Nb: door een defect aan de geluidsinstallatie is de tekst van de preek vanaf de lezenaar uitgesproken, waarbij de geschreven tekst minder dan gebruikelijk is geraadpleegd. Voor exacte weergave is de dienst na te luisteren op kerkomroep.nl

 ORDE VAN DIENST

**voor 8e zondag van PINKSTEREN**

**op 7 juli 2013**

liturgische kleur: GROEN

thema:

 “vredesapostelen”

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

voorganger: ds. Ad Alblas,

organist: Theo Visser

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

# Inleidend orgelspel

**Kort voor aanvang** van de dienst komen

de dienstdoende predikant en kerkenraadsleden binnen,

samen met de deelnemers aan ‘bewust geloven’,

waarna de kaarsen worden ontstoken

**Meditatief orgelspel**

als muzikale omlijsting

van persoonlijk gebed en toewijding

#  VOORBEREIDING

 ***zittend***

**Begroeting** door ouderling van dienst Marius v.d. Heul

 ***staande***

**Samenzang:** Psalm 72:1+2+3

Een van de mooiste psalmen over de vrede (dit keer voorgezet na de bemoediging)

# Woord ter voorbereiding

Vrede *sluiten* is een vreemde uitdrukking. Vrede *open* je, als een heilig geschenk. Je dankt God ervoor op je blote knieën.

**Stilte**

# Aanroeping en groet

Onze hulp is van God, die hemel en aarde maakt. Die eeuwig trouw is aan de mensen en deze wereld nooit laat vallen.

Genade en vrede, van God, die er altijd is; en van Jezus Christus zijn trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en overste koning van de aarde, door de Heilige Geest.

#  VEROOTMOEDIGING

 ***zittend***

# Inleiding

Honderdduizenden tegenover elkaar op het Tahrirplein en in de straten van Caïro. Gruwelijke strijd, misdaden tegen de eigen bevolking in Syrië, omdat ze van een andere tak van de familie zijn. Grof geweld met veel slachtoffers onder niet-strijdende vrouwen en kleine kinderen: die arme schaapjes!

*‘Dit, dit is de wereld waar ik in woon’.*

Daar komt bij wat je nog meer raakt: het gebrek aan vrede in je directe omgeving. Onrust, onzekerheid, onveiligheid. Jeugdwerkeloosheid, kinderen, verwaarloosd of te hoog op het paard gezet zonder stijgbeugel. De arme drommels…!

We zien het niet elke dag, maar kunnen het ons wel voor-

stellen: wolven die de jonge lammetjes roven en opvreten.

*‘Dit, dit is de wereld waar ik in woon’.*

Dat is het refrein van een liedje. Het vervolgt met ‘hier zijn de treden te zien van Gods troon’… Het lukt niet iedereen altijd om dat te zien.

Vanmorgen pakken we de verrekijker van het Evangelie en microscoop van je eigen ervaring om iets te ontdekken van het Koninkrijk onder ons, van Godzelf, die zo dichtbij zou zijn…. Laten we daarom bidden.

**Kyriegebed,**

Geef vrede Heer geef vrede, de wereld wil slechts strijd.

De sterkste wint het pleit. Vandaag kan ik dat zijn en morgen een ander. Of misschien verlies ik vandaag en win overmorgen. Redt mij en met mij alle mensen uit deze strijd. Schenk ons de vrede niet van deze wereld, door strijd, maar de vrede van U, die de strijd niet aangaat en overstijgt.

**Samenzang**: Kyrie eleison

Geef vrede Heer, de aarde wacht zo lang, er wordt zoveel geleden, mensen zijn zo bang. Voor geweld, marteling, gif, verraad, vernieling, vernietiging, pijn en verlies van gelief-den. In verre landen, en anders ook in ons land, en nog weer anders ook in eigen huis. Voor de lammeren onder wolven roepen we tot U om vrede.

**Samenzang**: Kyrie eleison

U hebt, o Heer, gegeven Uw vrede die de wereld niet kent. Een andere vrede, die je niet *sluit* maar *opent*. Die je niet maakt maar ontvangt. De vrede van het Lam, verscheurd ten dode door mensen als wolven, maar door U verheven tot onze redder, helper, koning. Laat zijn koningschap een teken zijn dat naar Uw toekomst wijst.

