ORDE VAN DIENST

**voor de dertiende zondag van PINKSTEREN**

**31 augustus 2014**

**liturgische kleur (vanwege de heilige Doop): wit**

**thema:**

‘geloof als een mosterdzaadje ’

*eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente*

*in de Hooglandse Kerk te Leiden*

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Jeroen Pijpers

deze dienst is mede voorbereid

door de doopouders

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

# VOORBEREIDING

# Inleidend orgelspel

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

komen ook 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)**

**Samenzang:** Gezang 218

**Woord ter voorbereiding**

# Wat is er veel om te danken! Goed dat vaak te zeggen. Heerlijk dat te zingen. Zo beleef je alles intenser, kijk je anders naar elkaar, ben je verbonden met God…

# Stilte

**Aanroeping en groet**

**VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Ouders leren kinderen ‘dankjewel’ te zeggen als ze wat krijgen.

Daaraan ligt een joodse wijsheid ten grondslag: ‘Waar je niet voor dankt kun je niet ontvangen’.

Dankbaarheid maakt iets kleins groot.

Dat is de Bijbelse levensles deze morgen. Doopgeschenk voor de ouders bij het doopvont en hun familie en vrienden, later voor hun kinderen. Hemelwijsheid voor ons allemaal.

Laten we ons oefenen in deze levenshouding in het kyrie-gebed. Niet met dichtgevouwen, maar met open handen.

Als symbool voor onze open geest voor wat we hier beleven.

**Kyriegebed**

Stilte

God, ons bidden is vaak ‘vragen’, zo niet ‘drammen’. Uit nood geboren, of om ellende te voorkomen. Gespannen, met strak gevouwen handen, soms met gebalde vuist. Ik denk niet dat U daarvan van Uw stuk raakt, maar ik weet wel dat we onszelf zo in de weg zitten. Laat Uw rust over ons komen, diep in ons neerdalen…..

**Samenzang:** ‘Kyrie eleison’

Stilte

God, we hebben last van ons gevraag. Het maakt klein, afhankelijk, leidt ons weg van wie we zijn en wat we ontvangen. We raken erdoor uit onze kracht. Er komt steeds minder uit onze handen, helemaal weinig geloofsdaden. Daarom houden we onze handen open om te ontvangen, dankbaar voor alles wat ons raakt, voor de minste ritseling van uw aanwezigheid.

**Samenzang:** ‘Kyrie eleison’

Stilte

God, wat is het bevrijdend om te ont-krampen, om los te laten wat we van onszelf verwachten. Om niet te moeten uitblinken. Om waar we goed in zijn als uitdaging te zien waar we dankbaar voor zijn en mededeelzaam door worden.

**Samenzang:** ‘Kyrie eleison’

**Bemoediging**

‘Niet iedereen kan wonderen doen. Wel heeft iedereen z’n eigen gave. Gá voor de hoogste gave: de onvoorwaardelijke liefde. Al had je het geloof dat je bergen verzette en je

deed dat niet uit liefde, je was niets. Liefde is alles, amen!

# Lofzang: ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’

3x, 1e keer: mannen, 2e keer: vrouwen, 3e keer allen

**DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Inleiding tot de kindernevendienst**

* Kinderen hebben bij binnenkomst aan alle kerkgangers een mosterdzaadje gegeven
* Klein, zwarte is nog veel kleiner
* Wordt een grote boom van wel 3 meter, zeg zo groot als de preekstoel
* Hoe? Alleen door een mosterdzaadje te zijn. tijd nodig en een beetje helpen..
* JIJ bent nét zo. Nu nog klein, maar God heeft alles al in je gelegd. Beetje aan doen, dan komt het er uit.

**Inleiding bij de lezingen**

We lezen volgens het kerkelijke leesrooster uit Matteüs 17, met accent op het slot. Over hoeveel geloof je nodig hebt.

met dat beeld van het mosterdzaadje.

Daarbij horen we een klein fragment uit de woestijnreis van

het volk Israël over het gebrek aan geloof van Mozes.

**Schriftlezing:** Matteüs 17: 14-20

door Huib Kruijt

**Schriftlezing:** Numeri 20: 2-13

**Samenzang**: Gezang 655

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

Een mosterdzaadje (het is uitgedeeld, iedereen heeft zo’n piepklein zaadje in gekregen): wat is de les? Als je geloof maar zó groot is dan zit je goed. Een hele geruststelling.

Als onze geliefde Meester Jezus Christus dat voldoende vindt, waarom zouden wij dan voor méér gaan? Zit daar niet een gevaar? Dat van onze prestatiemaatschappij: dat we *zelfs* *geloof* gaan meten en wegen. Het moet niet gekker worden! Het gáát er om óf je gelooft, niet of dat beetje genoeg is. Je kunt *niet* ‘een beetje zwanger’ zijn.

Toch zit daar een hardnekkig probleem. Als je als kleingelovige rondkijkt kan je het gevoel krijgen dat die anderen méér geloven dan jij. Bij navraag blijken de verschillen misschien minder groot, maar soms et zou deHbevestigen die anderen je vermoeden door je te veroordelen. Jammer!

Een oer-oud probleem. De bemoedigingstekst na het kyriegebed was afkomstig van Paulus, uit zijn brief aan de Corinthiërs. Die meten en wegen, oordelen bij het leven. Oordelen het geloof van anderen. Dat zou je niet verwachten van mensen die zó geloven, rijk begaafd zijn zelfs…

Paulus maakt er korte metten mee. Hoe rijk je ook bent aan geloofsinzichten en geloofskracht, zonder liefde sta je met lege handen.

Als er maar een vleugje oordeel zit in ons/mijn spreken over een geloof is het mis. Ik hoop dat niet te doen, en spreek me er op aan als dat toch zo over zou komen. Ik hoop jullie niet oordelen in de opvoeding van je kinderen, ook niet in de geloofsopvoeding, en niemand een ander oordeelt.

Dit is de eerste les van geloof als een mosterdzaadje: onderschat het niet, kijk maar als het groot wordt: geweldig!

Toch hebben de vrienden van Jezus een probleem. Je zult

niet snel van ze zeggen dat zij, juist zij, die er zoveel voor over hebben *níet* *voldoende* geloven.

Zij zullen, net als wij, ook niet wakker liggen van de vraag of hun geloof wel groot genoeg is. Een probleem wordt het pas als ze erin teleurgesteld worden. Hun geloof heeft niet de kracht die ze ervan verwachten. Bergen verzetten hoeft niet, maar iemand helpen, boze invloeden indammen, helend handelen, dat zou je toch mogen verwachten van je geloof.

NB: het is niet in hun *eigen* belang, ze willen iemand helpen.

Dat gaat niet. Zelfs met zoveel geloof als zij hebben niet. Je moet anderen teleurstellen. Dat wordt je nog lang nagedragen. Ook zonder dat ben je teleurgesteld in je geloof. Daar moet je toch iets mee kunnen.., mee kunnen doen! Je laat niet voor niets je kinderen dopen…

De vrienden nemen Jezus apart en vragen Hem onder vier ogen, naar je kunt begrijpen niet zonder enige emotie: waarom hebben wij die jongen niet kunnen helpen?!

Het meest opvallend vind ik het antwoord dat niet gegeven wordt. Je zou denken: ‘Vrinden, leg de lat niet te hoog’, ‘overdrijf niet’, ‘verwacht niet het onmogelijke’. Niet iedereen kan wonderen doen’. Dat is het antwoord niet!

Het is dus helemaal OK om iets te verwachten van je geloof.

Daarom zijn we hier. Daarom laat je je kind dopen.

Het is met geloof net als met het mosterdzaadje: daaruit komt een flinke mosterdboom. Dat mag, kan, moet je wel verwachten. Dat geldt doopouders, dat geldt ons allen: je kan, mag, moet van je geloof verwachten.

Het lijkt maar iets kleins, een verhaal, een gebedje, een liedje, samen met andere kinderen geloof leren, maar onderschat het niet. Je bent hier met iets heel groots bezig…! Iets kleins wordt groot.

Geloof is net als jijzelf: begonnen als twee minuscule cellen uitgegroeid tot de mens die je bent. Alles zit in het zaad.

Als God zijn schepping ‘TOV’ ‘goed’ noemt, betekent dit dat alles er is, in de kiem aanwezig, er in zit, wat je nodig hebt.

Dit mens- en wereldbeeld verbindt ons hier met elkaar. Dat is niet onaangevochten, staat onder hoge druk door wat er allemaal gebeurt in onze wereld, maar dit houden we vast ondanks alles, dit leer je je kinderen: ‘je hebt het *in* je!’

Wat maakt dan dat het er niet *uit* komt? Die vraag willen ook wij wel eens even onder vier ogen beantwoord zien.

Dat het onder vier ogen is, mag je niet over het hoofd zien.

Dit is zó pijnlijk! Dit doe je niet publiekelijk. Met je geloofsproblemen loop je niet te koop als gelovige, daar maak je geen show van. Dit is voor achter gesloten deuren. Oók leg je de schuld ook niet bij een ander, bij God.

De vraag is waarom JIJ iets niet kunt, wat jij misschien fout doet.

Als dat de toon van de vraag is verandert de toon van het antwoord, dat in eerste instantie verwijtend lijkt te zeggen dat ze het kleinste geloof nog niet hebben. Zo dus niet: “Omdat je te weinig geloof hebt” is niet een harde confrontatie maar een liefdevolle vingerwijzing.

Het beeld van mosterdzaadje dient om krampachtige groeidrift te voorkomen. “Het hoeft ook niet zo groot te zijn’. Dat is de derde les van het geloof als ene mosterd-zaadje: het is al genoeg. Niet meten en wegen. Niet jezelf opfokken naar ‘méér geloof’. Precies andersom.

