ORDE VAN DIENST

**voor zondag Trinitatis**

***heilige drievuldigheid***

**op 31 mei 2015**

**liturgische kleur: wit**

**thema:**

“op een nieuwe manier geboren worden…”

*eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente*

*in de Hooglandse Kerk te Leiden*

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Theo Visser

deze dienst is mede voorbereid

door de doopouders

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

# VOORBEREIDING VOORAF

# Inleidend orgelspel:

# ‘Allein Gott in der Höh sei Ehr’ - Jan Pietersz. Sweelinck

**Enkele minuten *vóór* aanvang** van de dienst

komen de dienstdoende ambtsdragers en de doopouders

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 Marius v.d.Heul

**INLEIDING**

**(staande)**

**Introïtustekst:**

**‘**Geprezen zij de heilige drievuldigheid en de ondeelbare

Eenheid’. ‘O Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam op

de ganse aarde!’ *Tobit 12:7 en Psalm 8: 1*

**Samenzang:** Gezang 705

# Woord ter voorbereiding

# Wát een lied! Het tilt je boven jezelf uit. Je zingt wat je niet begrijpt. Toch grijpt het je aan. Het neemt je mee.

# Leidt je behoedzaam naar de stilte... Als een klapwiekende duif daalt dan de Geest van vrede en liefde over ons neer.

# Stilte

**Aanroeping en groet**

Onze hoop is op God, die hemel en aarde maakt. Die eeuwig trouw is en onze wereld nooit laat vallen.

Ontvang genade, barmhartigheid en vrede van God. En van Jezus Christus, die in ons leeft door de heilige Geest.

**VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Elke doopdienst gebeurt het wéér: ontroering om die kleine mensjes. Besef van grootsheid en kwetsbaarheid tegelijk. Ouders staan dankbaar én hulp vragend bij het Doopvont: ‘laat ons kind ook Uw kind zijn’.

Dan volgen die even raadselachtige als magische woorden:

“Ik doop je in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest”.

Wat zeggen die woorden eigenlijk? Het is me nog nooit gelukt omet HeHhh

daar de vingers achter te krijgen. Het zal vandaag ook wel weer niet lukken. Sterker: ik ga het niet eens proberen. Ik ben gaan inzien dat je het wonder alleen maar met open handen kan ontvangen. Zodra je het wilt grijpen knijp je het stuk. Ons Kyriegebed is een oefening in open handen.

**Kyriegebed**

**Stilte**

Vader-God U eren wij als onze Maker. We zijn gaan inzien

dat ons leven niet-maakbaar is. Wij maken geen kinderen, al mogen mensen ze mee-maken. Wij maken geen gezondheid en geluk, al mogen en kunnen we dat mee-maken. God, maak ons tot makers samen met U, in Uw Geest die over ons daalt. **Samenzang**: ‘Kyrie eleison’ (3x)

**Stilte**

Zoon-God U eren wij ons onze meest geliefde Broeder, mens zoals wij. Dichtbij. Heilzaam aanraakbaar. Meelevende Metgezel in de dag van onze vreugde en kracht, trouwe bondgenoot in de nacht van verdriet en zwakheid. Mens in de Geest van God, zoals wij en onze kinderen ook mogen en zullen zijn.

**Samenzang**: ‘Kyrie eleison’ (3x)

**Stilte**

Geest-God, vogel Gods, in zweefvlucht boven de oerwateren om dit bestaan uit te broeden. Duif met de olijftak van Uw nieuwe toekomst, vuurgloed boven de Jordaan bij de doop van Jezus, vlam boven de hoofden als teken van verbinding met Boven, U bent er, meer dan we ooit kunnen vatten.

**Samenzang**: ‘Kyrie eleison’ (3x)

**Bemoediging**

# “Lieve vrienden, Ik geef jullie mijn vrede en liefde. Ik ben in de Geest bij jullie, de Geest van de Heilige, voor altijd en eeuwig, wát de toekomst brengen moge”. Halleluja, Amen

# Lofzang: Gezang 913: 1+3+4

**DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

Zondagsgebed bij Drieënheidszondag, Sytze de Vries

**Inleiding tot de kindernevendienst**

Doopuitleg: doorzichtige accubak gevuld met water. Een doekje dompel ik daarin onder. Het is *onder* water, *in* het water, *vol water.* Helemaal doordrenkt. Zó wij door de Geest van God. Als je uitknijpt komt er water uit: zo is het ook als uit je geloof goede dingen zegt en doet…

**Inleiding** bij de Schriftlezingen

Met **Mozes** betreden we heilige grond, die van dichtbij God te zijn. Om te horen wat gaat gebeuren en ons te doen staat.

“Dat gaat niet vanzelf”, zegt Jezus tegen Nicodemus, “dat is een soort nieuwe geboorte” en dat voortdurend”.

**Schriftlezing:** Exodus 3: 1-6

door Eveline Euser

**Schriftlezing:** Johannes 3:1-11

**Samenzang**: Gezang 349

**V E R K O N D I G I N G**

‘Gedoopt in de naam van Vader, Zoon en Heilige Geest’….

Het kan je enorm helpen.

M’n vader, toen predikant in Barneveld, vertelde eens in een doopdienst over Luther. In een periode van hevige innerlijke strijd heeft de grote reformator ten einde raad met houts-kool in grote letters op zijn kamermuur geschreven: ‘baptis-mus sum’, ‘ik ben gedoopt’. Dat hielp hem er doorheen. M’n moeder maakte er dit borduurwerkje bij (ik laat dat zien).

Katholieken hadden en hebben dat bijna magische gevoel nog altijd bij de doop. Er *gebeurt* in hun beleving iets. Alsof het kind niet alleen bij mensen, maar door de doop ook voor God geboren wordt. Daarom zo snel mogelijk na geboorte.

Reformatoren zagen het gevaar van de magie, alsof dat beetje water je tot een ander mens zou maken…. Zij noem-den de doop ‘een teken en zegel’. Dat is steeds krachtige taal. Ik hoor het minder uit verhalen van gedoopten zelf, meer van ouders van wie de kinderen ‘van God’ zeggen of lijken te zijn: “Maar ze zijn wél gedoopt. Zij kunnen God wel los laten, maar God laat hen nooit vallen”.

Daarom is de dooprite hen heilig, mét die bekende woorden.

Die hoef je niet uit te leggen, dat moet je ook gewoon niet doen. Laat ieder er zelf iets bij denken en voelen. Eens!

Maar omdat het deze eerste zondag ná of tweede zondag ván Pinksteren al heel lang Trinitatis heet, kan en wil ik er niet omheen. We betreden heilige grond, zoals Mozes bij het brandende braambos. Schoenen van de voeten is niet met olifantenpoten door een porceleinkast. Diep respect voor het geheim, het onvatbare, het ongenaakbare, dat tóch in

volle kracht onder mensen verschijnt. Was dat niet gebeurd dan zou ik vandaag zwijgen, maar nu wordt ik onweerstaan-baar aangetrokken door dat hemelvuur dat spreekt…

Zich bekend maakt. Nee, niet als ‘Vader, Zoon en Heilige Geest’. Wél als ‘de God van je vaderen, Abraham, Izak en Jacob’. Voor het geloofsvuur binnen in je gaat branden is het er buiten je. Je staat in een traditie. Je hoeft zelf het ge-loofswiel niet uit te vinden. Tenminste niet als je gezegend bent met ouders die je in die traditie voorgingen en je daar-in met wijsheid en liefde binnen leidden. Wát is dat belang-rijk. Daarom beloven jullie, doopouders, dat straks.

Dat vuur buiten je, ervaren door anderen, verlost je boven-dien uit de kramp van onze tijd dat je alles zélf moet voelen. Het is niet minder waar als jij het even, of langere tijd, niet voelt. De traditie is je fundament, je achtergrond en onder-grond. Wát is het belangrijk die bewust trouw te blijven.

Wat de Stem uit het vuur tegen Mozes zegt is niet nieuw. Zó kennen ze God. Allang. Abraham kwam tot het inzicht dat God goed heeft gezien waar hij tegenaan liep en hem bij de hand heeft genomen naar, zeg maar, ‘beloofd land’. En wat dacht je van Jacob die crisis na crisis doormaakte. In zijn heftige zielenstrijd worstelde hij met God; dat was in de nacht, bij de rivier de Jabbok. Hij noemde die plaats later Pniël, de naam van de Hervormde wijkgemeente hier in de Hooglandse Kerk, die naam betekent: aangezicht van God.

Je hebt veel voor als je die verhalen kent, die ouder verha-len, de geloofsverhalen van je ouders, van geslachten die

voor je waren. Als ergens niet waar is dat het verleden voorbij is, dan in de kerk. Het verleden is de vruchtbare bodem waaruit wij kracht putten en opbloeien. Daarom wil onze LBG terug naar en toeven bij de bronnen.