**Samenzang**: Kyrie eleison

**Bemoediging**

**‘**Houd moed’ zegt onze Meester, die gestorven is maar leeft tot in eeuwigheid, die ons voorgaat naar Gods toekomst, ‘Vrede geef ik jullie, mijn *eigen* vrede geef ik jullie!’ Halleluja

**Samenzang:** Psalm 72: 4+5+6+7

Vervolg van de openingspslam een aansluitend op het aan Psalm 72 ontleende kyriegebed. Hier wordt de vrede geconcretiseerd.

 **DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Samenzang:** ‘Tussentijds’ 215

Kinderlied dat het thema aanscherpt

**Gesprek met de kinderen**

**Schriftlezing:** Jesaja 61: 1-4+ 10-11

**Samenzang**: Gezang 285

Uiterst krachtige bede om vrede **Schriftlezing**: Lucas 10: 1-20 **Samenzang**: Gezang 199: 1+2+3+4 Dit paaslied bezingt de inspiratie van de vredesapostelen

**Verkondiging**

**Samenzang:** ‘Tussentijds’ 216

een prachtig, uitbundig antwoordlied over de vredesapostelen

 *(op aangeven van de voorganger staande):*

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

# God kust de wereld wakker, zingt de Kerk.

# Zoals op paasmorgen nu. Zoals Christus heel zijn schepping.

# Je knippert wat met je ogen en ziet Wie je wakker kuste. Je kijkt recht in de ogen van God, die de liefde van zijn ziel weerspiegelen en hoort zachtjes: ‘vrede met jou’.

# Het idee van Jezus is dat de mensen die zó wakker zijn geworden de dag voortzetten zoals die is begonnen. Vanuit die hartverwarmende blik. Met de echo van die woorden in de oren. Met een overweldigend besef: wat is God dichtbij!

‘Zeg tegen de mensen: het *Koninkrijk van God* is nu dichtbij u gekomen’. Het *Koninkrijk* is een aanduiding voor de sfeer, de aanwezigheid van God, voor God zelf.

Jezus maakt zijn missie tot die van de kerk en ieder gelovige en die missie is om in heilzame woorden en helend gedrag te zeggen, voelbaar te maken: ‘God is nu dicht bij’.

Dit wil de wereld horen. Niet als iets wat wij mensen aan hun verstand moeten proberen te brengen, zoals dat vaak gezien wordt. Hier snakken mensen naar!

Dit is waarvoor mensen naar de kerk komen, of op andere manieren en plaatsen zich aan willen laven.

Dat is kern van de geloofsopvoeding van je kinderen. Door verhalen vertellen, liedjes en gebeden leren. Door hen van jongs af aan in jouw ziel laten kijken om te leren: God is dichtbij. Of: misschien wisten ze dat al, mogelijk beter dan jij en kan je samen de vreugde ervan genieten.

Het beeld van de zaaier wordt hier verlaten voor dat van de

maaier. ‘De oogst is groot!’

Dat is wat moeilijk te verbinden met verschrompeling van de kerk en verdamping van je eigen geloofsbetrokkenheid.

Daarover zegt Jezus iets heel indringends.

Maar eerst dit: onze missie als kerk en gelovig is om te oogsten! Wij hoeven niet te zorgen dat mensen iets voor God gaan voelen, mensen snakken naar God. Naar de helende en heilzame Aanwezigheid, die je voelt bij het woord VREDE.

Het is geen minder vrome of zelfs humanistische versie van het Evangelie als ze in eerste instantie niet over GOD moeten praten, maar het woord VREDE op de lippen moeten hebben met warme stem gesproken. Gepaard met een heldere blik op wat concreet gedaan moet worden en dat ook doen. De boodschapper hééft niet alleen een boodschap, de boodschapper ís de boodschap. De navolgers van Christus zijn vredesapostelen!

Er gaat vrede van je uit!

Mensen voelen zich veilig, hebben geen kwaad van je te vrezen. Kruipen dan uit hun schulp, durven zichzelf te zijn.

Hoe ze jou als gelovige zouden moeten zien naar het idee van Jezus is: als lammeren.

Niet ‘zo mak als een lammetje’, wel als ