ORDE VAN DIENST

**voor 6e zondag van PINKSTEREN**

**op 23 juni 2013**

liturgische kleur: ROOD

thema:

 ‘vrij zijn’

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

voorganger: ds. Ad Alblas,

organist: Theo Visser

deze dienst is mede voorbereid

door de deelnemers aan de kring ‘bewust geloven’

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

# Inleidend orgelspel

**Kort voor aanvang** van de dienst komen

de dienstdoende predikant en kerkenraadsleden binnen,

waarna de kaarsen worden ontstoken

#

# VOORBEREIDING

 ***zittend***

**Begroeting** door Metha van Vliet, ouderling van dienst

 ***staande***

**Samenzang:** Psalm 149: 1+2+3

Deze psalm zet de toon voor de dienst over VRIJHEID; de uittocht als dans en ook de genezen ‘bezetene’ zie je al een vreugdesprongetje maken…

# Woord ter voorbereiding

**Stilte**

# Aanroeping en groet

#  VEROOTMOEDIGING

 ***zittend***

**Woord ter voorbereiding**

Geen polonaise of vreugdedans in het morgenlicht van deze dag. (Niets op tegen, maar niet onze manier) Wél: een ‘eensgezind verblijden van allen die Gods naam belijden’. Harten-vreugde om wie we zijn en om alle mensen hier…

**Stilte**

# Aanroeping en groet

#  VEROOTMOEDIGING

 ***zittend***

**Inleiding**

Op bezoek bij de Klaagmuur in Jeruzalem stond ik tussen de orthodoxe joden op het moment dat de Sjabbat aanbrak.

Ik kon niet voorkomen dat ik werd opgenomen in een vrolijke polonaise van die mannen met lange baarden en zwarte jassen. Geweldig! Dit is de dag om het leven te vieren, samen met je dierbaren en in toewijding aan God.

Ik realiseerde me dat geloven een intens geluksgevoel kan oproepen. *Hier* wat ingetogener uitgedrukt dan *daar.* Toch is het precies dít besef wat wij vanmorgen willen overbrengen. Dat van vreugde en dankbaarheid, van vrijheid om te mogen en kunnen te zijn wie we zijn, samen met anderen.

Het thema voor deze viering vat dat samen in: ‘vrij zijn’.

Hoe je zover komt, welke hindernissen je op je weg vindt, hoe je in je vrij zijn kunt groeien, dat komt allemaal wel even aan de orde vandaag.

De dienst is voorbereid in de groep Bewust Geloven, een

kring die voorbereidt op de openbare belijdenis van het geloof voor wie dat wil, zoals vandaag.

Volgens heel oude traditie begint de viering met gebeden. Voor onszelf en anderen. We zijn soms zo vol, bezet, misschien: bezeten. Daarom is ons gebed om vrij te mogen zijn.

**Kyriegebed**

God, we willen óók hier graag onszelf zijn. Op onze manier geloven. Soms hebben we de indruk gekregen dat we het anders moeten doen, zoals anderen dat doen. In dankbare verbondenheid met hen gaan we onze *eigen* weg met U. Omdat we ontdekt hebben dat U op *onze* weg mee trekt.

Geef ons uw zegen.

**Samenzang:** Kyrie eleison

God, niet alleen van buitenaf maar ook van binnenuit ervaren we krachten die ons onvrij maken. Verwachtingen, te hoog gespannen misschien, verantwoordelijkheidsgevoel voor meer dan we aankunnen, schuldgevoel omdat we soms dingen echt fout doen. Het kan ons belemmeren zonder dat iemand dat ziet. Wil ons helpen los te laten, vrij te zijn omdat U ons steunt, leert, vergeeft, verzoent en sterk maakt. Zegen ons.

**Samenzang:** Kyrie eleison

God, met onze gesloten ogen zien wat alles wat er gebeurt om ons heen, in onze wereld. Hoopvolle dingen allereerst, maar onze ogen sluiten we niet voor de onvrijheid van mensen, opgelegd of opgenomen, afgedwongen of daarin verstrikt geraakt. Onvrij door geweld of mooie woorden, door schadelijke verlangens en verkeerde keuzes. Wat zijn er legio kwade machten in en om ons, onze wereld is er vol van. Daarom zingen, schreeuwen, we ons Kyrie om het vrij zijn voor al onze vrienden, voor heel Uw wereld.

