**ORDE VAN DIENST voor zondag 30 maart 2014 om 10.00 uur (zomertijd) in de Leidse Binnenstadsgemeente in de Hooglandse Kerk**

**Zondag Laetare** ‘Verheugt u’

*Voorganger: Gea Smit, Organist: Theo Visser*

**Inleidend orgelspel**

VOORBEREIDING

**Begroeting door de ouderling van dienst**

**Samenzang (staande): Psalm 122**

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

VEROOTMOEDIGING

**Inleiding** van de viering met het thema: ‘Vrede’

**Kyriegebed**

Trouwe God,

Om vrede bidden wij,

Omdat er zoveel mensen zijn die geen vrijheid kennen

Zelfs over kinderen in de wereld horen wij hun verhalen, hoe zij in de greep worden gehouden van wie macht over hen heeft, hoe ze uitgebuit worden, en veel te jong, onder slechte omstandigheden moeten werken.Onvrij zijn ook de jongeren ouderen in oorlogsgebieden, die worden gedwongen de wapens op te pakken en mee te vechten in de oorlogen van anderen.

Zo worden op grote schaal mensenlevens onderdrukt, geremd in alle groei en ontwikkeling. *Kyrie eleison*

Om vrede bidden wij,

omdat onze daden vaak vruchteloos zijn: we eerder van ons afbijten en het over onze rechten hebben, dan dat we onze plichten voorop stellen en we offers brengen om mensen om ons heen te dienen.Een sneer is makkelijker gemaakt dan een daad van opoffering.

Ruzie en vervreemding gaat gemakkelijker dan verzoening.

Een ander beschuldigen is sneller gedaan dan iemand vergeven.

Uw weg van lijden wijst ons erop dat het ook anders kan! Doorbreek onze verharding en schenk uw zachtmoedigheid! *Kyrie eleison*

Om vrede bidden wij,

omdat het mensen zo vaak aan levenskracht ontbreekt. Verzwakt door honger of onrecht, gedomineerd door anderen. Door omstandigheden, door het ongeluk dat ons treft, door de grotere levensstructuren die de waardigheid van mensen te weinig waarborgen, houden we soms maar weinig energie over. Het vergt moed om op te komen voor jezelf, voor je mening, voor je overtuigingen, Het vergt kracht om op te komen voor zwakkeren. Onmisbare krachten van het goede. Omgeef uw wereld met uw vrede. Neem ons mee in uw beweging naar de vrede.

Zodat we oprecht elkaar met vrede groeten. *Kyrie eleison* Amen.

**Samenzang: Lied 546: 1, 2, 3** ‘Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden’

DIENST van het WOORD

**Gebed bij de opening van de Schriften**

**Gesprek met de kinderen**

Schriftlezing Oude Testament: **Jesaja 66: 10-14**

Samenzang: **Lied 737:1, 2, 3, 4, 21** ‘Jeruzalem, mijn vaderstad’

Schriftlezing Nieuwe Testament: **Mattheüs 22: 41-46**

**Samenzang:** **Lied 756: 1, 2, 3, 6** ‘Laat komen, Heer, uw rijk’

**Verkondiging:**

*Inleiding*

Het thema van deze dienst is vrede, maar we lezen uit Mattheüs een gesprek tussen Jezus en de farizeeën dat helemaal niet zo vredig verloopt. Het gesprek is onderdeel van een serie strijdgesprekken tussen Jezus en zijn tegenstanders. De farizeeën willen Jezus met een uitspraak in de val lokken. Ze willen hem op zijn woorden vangen. Daarom stellen ze allemaal lastige vragen aan hem om hem erop te kunnen betrappen dat hij niet de juiste leer aanhangt. De vragen die zij stellen zijn dus geen oprechte vragen, het zijn vragen met een bijbedoeling. Het lijkt wel een politiek spel: achter elke vraag zit een standpunt, achter elk antwoord een partijbelang.

Jezus lijkt het spel mee te spelen. Hij stelt een wedervraag: ‘wat denkt u over de Messias?’ ‘Hij is een zoon van David’ is hun antwoord. Jezus vraagt: ‘hoe kan David hem dan Heer noemen?’

In eerste instantie lijkt de vraag van Jezus net zo onoprecht als die van de Farizeeën. Immers, de hele toon van het gesprek is strijd, niet dialoog. Zo trof me van de week dat Rutte op het jeugdjournaal aan de kinderen van Nederland en dan in het bijzonder de Marokkaanse kinderen zei dat ze niet bang hoeven zijn dat ze Nederland uitgestuurd worden. Dat wij niet zo’n land zijn waar dat gebeurt. Heel ontroerend. Maar toen kwam het politieke tegengeluid: de kritiek dat Ruttes woorden puur partijpolitiek waren. Het bracht me aan het twijfelen: waren het wel woorden uit zuivere overtuiging? Of zijn ze eigenlijk gezegd vanuit bijbedoelingen? Het is toch eigenlijk jammer dat mooie woorden minder mooi worden doordat je ze als politiek spel gaat zien. Zo raken de woorden van Jezus ook een beetje ‘besmet’ als je ze gaat zien als woorden met een bijbedoeling. Namelijk om zijn tegenstanders de mond te snoeren.

