**ORDE VAN DIENST**

**voor de 25e zondag van PINKSTEREN**

**op 30 oktober 2016**

liturgische kleur: wit

**thema:**

***‘Het verhaal is niet af****’*

*eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente*

*in de Hooglandse Kerk*

voorgangers: ds. Ad Alblas (liturgie)

dr. Matthijs de Jong (preek)

organist: Sander Booij

deze dienst is mede voorbereid

door de Jeugd van Tegenwoordig

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

**VOORAF**

**Bij binnenkomst**

Bij binnenkomst en uitdelen van liturgieën delen jongeren twee gekleurde kaartjes uit. ‘Een preek voor mezelf’ en ‘Een preek voor een ander’. Ze zorgen dat alle kerkgangers één gekleurd kaartje in de stembus doen. Ze moeten een keuze maken, allebei mag niet. Ze mogen pas gaan zitten na te hebben gekozen.

*Tekst: Welkom bij de jeugddienst, fijn dat u er bent. Zou u een keuze willen maken voor de preek van vandaag? U kunt kiezen tussen ‘een preek voor mezelf’ en ‘een preek voor een ander’. Een van deze twee kaartjes mag u in de stembus stoppen. Wt kiest u?*

*Als mensen vragen hebben, zeggen: dit hoort bij het thema van de jeugddienst. Het is heel belangrijk dat u een eerlijke keus maakt. Doe maar wat u gevoel zegt. Kies maar op gevoel. Dank u wel.*

*En wens de mensen een fijne dienst.*

**Inleidend orgelspel**

**Enkele minuten** *vóór* aanvang van de dienst komen de dienstdoende ambtsdragers en de voorgangers de kerkruimte binnen

**De kaarsen** worden ontstoken

**daarop volgt meditatief orgelspel**

*hierbij wordt u verzocht rustig een plaats te zoeken en bij te dragen aan een meditatieve stilte*

**Welkom**

door ouderling Diony Breedveld

**INLEIDING**

**(staande)**

**Samenzang**: Gezang 212: 1+2+3

**Woord ter voorbereiding**

Hier zijn we, samen gekomen om te zingen en te bidden. Om na te denken, over onszelf, over de wereld waarin we leven. We zoeken hier de nabijheid van God op wie wij hopen… **Stilte**

**Aanroeping en groet**

Onze hoop is op God, die hemel en aarde máákt. Die eeuwig trouw is en Zijn werken niet uit Zijn handen laat vallen.

Genade, vrede en barmhartigheid van de God de Vader en van Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen.

**VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

We zijn hier niet voor de lol. Wel voor een leuker leven.

Met stevige grond onder je voeten, in goed gezelschap, de toekomst tegemoet. In de hoop dat je iets van de nieuwe wereld van God ontdekt en daaraan iets kan bijdragen.

We zijn niet de eersten die dat willen. Er is een heel lang spoor van mensen vóór ons. Die hebben hun verhalen door gegeven van generatie op generatie, tot nu toe.

Er zijn heel mooie verhalen opgeschreven. In dikke en dun-nere boeken, samen de Bijbel. Oud en nieuw. Dit jaar winnaar van de verkiezing van het belangrijkste boek.

Ik zie de ogen van Matthijs de Jong glimmen, want ‘onze’ Matthijs heeft aan de vertaling meegewerkt. We zijn ook super blij met jou als betrokken gemeentelid, medewerker in het jeugdwerk en jaarlijks houd jij de preek op de bijbel-zondag. Dat is vandaag. Met als thema ‘vier je Bijbel’.

Dat doet me denken aan wat ik in Jeruzalem meemaakte, op het tempelplein tijdens het feest van de Joodse Bijbel: dan dansen de mannen met een grote boekrol in de armen, alsof het hun geliefde is. Zo blij zijn ze met hun Bijbel, het hand-boek voor een goed leven. Met als hoofdlijn: heb je naaste lief als jezelf. Precies het refrein van de muziek die Daan gaat inleiden: ‘Fix my eyes on you’.

**Muziek: ‘**Fix my eyes’ - For King and country

Hit rewind  
Click delete  
Stand face to face with the younger me  
All of the mistakes  
All of her heartbreak  
Here's what I'd do differently

I'd love like I'm not scared  
Give when it's not fair  
Live life for another  
Take time for a brother  
Fight for the weak ones  
Speak out for freedom  
Find faith in the battle  
Stand tall but above it all  
Fix my eyes on you, on you

I learned the lines and talked the talk (Everybody knows that, everybody knows that)  
But the road less traveled is hard to walk (Everybody knows that, everybody knows)  
It takes a soldier  
Who knows his orders  
To walk the walk I'm supposed to walk

And love like I'm not scared  
Give when it's not fair  
Live life for another  
Take time for a brother  
Fight for the weak ones  
Speak out for freedom  
Find faith in the battle

**Kyriegebed**

**Stilte** God, fix my eyes, richt mijn ogen naar U. Houd ze vast, zodat we U niet uit het oog verliezen. Als we U zien in de natuur en in de mensen om ons heen, in onze eigen ziel…. Wat bent U dan dichtbij.

**Samenzang**: Kyrie eleison

**Stilte**

God, als we onze ogen goed open houden is het niet zo moei-lijk om te zien wat we kunnen doen om het leven leuker te maken. Live life for another. Tijd voor elkaar nemen, het op-nemen voor zwakkeren, vrede zoeken in de strijd. Gaan voor de vrijheid. Het is wel moeilijk om te doen. Geef uw orders.

**Samenzang**: Kyrie eleison

**Stilte**

God, misschien is het niet waar wat werd gezongen, dat de dingen van onze aarde verbleken bij Uw licht, misschien wor-den ze in Uw licht juist nog veel mooier. Laten we dat hopen. Dat onze ogen open gaan voor Uw glorie en genade in de ge-wone, kleine dingen. Wat is het leven dan leuk! **Samenzang: ‘**Kyrie eleison’ (3x)

**Bemoediging**

Door Jezus Christus weet ik hoeveel God van ons houdt. Niets kan dat veranderen: geen engel, geen geest, geen machthebber, geen mens of macht op aarde of in de hemel. Want wat er ook gebeurt, vandaag of in de toekomst: God houdt van ons. Halleluja!

**Lofzang:** Gezang 833

**DIENST van het WOORD**

**Gebed** van de zondag

ontleend aan ‘vier je Bijbel’

**Gesprek met de kinderen**

Gesprekje over ‘sterk zijn’ door Matthijs

Laten zien met beamer van schilderij barmhartige Samaritaan, en gesprekje over schilderij en het verhaal

[kinderen gaan naar KND, beeld blijft nog op de beamer]

Gesprekje met gemeente: wie is die man op de ezel? Waarom is nou Jezus de gewonde man op die ezel?

**Inleidende tekst op de lezing:**

De profeet Elia voelt zich door God en mensen in de steek gelaten. Hij heeft zich ingezet met al zijn kracht, maar tevergeefs. De Israëlieten vereren liever Baäl. Ze luisteren liever naar koning Achab en koningin Izebel in plaats van naar Gods profeet. Elia heeft met al zijn kracht voor God gevochten. Nu is hij moegestreden. Gods altaars zijn omver gehaald, de profeten zijn gedood. Alleen hij is nog over, en nu zitten ze ook achter hem aan. Hoe heeft God dit kunnen laten gebeuren? Waar is God als je hem nodig hebt?

God laat de moedeloze profeet naar de berg Horeb reizen. Het is alsof hij Elia bij zich uitnodigt. Hij mag God ontmoeten. De ontknoping lees ik u voor:

**Schriftlezing**: 1 Koningen 19: 11-13

**Spiegelverhaal jongeren**

**Samenzang:** Gezang 283: 1+2+3+5

**Schriftlezing:** Lucas 4: 14-30

**Keuzemoment**

**Samenzang:** Gezang 991: 1+2+3+6

**P R E E K**

Ik zou natuurlijk kunnen zeggen: die tekst van vandaag heb ik niet zelf gekozen, hoor. Die tekst hoort bij het thema van bijbelzondag georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap. Vier je Bijbel – dat is het thema. Deze tekst hoort daarbij.

Maar ja, drie keer raden wie bij het Nederlands Bijbelgenootschap de tekst heeft gekozen. Vier je Bijbel – nou in Nazaret werd het geen leuk feestje. Was ik wel helemaal wakker toen ik juist deze tekst koos bij het thema? Een gevalletje van ‘beetje dom’? Of toch niet? Laten we er eens naar gaan kijken. En oordeel zelf, of het dom van mij was om deze tekst te kiezen of niet.

Het verhaal begint zo mooi en veelbelovend. Jezus leest voor in de synagoge. Hij leest uit Jesaja 61. Een prachtige tekst. Over redding, bevrijding, genezing. Over een nieuwe tijd waarin alles goedkomt. En die bijzondere tijd, zegt Jezus dan, die begint nu. Met mij.

Nou, dat vinden de mensen in Nazaret een prima verhaal. Beetje korte preek, maar OK, maar wat geeft het? De grote man, Jezus, die is nu bij hen. En hij is één van hen. Hier in Nazaret is hij opgegroeid. Hier woont zijn familie. Ze kennen hem hier, nog als kleine jongen, als tiener. En nu is ie groot. En hoe! Een profeet, een messias, een bevrijder. Hún grote man. En als je bedenkt wat hij in Kafarnaüm en omstreken allemaal heeft gedaan voor de mensen, nou dan kun je wel nagaan wat er hier in Nazaret valt te verwachten. Bij zijn vrienden, zijn eigen mensen. Kom maar door met die genezing en die bevrijding. Dit gaat een feestje worden.

Maar dan komt de domper, de koude douche. Een profeet wordt in zijn vaderstad niet geëerd, vertelt Jezus. Die zoekt zijn heil elders. Ga maar na. De grote profeet Elia had wel duizend arme weduwen in Israël van de honger kunnen redden. Maar wat doet ie? Hij help uitgerekend net die weduwe uit het buitenland, in Sarfat. En Elisa, de profeet, die had wel duizend zieke mensen in Israël kunnen genezen. Maar hij helpt nou net die ene man uit Syrië, Naäman. Die redding, die genezing en bevrijding, die ik kom brengen, zegt Jezus, die is voor anderen. Prettige sabbat nog.

Het feestje is verpest. De mensen in Nazaret kunnen Jezus wel vermoorden. Zo beledigd zijn ze zo verraden voelen ze zich. En Jezus vertrekt.

Om eerlijk te zijn, vind ik de verwachting van de mensen in Nazaret heel normaal en herkenbaar. Logisch dat zij veel goeds verwachten van hun messias, die ook nog eens uit hun stad komt. Hij hoort bij hen. Dan verwacht je toch dat flink mee mag delen in het succes. En zeg nou zelf: als je christen bent en je leeft met God, zou je dan niet een streepje voor hebben op een ander? Heb jij, als iemand die gelooft, niet net even iets meer recht op Gods hulp als je ziek wordt of in de problemen komt?

En bovendien die prachtige tekst uit Jesaja, die Jezus in Nazaret voorleest, die gaat precies over deze verwachting. Lees het maar na in Jesaja, hoofdstuk 61 en de teksten daaromheen. Dan zie je vrij snel wat de bedoeling is. Die bevrijding, redding en genezing, die zijn voor ons, de good guys, die nu nog onderdrukt worden. En dat gaat mooi samen op met vernietiging van onze vijanden. Opgeruimd staat netjes en eind goed al goed.

Maar zo werkt het dus niet. In elk geval niet bij Jezus. Die komt met bevrijding, redding en genezing voor een ander. Voor iemand die je misschien niet eens mag. Die misschien wel je vijand is. Degene die je het nou net niet gunde. Degene die het nou net niet verdiende.