**Samenzang:** Kyrie eleison

**Bemoediging**

‘Broeders en zusters, u bent geroepen tot vrijheid. Voor de vrijheid heeft God zijn volk Israël uitgeleid en heeft Chris-tus Jezus ons vrij gemaakt. Halleluja! (n.a.v. Galaten 5: 1+13)

**Samenzang**: Psalm 103 in versie Taizée

Op verzoek nieuwe lidmaten, inhoudelijk heel mooi aansluitend bij de geloofsteksten

 **DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Gesprek met de kinderen**

**Schriftlezing:** Exodus 5: 1-9

door Gerdien Neels **Schriftlezing:** Lucas 8: 26-39 door Renske Timmers

**Samenzang**: Gezang 480: 1+2+4

Vanwege het getuige zijn, en het vrij en veilig wezen…

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

We waren als groep Bewust Geloven eerlijk gezegd niet zo gelukkig met bijbelfragment voor deze zondag.

Je wilt een helder inspirerend verhaal neerzetten. Familie en vrienden, ook niet gelovigen onder hen, wil je laten zien wat jou beweegt. Waar je voor gáát. Waarom je vandaag belijdenis doet. Daarvoor zijn we hier.

Wat moet je dan met zo’n bizar verhaal over een zwaar gestoorde man. Over sprekende demonen, in zee stortende varkens…. ‘Succes ermee’ zeiden jullie met nauwelijks verholen leedvermaak. ‘Wij hebben niets van die man, ook niets met die man. Vinden het niet fraai dat Jezus meewerkt aan de vernietiging van die varkens. Je zou de dierenbescherming bellen en op de Partij voor de Dieren gaan stemmen.

Wat moeten *wij* nu met die man, die tijden naakt rond loopt, slaapt in de grafgraven tussen de ontbindende lijken van overledenen. Hij verblijft in afgelegen gebied, een soort open-lucht-isoleer. Soms is hij zó bezeten dat ze hem vastbinden om hem tegen zichzelf te beschermen. Maar hij is zó sterk, dat hij zijn kettingen verbreekt, wegrent als een bezetene, de eenzaamheid in, naar de rand van de afgrond..

Kennelijk is het bedoeling van Lucas, die bijbelverteller om ons daarmee keihard te confronteren.

Jezus brengt een volstrekt onnodig bliksembezoek over de grens. Hij vaart het meer op. Gaat buiten de landsgrenzen van het heilige land. Begeeft zich buiten de comfortzône van de beschaafde samenleving.

Even maar, naar het lijkt: alléén voor deze man. Een gestoorde buitenlander die een gevaar is voor zichzelf en anderen. De Profeet trotseert de stank van varkens, dieren die ze vanuit zijn cultuur en geloof om hygiënische redenen niet mogen houden. Het is een bizar bezoek.

Als de werkelijkheid soms niet zó bizar was, zou je denken aan een misplaatst horrorverhaal. Dat die verboden varkens in de afgrond storten, is een sterk verhaal, maar wel lachen voor de hoorders.

Dat hun geliefde Meester de strijd opzoekt met kwade machten die mensen vernietigen, dat is bekend. Hij is niet voor een kleintje vervaart, is voor de duvel niet bang, voor legioenen duivels nog niet. Zóveel heeft hij er ook nog nooit bij elkaar gezien. Dat is ‘ver-van-m’n-bed’. Klopt, daarom aan de overzijde van het meer, in een ander land.

‘Laat toch’ zullen zijn minder geëngageerde adviseurs hebben gezegd. Laat ze zelf hun problemen oplossen dáár. Je hebt je handen al vol aan de stoornissen in eigen omgeving. Naaktloperij niet als nudisme, maar als *kwetsbaarheid*, alle beschermlagen weg. Bezetenheid in de lichtere vorm van ergens *‘bezeten van iets zijn’*. Al is dat destructief. Gewoon met open ogen naar de rand van afgrond.

Je schrikt: zó komt het dichtbij. Bezetenheid als die waanzinnige aantrekkingskracht voor de dood, die mensen er toe brengt andere mensen en zichzelf om te brengen.

In een alledaagsere vorm zijn demonen: destructieve krachten die sterker zijn dan jij. Je houdt ze er niet onder. De dokter ook niet: met geen ketting, met geen pil of spuit.

Nóg een tint lichter is bezetenheid *bezet-zijn*, gefixeerd,

niet voor rede vatbaar, onhanteerbaar. Ideaal als ‘gekte’.

En nóg wat dichterbij zijn het de legio dingen die je beklemmen, waardoor je onvrij bent of opgeslokt wordt. Dingen die je jezelf aandoet en die anderen van je verlangen. Door meningen van anderen of een kijk op jezelf én God. Ook in geloof kan ‘*moeten’* zich nestelen, een onvrijheid die je kan nekken.

Daarvan los komen, vrij worden, dit raakt aan onze geloofservaring. Dit kwam in onze gesprekken naar voren: we geloven uit vrije wil, het is eigen keuze. Je doet het op je eigen manier, dankbaar neem je dingen mee die je leerde, respectvol laat je andere aspecten los. Het hoort ook wel bij jullie levensfase maar is méér dan dat. Dat jullie je geloof belijden en bevestigd worden is iets wat je ten diepste *raakt*: dit gaat echt over jou! Al is het super lastig goede woorden te vinden om dit duidelijk te maken aan wie er niet mee vertrouwd zijn.

Je wilt ook niet de indruk wekken dat je er nu helemaal bent, zo van: ‘zie mij eens gelovig zijn’. We herkenden beelden als ‘op weg zijn’ en soms ‘de weg niet weten’ (dat kan ook op de uitleg van de bijbel slaan).

Twijfel en tijden van minder bewust zijn van je geloof zijn onvermijdelijk. Het is rustgevend als je merkt dat je daardoor niet van je geloof af valt. Eerder is het als met oude vrienden: ook als je elkaar een tijd niet ziet pak je de draad zó weer op. In geloof vind je iets van veiligheid en geborgenheid, een vreemd vertrouwd weten. Weten van Aanwezigheid, van Nabijheid, van God. Weten dat er niets tussen kan komen.

Dat je fouten mag maken zonder uit de gratie te vallen, al geeft je dat geen vrijbriefje voor fouten maken. Vrijheid maakt je verantwoordelijk. De vreugde van de vrijheid is ,dat je volkomen jezelf bent zoals je bent. Dat is voor ons verbonden met geloof, en andersom gezegd: geloof beoogt ons in deze vrijheid te stellen.

Daarom ging Jezus over de grenzen van het wenselijke, trotseerde gevaren, om die ene man VRIJ te maken.

Daaruit kan je opmaken dat God er vol voor gáát, alles wat Hij heeft in onze wereld en mensen stopt. Het besef van die persoonlijke bemoeienis tilt geloven uit boven discussie over godsbeelden. Niet wie God nu precies *is*, maar wat Hij *doet*!

Dat is heel veel! Je kunt uit het bijbelverhaal so wie so op-maken, dat Hij geen grenzen hanteert. Als er menselijke nood is gaat het niet om een paspoort. Als er zielennood is gaat het niet om kerkelijke betrokkenheid of religieuze kleur. Dan moet er iets gebeuren!

Dat is de moraal van dit verhaal.

Spannend is natuurlijk HOE Hij voor elkaar krijgt wat geen mens voor elkaar krijgt. Goed beschouwd doet hij niets.

Hij IS alleen maar. Zijn krachtige aanwezigheid is voldoende om paniek te zaaien in het onzichtbare kamp van het kwaad dat zich nestelde in hoofd en hart van de man. Het is niet door nog groter geweld maar door een vorm van ‘overmacht’ dat de kwade machten het veld ruimen. Met een wijsheid van de Meester: overwin het kwaad door het goede. Zachtheid maakt harde handen soepel en vriendelijkheid kille harten warm. Menselijkheid is heilzamer en effectiever dan touwen van ‘heersen’ en ‘beheersen’. Jezus die we zien als de Mens van God, zeg: op z’n best, zoals bedoeld, ‘helemaal top’ onthult een effectief antwoord op één van de grootste levensvragen: de machteloosheid tegenover vernietiging in en van mensen.

Onze wereld accepteert onvrijheid als middel om vrijheid te garanderen, zoals Obama in Berlijn weer betoogde. Controle, controle, controle. Eerlijk gezegd heeft de Kerk daar ook wel een handje van (al of niet: gehad). Beheersen in plaats van vrij laten en vrij maken, een *bedding* te zijn waarin

*vrijheid* kan *stromen* als een rivier.