Dit past eigenlijk niet bij degene die vrede op aarde brengt.

*Wat verwachten wij van de Messias?*

Daarom wil ik de vraag van Jezus horen als een oprechte vraag. Wat verwacht u van de Messias? En deze vraag stelt Hij ons ook vanmorgen. Het is een vraag voor de lijdenstijd.

In de bijbel en de traditie worden er vele namen gegeven aan Jezus: Christus, Verlosser, Messias, Zoon van God, Mensenzoon, Rechter en Redder, Rabbi, Immanuël. Dat laat al wel zien hoeveel verschillende verwachtingen wij van Jezus hebben.

Als de farizeeën geheel volgens hun joodse traditie zeggen dat de Messias die ze verwachten, uit het geslacht van David komt, en als koning vrede op aarde zal brengen, dan vraagt Jezus door. Kan de Messias ook meer zijn? Volgens het begin van het Mattheüsevangelie: ‘ja’. Misschien kunt u het zich nog van Kerst kan herinneren: het Mattheüsevangelie begint met een stamboom. Het opent ermee dat Jezus van David afstamt. En direct daarna volgt het verhaal van de maagdelijke geboorte, dat duidelijk wil maken dat Jezus uit de Geest geboren is. Hoe kan dat? Hoe kan de Messias Zoon van David zijn en tegelijk uit de Geest geboren?

De farizeeën weten niet zo snel een antwoord. Daar stopt het gesprek tussen de farizeeën en Jezus. Daar begint ons gesprek met elkaar over onze verwachting van vrede, en hoe Jezus die vrede brengt.

Joden verwachten de Messias op een andere manier dan christenen. En alle christenen hebben verschillende gedachten bij de Messias. Zelfs binnen onze kerk geven we een verschillend antwoord op de vraag wie Jezus is. In de geschiedenis van de kerk heeft het tot veel discussie geleid. In de vroege kerk is de tekst uit Mattheüs 22 wel uitgelegd als een gesprek over de vraag of Jezus nu mens is of God. In de vijfde eeuw heeft een concilie van de kerk (Chalcedon), na lange discussie de geloofsbelijdenis aangenomen dat Jezus zowel een menselijke als een goddelijke natuur heeft. Zo’n discussie staat al snel ver van ons af. En toch laait het zo nu en dan in kerkelijke kring weer hevig op in de vorm van de vraag of Jezus mens is of Zoon van God. Dat lijken soms oeverloze discussies die vooral de onverdraagzaamheid van christenen aantonen. Soms lijken deze discussies op strijdgesprekken en leveren ze vooral verdeeldheid en kerkscheuring op. Toch kun je ze ook zien als belangrijke pogingen om door te dringen tot wat eigenlijk onvoorstelbaar is maar wat we proberen te begrijpen: hoe Jezus met zijn leven en sterven vrede brengt. En er zijn ook gelukkig goede voorbeelden van gesprek dat iets oplevert. Die de vrede in de wereld bevorderen. Momenten waarop mensen ondanks hun verschillen moeite doen voor onderlinge vrede, net als de olifant en de dieren uit het verhaal voor de kinderen.

Een goed voorbeeld dat vrede moeite kost is ook de kerkdienst die vorige week zondag vanuit Den Haag werd uitgezonden op tv. Een kerkdienst georganiseerd om gezamenlijk protest te uiten tegen racisme in onze samenleving. Joden, hindoes, humanisten, katholieken, moslims, protestanten, remonstranten waren bijeen. Ik herinner me de remonstrantse spreker, die voor dit bonte gezelschap een behoorlijk scherpe tekst uitsprak. Met al die verschillende vertegenwoordigers van levensbeschouwingen voor zich, durfde hij te zeggen: ‘Ik merk dat ik er moeite mee heb wanneer in godsdiensten vrouwen buitenspel gezet worden. Maar ik heb ook last van mensen die in naam van God of Allah zich uitspreken tegen homoseksualiteit. Dan voel ik mij persoonlijk afgewezen in iets dat het meest waardevol voor me is.’ Ik schrok daar even van op, misschien ook wel licht geïrriteerd, want ik dacht: moet hij het nu per se over de verschillen hebben? Kan hij die dingen nu niet even opzij zetten?

Maar hij zei het niet om anderen zijn standpunt nog eens in te peperen. Maar omdat hij wilde zeggen hoe moeilijk het is om zelf verdraagzaam te zijn. En hoe makkelijk je onverdraagzaam bent.

Want het is moeilijk te verdragen dat iemand het oneens is met wat jou persoonlijk raakt. Daarom ligt het ook gevoelig welke betekenis we aan Jezus geven, die in de kern van ons christelijk geloof staat.