O ja, we hadden het kunnen weten hè. Want weet je nog wat Jezus zei: over de eersten die de laatsten zijn. Of deze: Ik ben niet gekomen voor rechtvaardigen, maar voor slechte mensen. Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, zieken wel. Of om het er nog dieper in te wrijven, die gelijkenis van de verloren zoon. Prachtig en ontroerend. Totdat je je afvraagt: waar zit ik in dat verhaal? Ja, en voor je het weet ben jij die boze oudste broer. Die al die jaren op de boerderij paste. Die precies deed wat zijn vader wilde. En die zich verraden voelt, als z’n jongere broer, de klaploper, feestelijk wordt binnengehaald. Precies degene die het nou net niet verdiende.

De Bijbel weet feestjes aardig te verpesten. Het lijkt alsof je een mooi verhaal te horen krijgt, maar dan wordt het toch nog op z’n kop gezet. Zodra je iets stevig in handen denkt te hebben, glipt het je toch nog door de vingers heen. Zodra je denkt er iets van God begrepen te hebben, blijkt het toch weer anders te gaan. Denk aan Elia, die vol verwachting klaarstaat boven op die berg. Er komt een zware storm, de berg schudt heen en weer, rotsen splijten open. Nou, daar is God, zou je zeggen. Maar nee. Dan een aardbeving. De aarde trilt op z’n grondvesten. God? Nee, niets. En dan een vuur uit de hemel. Als dat geen teken is. Daar is God. Maar nee, weer niet. Daar staat ie dan, boven op die berg. Pas als al dat machtsvertoon is verstomd en er een zachte stilte hangt, pas dan gebeurt er iets. Pas dan klinkt de stem die Elia aanspreekt: Waarom ben jij hier?

Wat je verwachten zou, gebeurt niet. God is niet in het machtsvertoon van de elementen, maar hij is in de stilte. En precies zo gaat het met het messiasschap van Jezus. Dat is ook niet het machtsvertoon dat velen ervan gehoopt hadden. Zeker in Nazaret leefde die hoop. Want je kunt wel nagaan: als de Zoon van God uit jouw kring komt, dan ga jij aan het langste eind trekken. Dan zit jij er warmpjes bij. Die verwachting wordt op z’n kop gezet.

Waarom is dat eigenlijk? Het is níet omdat de mensen uit Nazaret er niet bij mogen horen. Het gaat niet om uitsluiting. Jezus zegt niet: wegwezen jullie. Het gaat om een les. Een les voor hen én voor ons. Wil jij God voor jezelf of gun je een ander ook een plek bij God? En dat is dan niet de ander in de zin van je vriend of je zus, maar de ander in de zin van die … die ellendeling die het nou net niet verdiende.

Kijk, je vindt in de Bijbel genoeg teksten voor een preek voor jezelf. Zo van: wij leven met God, wij zoeken het juiste spoor, God staat aan onze kant en de anderen zullen dat nog wel merken. Maar de Bijbel zorgt er ook voor dat dit niet een gemakkelijk en goedkoop verhaaltje wordt. Zodra je denkt: ik zit goed, wordt de stoel onder je vandaan getrokken.

Waarom is dat eigenlijk? Omdat we moeten leren dat God niet van ons is. Wij zijn van God. Ja, het zou handig zijn als we God helemaal voor onszelf hadden. Als wij konden bepalen wat hij deed. Wie hij zou helpen en wie niet, wie hij zou laten winnen en wie verliezen. Maar God is niet van ons, wij zijn van hem, net als al die anderen. En de vraag is: gun jij de anderen ook een plek bij God? En sta je open voor de manier waarop God jou én die ander wil redden – ook als die manier misschien heel anders is dan jij had verwacht.