Wél, voor ons is de kerk wél zo’n bedding om samen met anderen het geloof als een kracht tot vrijheid te oefenen, een weldadig klimaat van warmte om in vrijheid onszelf te zijn. Van het geloof leren we een manier op het demonische kwaad tegemoet te treden, vanuit aanvaardende, onwijkbare aanwezigheid. ‘Voor de duvel niet bang’.

Zó zijn we trots op Jezus, onze Leraar en Profeet.

We *wisten* wel dat Hij-met-Gods-hulp vrijheid kan brengen, zelfs in de meest knellende, ‘bezeten’ omstandigheden. Dat Hij leven brengt in de doodsvallei waarin je soms gedreven wordt, wegzakt of wegvlucht. Jezus is echt bijzonder.

‘God heeft zijn zoon Jezus naar de aarde gezonden. Ik vind het lastig te bevatten hoe dat precies werkt, maar Jezus heeft veel van Gods goedheid getoond en laten zien dat God sterker is dan de dood’. Ook sterker dan het kwaad.

Geloven is met dat mooie lied ‘altijd weer opstaan als je valt’. Van hoop niet op grond van mooie omstandigheden, maar onafhankelijk daarvan. Van liefde die het kwaad verzwakt door niets te doen, overwint door alleen maar de deur open te zetten, waardoor het kwaad niet langer mensen in de stijlte stort, maar zélf ten val komt, verzwolgen wordt door de golven. Dat is het bijbelse beeld van hoop en vertrouwen, dat mensen vrij maakt van kwade machten, om zichzelf te zijn, en dat samen met anderen.

Dat is het laatste ‘inkoppertje’ van vanmorgen. Het er geen sprake van een nieuwe beklemming, in de vorm van kerk en geloof. Als de bevrijde man verzoekt bij Jezus te mogen blijven wordt hem dat niet toegestaan. Het gaat de Meester niet om een elitair clubje verlichten en bevrijden, maar om de beweging van bevrijding. Om op allerlei niveau’s van het bestaan de vrijheid als levenskracht te ervaren, door heel het volk. Daarom is plaats van de van het kwaad bevrijde man midden in de stad voor héél de stad. Om zijn verhaal te vertellen, om de ervaren vrijheid in te zetten als kracht van bevrijding voor alles en iedereen. Met zulke grote doelen zijn wij steeds meer een geloofswoord als ‘Gods plan’ gaan verbinden, dat én richting geeft en de vrijheid open laat.

Voor zover ons de vrijheid is geschonken, wij die ook met veel inspanning zelf hebben verworven, volgen wij Jezus. Gaan wij voor de weg van onze Meester. Wáár we ook zullen zijn: gewoon liefdevol zijn, gelovig-vrij zijn; zonder het iemand op te dringen ons verhaal vertellen aan wie het horen wil. Niet te veel plakken aan de Meester dus! Niet te kerks, institutioneel. Niet bij Jezus blijven, maar in het vertrouwen dat Jezus bij jou is, zijn waar je moet of wilt zijn….

En soms, regelmatig of onregelmatig samenzijn in kerk en kring, met vrienden en onbekenden om de verhalen te vertellen, om de kracht en de ontroering te ervaren van de man die zo weinig zei, alleen maar keek, met de ogen van God, met de weerspiegeling vanuit de innerlijke wereld vol vrijheid.

Dat maakt je vrij, daarvan leef je op, leeft de wereld op.

**Samenzang:** ‘De steppe zal bloeien’.

**Inleiding** tot de geloofsbelijdenis

Met z’n zevenen hebben we 10 avonden beleefd, intens, open, leerzaam, respectvol, heftig, dicht bij onszelf. We deden 5 avonden bijbelstudie en 5 avonden geloofsgesprek aan de hand van onze eigen teksten. Gedachten daaruit hebben de hele dienst al geklonken: letterlijke citaten, woorden met veel herkenning, vragen en ontdekkingen.

Vandaag doen 4 deelnemers geloofsbelijdenis; de andere 2 hebben al eerder gedaan. Dat is een plechtige ceremonie, met een belofte, een gebed met zegen, het ontsteken van een kaars en een lied. Het is zomaar een moment, waarin hun diepste intentie voor alle tijd wordt uitgedrukt.