Hoe bereiken wij dan met zoveel meningen, met zoveel hartstochtelijk geloof en aangehangen waarheden vrede? Die kerkdienst in Den Haag laat zien dat het mogelijk is. Ook al zullen veel mensen kritisch zijn geweest over elementen van de dienst, of er zelfs moeite mee hebben gehad. De moeite om verschillen te erkennen en verdragen en gemeenschappelijkheid te vinden was het waard omwille van de vrede. Want als er geen plaats meer is voor verschillen en mensen worden uitgesloten heeft vrede plaatsgemaakt voor haat.

Om stappen te zetten op weg naar vrede is openheid naar wat anders is dan jijzelf blijkbaar soms nodig. Dat geldt ook in kleine kring. Onder vrienden of familie. We leven vaak met verwachtingen van elkaar over hoe je een goede vriend bent of hoe het in de familie moet gaan. Maar er is altijd wel iemand die daar niet aan voldoet. De verschillen, de moeilijke punten zou je liever gladstrijken. En op belangrijke momenten blijken ze toch tot weer naar boven te komen en kan alleen openheid en gesprek je weer dichter bij elkaar brengen.

Op grote schaal maken de gebeurtenissen van afgelopen week pijnlijk duidelijk hoe moeizaam de weg naar vrede is. Het overleg over het terugdringen van nucleaire wapens op de nucleaire top. De reactie van wereldleiders op de annexatie van de Krim door Rusland. Als je nagaat hoe traag die besluitvorming gaat; hoe klein de stapjes zijn die gezet worden op weg naar overeenstemming terwijl het kwaad maar korte tijd nodig heeft om zich te vestigen. Het is soms moeilijk voor te stellen dat er vrede komt.

Dat is niet iets van nu, maar van alle tijden. Het is wat het Joodse volk ervaart, nu en vroeger. Jesaja, die de ballingschap van zijn volk heeft gekend, heeft gemerkt hoe ook na de terugkeer van Israël het leven moeilijk is. In zijn profetie spreekt hij Gods belofte uit van vrede die hij voor Jeruzalem ziet. Vrede die niet vluchtig is, maar blijvend. Die veiligheid biedt als kinderen die bij hun moeder op schoot zitten. Die troost geeft zoals een moeder haar kinderen troost. Die sterk en krachtig maakt.

De profetie van Jesaja is troostend en hoopvol in belofte. En tegelijk geboren uit de wanhoop van het leven. Want zal er ooit een dag bestaan dat er geen oorlog en geen ruzie meer is?

Daarvoor moet er nog heel veel gebeuren. We verwachten het vaak van een ander: de tegenpartij die bijdraait, de wereldleiders die het regelen, God die moet ingrijpen. Ook Jezus brengt vrede op een andere manier dan mensen verwachten.

Dat wordt ons steeds weer duidelijk gemaakt in de bijbelteksten die we lezen in de veertigdagentijd.

We begonnen de eerste zondag van de veertigdagentijd met het lezen van de intocht in Jeruzalem. Iedereen langs de weg wordt op het verkeerde been gezet. Ze denken dat Jezus de overheerser van zijn troon zal stoten. Niet veel later staan deze zelfde mensen te schreeuwen om zijn dood.

Maar niet alleen de mensen langs de weg. Ook de leerlingen, die zo trouw en vol vuur achter Jezus aan zijn gegaan. Over hen horen we de komende zondagen dat ze Jezus zullen verraden, en niet wakker kunnen blijven in Gethsemane. Zelfs de leerlingen verslikken zich in de boodschap van Jezus, omdat die een vrede verkondigt die geen ‘lieve vrede’ is. Toch zullen zij later die boodschap begrijpen en zelf gaan verkondigen. Omdat de vrede het waard is.

*Slot*

De vrede die de Messias brengt, is geen vrede die je even regelt. Jezus brengt Gods vrede op aarde op een geheel andere manier dan mensen verwachten. Jezus’ weg is geen tocht van overwinning, maar brengt vrede langs een moeizame weg van lijden. Het is een vrede die oprechte dialoog nodig heeft, geen vragen om een ander te vangen, maar om tot de kern te komen. Dat vraagt veel van een ieder die zich ervoor inzet.

Zo komt Gods vrede het leven binnen op een manier die ons voorstellingsvermogen te boven gaat en die onze verwachtingen te boven gaat. Maar in de moeite, midden in het lijden klinkt hoop door: verheugt U, want Hij maakt alles goed. Amen.

DIENST van GAVEN en GEBEDEN

**Samenzang: Lied 826** ‘O Christus, woord der eeuwigheid’

**Dankgebed en voorbeden**

**Collecte**

**Samenzang (staande): 837: 1, 2, 4** ‘Iedereen zoekt U, jong of oud’

**Zending en zegen**