Het verhaal van Jezus in Nazaret lijkt hard. Een harde botsing. Maar het is nog maar Lucas 4. Het begin van Jezus’ optreden. Jezus zal nog maandenlang rondtrekken in Galilea. Het is echt niet zo dat alle kansen verkeken zijn voor de mensen in Nazaret. Ze kunnen nog op andere gedachten komen en zich bij Jezus aansluiten. En zo is het ook voor ons. Het verhaal van de Bijbel is geen compleet en afgerond pakket van waarheden. Een totaalpakket dat je in één keer moet aanpakken of anders voor altijd bent misgelopen. Nee. Het is een verhaal met een oproep. Doe mee! En lukt het je vandaag niet om die stap te zetten, kom dan volgende keer weer luisteren, misschien lukt het dan.

Eigenlijk kun je zelfs zeggen: het verhaal van de Bijbel is niet af. God nodigt je uit om mee te doen. Om zelf ook deel van het verhaal te worden. Om het verhaal verder te laten gaan - een piepklein, maar o zo belangrijk stukje verder naar de ontknoping.

Het is niet niks om daar ja op te zeggen. Want de boodschap van de Bijbel gaat vaak tegen het gewone en het normale in. Tegen je eigen ideeën en je eigen gevoel over wat verstandig en eerlijk is, en wat in ons eigen belang is. Ruimte geven aan de ander, opkomen voor de zwakke, armen en eenzamen bevrijden uit hun isolement, mensen die de fout ingingen goed begeleid een nieuwe kans bieden, vluchtelingen gastvrij ontvangen – het kost je iets; je levert er iets voor in. En dat je er ook iets voor terug zult krijgen dat moet je maar vertrouwen. Dit is geen gemakkelijke boodschap die met gejuich ontvangen wordt. Maar hoe belangrijk is dit tegengeluid, dit tegenwicht. Hoe belangrijk is deze boodschap, juist omdat die ingaat tegen het dominante geluid van onze tijd: ik voorop, mijn status, mijn successen, mijn veiligheid, mijn alles. Ons land, onze welvaart, onze verworvenheden.

Ik gun onze samenleving dat de bijbelse boodschap blijft klinken. Dat er steeds mensen zijn die laten zien dat een andere manier van leven mogelijk is, een andere manier van kijken naar de wereld om ons heen en naar de mensen om ons heen. Verbinden in plaats van uit te sluiten, bevrijden in plaats van verdrukken. ‘Kom erbij’ in plaats van ‘wat heb jij hier te zoeken?’ ‘Wij samen’ in plaats van ‘ik eerst’.

Als je een gelikt verhaal wilt, waarmee je snel wilt scoren, ben je bij de Bijbel aan het verkeerde adres. Ook het verhaal dat we vandaag hoorden leest niet als een lekker tussendoortje. Geen vriendelijk lesje, maar bot en ruig. Het Nazaret-moment als shocktherapie. Maar eigenlijk mogen we daar blij mee zijn. Want als je er dieper over nadenkt, dan blijkt het leven vol te zitten met Nazaret-momenten. Het gevoel dat mensen je in de steek laten, dat God je in de steek laat. Niemand leeft zonder Nazaret-momenten. Dat de mensen je laten vallen, je teleurstellen, juist mensen van wie je het meest verwachtte; dat God je in de steek laat. Die is even een ander aan het helpen. Je voelt je soms de laatste in de rij.

Is het verkeerd, om dat te voelen of te denken? Welnee. Elia had dat gevoel – ik ben door iedereen in de steek gelaten, zelfs door God. En Jezus had dat gevoel. Denk maar aan zijn woorden aan het kruis – mijn God mijn God waarom hebt u mij in de steek gelaten?

Maar de Bijbel leert ons ook: dat gevoel van ons, dat is niet het eindpunt. Elia moest er lang op wachten, maar hij kwam God tegen op die berg. En ook bij Jezus was zijn radeloosheid niet het eindpunt. Dat is het geloof dat de Bijbel aanreikt: God laat zich vinden.