Op basis van wat deze lidmaten bevestigen ten aanzien van hun geloof worden zij bevestigd tot lidmaten van de gemeente van Christus. Dat waren ze al wel maar dan meer vanuit hun ouders, of bezien vanuit God. Nu zijn zij aan het woord en geven zij hun woord, in volle vrijheid met de daarbij behorende verantwoordelijkheid, dankbaar, helemaal zichzelf.

Zij zijn mensen onderweg, op de zoektocht van het leven waarbij het geloof voor hen een belangrijke rol speelt. Niemand van hen beweert ‘er te zijn’. Sterker dat zal niet gauw gebeuren, want geloven is op weg blijven. Twijfel hoort daar bij, ook nieuwsgierigheid en onopgeloste vragen. Ook zij hebben het moeilijk met het kwaad in de wereld, maar vallen daardoor niet van hun geloof af. Eerder andersom: vanuit het geloof willen ze dingen benaderen en dingen doen, in het ziekenhuis als verpleegkundige, als arts, in de kerk als aanstaande dominee en als vrijwilliger in de Oekraïne.

Op hun zoektocht hebben zij rust gevonden. Vooral in zichzelf. Hun geloof is weten en niet-weten tegelijk, vertrouwen, hoop. ‘Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, ervan overtuigd zijn dat wat je niet ziet toch bestaat’, met Hebreeën 11. Veel verklaren hoort daar niet bij. Dat zou het mysterie verjagen. Ook is het gevoel van het geloof missen niet het einde ervan. ‘Gelijk de wind die om de huizen is, zo zijt gij mij een wensenloos gemis’ met Gerrit Achterberg.

Zij vinden in deze geloofsgemeenschap een thuishaven, in de vieringen en kringen. Ook in andere geloofsgemeenschappen vinden zij een plek, dichtbij in de LSE bijvoorbeeld of verder weg, zoals in Taizé of de Oekraïne. De contacten met anderen zijn belangrijk voor hen: ‘de gemeente helpt je om samen je geloof te beleven, van elkaar te leren en elkaar te inspireren’.

De Bijbel is daarbij een belangrijke bron. Niet zo super-letterlijk opgevat dan, meer tussen de regels door op zoek naar wat de oude verhalen jou vandaag vertellen. Zoals vandaag bijvoorbeeld.

De sociale component is niet direct dat je hier *vrienden* *zoekt*, maar wel onder onbekenden *geestverwanten* *vindt*. Dat helpt om je meer bewust te worden van je eigen geloof en ook om je plaats in de wereld van alle dag daardoor te laten bepalen. Geloven doe je wel zelf, maar het is niets alleen iets van jou. Samen met anderen, met andere en anders gelovigen en met vrienden die niet geloven weet je je geroepen het vrij-zijn als oervorm en hoogste ideaal van het menszijn.

We hebben heerlijke avonden gehad met heerlijke mensen, zo verschillend en in hun belijden ook weer een soort van éénsgezind.

Verwonderd en blij spreken jullie je belijdenis uit, dankbaar dat je er mag zijn zoals je bent en je zó als mens in verbinding weet met God.

De uitdrukking van het knielen is niet iets onderdanigs, maar het is een emotie van ‘door de knieën’ gaan vóór, zoals bij een liefdesverklaring, beantwoord met een handoplegging in naam van God. Zó worden jullie bevestigd in je bestaan.

**Samenzang:** ‘Tussentijds’ 49: 1+2

Op verzoek nieuwe lidmaten; zeer toepasselijk bij de lezingen

*(op aangeven van de voorganger staande):*

#  BEVESTIGING van LIDMATEN

# Inleiding tot de geloofsbelijdenis

# en bevestiging tot lidmaat van de gemeente van:

* Annika Kruithof
* Gerdien Neels
* Renske Timmers
* Marieke Veenhof

**Vraag** aan de gemeente,

beantwoord door allen met: ‘JA, VAN HARTE!’

**Samenzang**: gezongen geloofsbelijdenis

op verzoek van de nieuwe lidmaten

#  DIENST van GAVEN en GEBEDEN

**Gebedsintenties**

**Gebed**

afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

**Collecte,**

met mededelingen uit de gemeente

**Samenzang:** Gezang 434: 1+2

In het beeld van de adelaars komt de vrijheid weer terug; ook een mooie afsluiting

*(op aangeven van de voorganger staande):*

**Slotspreuk**

**Zending en zegen**

# Vredegroet