Dan kan het gebeuren. Dat het verhaal ook jouw verhaal wordt. Daar is alles op gericht. Dat hopen we, dat geloven we, dat weten we. We ‘kennen’ God wat dat betreft!

Dat hoor je dan ook, als tot jezelf gesproken: “Ik zie wat je doormaakt, wat je wordt aangedaan. Ik ben gekomen om je te *bevrijden*”. Dat is een herkenningswoord. Als je dat niet hoort klopt er iets niet. “Ik ga je brengen naar –zeg- ‘beloofd land’. Hij neemt je mee naar zijn nieuwe toekomst.

Geloven is een levensreis. Je gaat op weg, je bent op weg. Altijd onderweg. Soms ook rust en Goddank niet alleen.

God redt niet alleen Mozes! Hoe persoonlijk geloven ook is, het is niet individueel. Daarom beloven doopouders hun kinderen niet alleen met de traditie maar ook met de reisge-noten op deze levensweg in verbinding te brengen. Dat kan je ook als volwassene ook onmogelijk los koppelen. Hoe je het ook vorm geeft, dopen, geloven, op reis zijn, verbindt!

Niet zomaar, voor de gezelligheid. Omdat er wat te doen is.

God komt het hele volk bevrijden. God daalt neer in volle sterkte, vol Geestesvuur dat liefde in harten doet oplaaien.

God bevrijdt! Dat staat. Maar daarachter staat geen punt.

In één adem zegt God tegen Mozes: “Ik stuur jou naar farao”. Dat is onlosmakelijk verbonden. Het is, hoe lief ook, niet ‘stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’. God gaat het allemaal doen maar niet minder moet Mozes aan de bak. Er is een soort ‘heilige drieëenheid’: God, Mozes en Aäron. Wat rabbijn Soetendorp ons eigenlijk elk jaar wel wil laten zien: God is de Maker, maar Hij maakt het niet alleen. Als God dat al zou kunnen in grote almacht, God wíl dat niet. Wat de Eeuwige maakt mogen wij meemaken. Dat is zo serieus dat het wel lijkt of als wij dat niet doen God machteloos staat.

In de woorden van vandaag: de Vader kán en wíl niet zonder zijn zonen en dochters. Vormt een heilige éénheid met ons.

Maar daarmee is het verhaal wel heel kwetsbaar. Dat is ook precies wat we zien. Als wij echt niet meegaan dan komt er echt stilstand. Als wij vragen hoe we ‘zo makkelijk mogelijk een goed leven kunnen leiden’ (wat me deze week overkwam)

dan gaat dat ‘m echt niet worden. Het gaat niet vanzelf.

Er is zoiets als een nieuwe geboorte nodig. Dat klinkt gek. De leraar van Israël haalt namens allen die dit niet vatten de schouders op: ‘dat kan toch niet’. Opnieuw in de moeder-schoot gaan om er dan nogmaals uit te komen! Nee, natuur-lijk niet. Het is beeldspraak voor een diepe werkelijkheid.

Laat ik het zó proberen. Dit gaat niet om de geboorte uit je moeder, maar om de verlossing uit je eigen beperkingen, be-klemmingen, blindheid, afhankelijkheid, zorgbehoevendheid. hoe lekker dat ook kan voelen. Opnieuw geboren worden is op een nieuwe manier geboren worden. Het grondwoord kleurt dat mooi in: ‘van bovenaf, uit Gods buik/wezen geboren wor-den. Je bewust worden dat je er ééntje van God bent. Dat je zoon en dochter bent, dat je de geest en genen van de Eeu-wige hebt. Dat jij twee handen op één buik bent met de Vader, dat de heilige drieëenheid jou bij God betrekt. Dat hét geheim ervan is, dat God het niet alleen wil doen. God zorgt wel dat het goed komt en jij moet, jij kunt daarom ‘aan de bak’, net als Mozes.

Op een nieuwe manier geboren worden is iets wat voortdu-rend wil gebeuren. Niet eenmalig, maar alsmaar nieuw ge-boren worden. Op een nieuwe manier naar jezelf kijken, naar de anderen kijken, naar de wereld kijken. Net zo lang tot je over al God ziet. Dan komt je tot het inzicht van de heilige driehoek: Vader-Zoon-Geest als God-jij-de ander, we zijn door het vuur van de liefde en de wind van vrede één.

**Samenzang:** Gezang 675

*op aangeven van de voorganger: staande*

Ouders die hun al wat grotere kind uit de crêche willen halen om dit onderdeel

van de dienst mee te maken, hebben hiervoor tijdens dit lied de gelegenheid.