‘Laat los!’ De gelezen Willibrordvertaling spreekt nadrukkelijk over ‘vertrouwen’, dat betere woord voor ‘geloof’. Hetzelfde grondwoord, maar door de ontwikkeling van het begrip ‘geloof’ is ‘vertrouwen’ zuiverder gebleven. Het is niet ‘hebben’, maar ’loslaten’, geen vermogen maar openheid. Je overgeven. Vertrouwen. Geen geloofsvuisten maken maar je handen méér open houden. Jezelf zien als kleine bescheiden doorgever van onmetelijk hemelkracht. Jij in alle kleinheid zó groot…!

Dat is precies wat mis gaat bij Mozes. Hij zal het volk wel eens eventjes water geven uit de rots. Hij weet dat het kan, dat hij het kan. Hij slaat krachtig op de rots en het gebeurt. God *laat* het gebeuren, ter wille van het uitgeputte volk: mens en dier worden verfrist en kunnen weer verder.

Maar Mozes zelf wordt apart genomen. Hem wordt te weinig vertrouwen verweten. Streng zelfs: ‘op die manier kom je niet in het beloofde land, beste vrind’. *Wat* deed hij dan fout? Wel hij had tegen de rots moeten *spreken*. Een zwak, machteloos woord vol vertrouwen. Niet in de eigen spierballentaal, maar de geloofstaal van volstrekt vertrouwen. *Niet* de ‘grote gelovige Mozes’!

Dat haantjesgedrag staat voortdurend onder kritiek van de profeten. Daar komt alleen maar narigheid van. Meten, wegen, oordelen, slaan, een stok is snel gevonden. En van slaan komt oorlog. Slaan kun je ook met woorden. Mozes verzuimde te spreken in vertrouwen, zacht spreken is dat. Soetendorp vertaalt dat Mozes moest fluisteren tegen de rots…. Dat is genoeg.

Dit is het doopgeschenk voor ons allemaal. De wijsheid van het mosterdzaadje dat genoeg is. Geloof kan je heel ver brengen, als je het opvat als vertrouwen. Als afzien van je ego en eigen belang, loskoppelt van oordelen, structuren, laat staan macht. *Een beetje vertrouwen werkt al!*

Ik zie dat. Eenvoudige, ongeletterde mensen vertellen de grootste wijsheden, alsof ze direct worden geïnstrueerd door de Hemel zelf. Zieke, stervende mensen weten in hun zwakte anderen kracht te geven. Bij moeilijke problemen krijg je de juiste inval: niet wat je van te voren bedenkt maar wat je te zeggen krijgt is het.

Daarom praktisch: geen vertoon van geloofsvlaggen: kijk eens hoe goed wij zijn maar gewoon doen, stilzwijgend.

Nog minder: bij ons moet je zijn, wij hebben het ware geloof of de zuivere spiritualiteit. Je zou niets hebben als het je niet gegeven was, geldt Pilatus en zeker ons gelovigen.

Dat maakt je niet klein, alsjeblieft, maar niet opgefokt. Niet ‘groot’ naar wereldse normen, maar groots in de christelijke zin ervan. Dankbaar in alles, waardoor iets kleins groot wordt, waardoor je het grootse in het vanzelfsprekende ziet, zoals in het opkomen van de zon.

Vertrouwen is geloven dat ‘het’ er al is, in je, in je kinderen, in deze wereld. Dat de ALTIJDAANWEZIGE er is. Dat ALLES er al is. Een klein beetje vertrouwen is al ‘zwanger zijn van de toekomst’.

**Samenzang:** Gezang 605

## BEDIENING van de HEILIGE DOOP

**Inleiding** bij de viering van de Doop

**Samenzang:** Gezang 886 (eerst Nederlands, 2e regel)

De dopelingen worden nu binnengebracht.

# Doopbelofte door de ouders

**Gedoopt worden:**

* Jasmijn Anastasia Esmé de Boer

dochter van Jenny de Boer,

* Samuel Quinten Dijkstra en
* Benjamin Julius Dijkstra,

zonen van Manuel en Mieke Dijkstra – Waltmans,

* Mees Reinder Dirk Laman,

zoon van Dirk Jan en Evelien Laman – Krijgsheld,

broer van Julie-Jet en Fien,

* Floris Frederik Wouter Prakken

zoon van Fred en Wendy Prakken – Scherpenzeel,

broer van Annelotte.

*op aangeven van de voorganger: staande*

**Doopbelofte** door de gemeente,

beantwoord door: “JA, VAN HARTE”

# Doopgebed

# Samenzang: Lied 354: 1+3+4

**(zittend)**

**DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

# Gebedsintenties

# Dankgebed en voorbeden

met stilte voor persoonlijk gebed,

afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”

**Collecte**

**Samenzang:** Psalm 84: 3+6

# Slotwoord

*‘Lang voor ik van Jouw woorden kon weten,*

*eer de dag nog begon,*

*ging Jij op als de Zon,*

*die mijn licht en mijn leven wilt heten’.*

*(uit een dooplied van Sytze de Vries)*

**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 na te lezen.