En ook hier biedt de Bijbel een wijze les. Er is niet slechts één manier waarop God zich laat vinden. Er is niet één standaardweg voor iedereen. De manier waarop Mozes God vond anders dan hoe Job God vond. De manier waarop Elia hem vond is anders dan die van Jezus, en weer heel anders dan die van Abraham. En vul het maar aan. De manier waarop de ene generatie God gevonden heeft, is niet hetzelfde als die van de volgende generatie. En dus moeten we ook de kinderen en de jongeren van vandaag de ruimte geven om God te vinden op hun manier, om te ontdekken wat hun plek is in het eeuwenlange verhaal van God en mensen.

Voor ons allemaal is er een manier waarop God zich laat vinden. En je vindt die als je openstaat voor de weg die hij met je gaat. Je moet er je eigen verwachting voor opzij zetten. Als de Bijbel je iets leert, dan is het dat. Dan krijg je oog voor de weg die God met je gaat.

Waarom komen we hier? Waarom zijn we in de kerk? Voor onszelf of voor een ander? Het beste antwoord is voor allebei. Als we hier alleen voor onszelf zouden zitten, om ons leven met onze God te vieren, om geestelijk bij te tanken, om de zegen te ontvangen voor ons leven. Dan klinkt dat vroom, maar dan kunnen we ons net zo goed de Nazaret-club noemen. Nee, we vieren ons leven met de God die begaan is met alle mensen, met heel zijn schepping. We tanken geestelijk bij om buiten deze muren iets uit te kunnen stralen van Gods licht. We ontvangen de zegen om ook zelf tot zegen te zijn.

Pas dan is het feest compleet. Amen.

**Samenzang:** Gezang 973: 1+2+3+4

*op aangeven van de voorganger: staande*

**DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

**Gebedsintenties**

**Dankgebed** en voorbeden,

met stilte voor persoonlijk gebed,

afgesloten met het gezamenlijk gebeden ‘onze Vader’

(in gewone taal)

Onze Vader in de hemel,

laat iedereen u eren.

Laat uw nieuwe wereld komen.

Laat op aarde uw wil gedaan worden,

net zoals dat in de hemel gebeurt.

Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben.

En vergeef ons wat we fout gedaan hebben,

want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven.

Help ons om nooit tegen u te kiezen.

En bescherm ons tegen de macht van het kwaad.

Want u bent koning, u regeert met grote macht, voor altijd.

Amen.

**Collecte**

met mededelingen uit de wijkgemeente

daarna luisteren we naar: ‘Ik wens jou’ – Trinity

Ik wens jou een dak boven je hoofd

Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood

dat je rustig slapen kan, de hele nacht

dat de liefde van je leven op je wacht

Ik wens jou genoeg om door te gaan

dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan

ik wens jou mooie volle dagen toe - en vrije tijd

met kinderen om je heen, tot aan het eind

een muur voor de wind

en een vuur voor de kou

een jas voor de regen

en een vriend dichtbij jou

ik wens je vrede toe om wie je bent

dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent

dat de liefde aan jouw hart vervulling geeft

in elk van de seizoenen die jij leeft

een muur voor de wind

en een vuur voor de kou

een jas voor de regen

en een vriend dichtbij jou

Ik bescherm je voor de wind, en vindt voor jou een schuilplaats

in de nacht maak ik een vuur want dan word jij niet bang

in het donker loop ik naast je als een trouwe engel

ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang

*Original title: May you have*

*Muziek: Bert Bos, Elbert Smelt, Johan Smelt, Niek Smelt, Gordon Groothedde*

*Tekst: Bert Bos, Elbert Smelt, Ned.tekst: Elly Zuiderveld*

**Samenzang**:Gezang 423: 1+2+3

**Bij de zegen:**

De zegen van God wens ik jou toe, weet dat hij jou nooit verlaat,

De zegen van God blijft bij jou, overal waar je gaat.

Neem Gods vrede met je mee, leef zijn liefde voor.

Draag de vreugde in je hart, geef de zegen door.

**Zending en zegen**

met samen gezongen ‘amen’

**Vredegroet**

**Uitleidend orgelspel**

*Na afloop van de dienst bent u van harte welkom*

*in de Tuinzaal voor ontmoeting onder genot*

*van een kopje koffie of limonade­.*