Tijdens dit lied komen de kinderen uit de nevendienst terug.

**BEDIENING van de HEILIGE DOOP**

**Inleiding** bij de viering van de Doop

**DOOP**

We hadden weer een geweldige avond. Het is zó mooi om een paar uur te praten over de doop van je kind. Om met elkaar te delen wat daarbij in je opkomt.

We hebben eerst een poosje nagedacht over de achtergrond en gebruiken van de doop. Ook over de drievuldigheid van de Ene. Daarna spraken we over onze gedachten bij de Doop.

We willen aan onze kinderen het geloof meegeven wat we zelf hebben meegekregen.

Het besef dat je het leven niet alleen hoeft te doen, dat er altijd een God is die met je mee gaat.

Dat geeft een gevoel van vertrouwen, ‘dat liefde en trouw je nooit verlaten’, dat gevoel.

Dat geloof is niet alleen voor achter de voordeur. Geloven is midden in het leven staan, is een manier van kijken en beleven, van liefhebben van je naaste.

Dat is iets wat doopouders mee willen geven, wat te-gen het getijde van egocentrisme in: je leeft niet al-leen, je bent niet in je eentje op weg naar de toekomst.

Wij geloven niet zozeer in de magie van de doop, je hoort al bij God vóór je gedoopt wordt, en ook als je niet gedoopt bent. Wel is de doop ons heilig, die aan-raking is ‘in aanraking brengen’ met God temidden van de geloofsgemeenschap, dus ook mét andere gelovigen.

Opnieuw geboren worden is voor ons opnieuw beginnen, elke dag weer kiezen, je kunt terug als je niet goed gaat. Het is belangrijk je niet door schuldgevoel om je fouten te laten verlammen, maar wel daar door te groeien, je zelf te blijven ontwikkelen.

**Samenzang:** ‘Verbonden met vader en moeder’..

*de dopelingen worden tijdens dit lied binnen gebracht*

Verbonden met vader en moeder,  
natuurlijk het meest met die twee,  
maar ook met de andere mensen  
vier jij het feest met ons mee?

Refrein:

Je hebt al een naam maar je krijgt er één bij op dit feest,  
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader  
de Zoon en de heilige Geest.

Je bent al een tijdje bij mensen,  
je naam is bij ons al vertrouwd  
en dus is het tijd om te vieren  
dat God, die je kent, van je houdt. Refrein:

Je bent een begrip aan het worden;  
steeds meer mensen noemen je naam;  
ook God begint jouw naam te roepen  
en dus zijn wij hier nu tezaam. Refrein:

Nu mag je gaan leven met mensen  
verbonden in liefde en trouw  
omdat zij vandaag bij dit doopsel  
Gods Naam legden naast die van jou. Refrein:

**Doopbelofte** **door de ouders**

**Gedoopt worden:**

* Anna Elize

dochter van Roel en Jantien Bolt-Wieringa

* Bram Johannes Aldert

zoon van Ellen en Justin Loth

* Daniël Harm,

zoon van Dorien en Stefan Pool-Rijkaart, broertje van Sofie

* Louisa Chiquita Elisabeth

dochter van Jasmijn en Maxim Snippe en zusje van Allan.

*op aangeven van de voorganger: staande*

**Doopbelofte** door de gemeente,

beantwoord door: “JA, VAN HARTE”

# Doopgebed

# Samenzang: Gezang 608

**(zittend)**

**DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

# Gebedsintenties

# Dankgebed en voorbeden

met stilte voor persoonlijk gebed,

afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”

**Collecte**

**Samenzang:** Gezang 416: 1+2+4

# Slotwoord

‘Ik ben gaan inzien dat het geloof een organisme is dat groeit met de tijd. Blijft het stabiel dan sterft het. Wil het voortleven dan moet het kunnen bewegen’ *Godfried Bomans*

**Zending en zegen**

# Vredegroet

**Uitleidend orgelspel**

Na afloop van de dienst is er gelegenheid de doopouders

*te feliciteren* in het noordertransept, richting Tuinzaal

*U wordt verzocht hierbij de rij niet op te houden.*

U kunt de diensten van de LBG tegelijkertijd of later

beluisteren via: *www.leidsebinnenstadsgemeente.nl*

Op deze site is enkele dagen van te voren de liturgie te

vinden en zijn kort na de dienst de teksten van preek

en gebeden na te lezen.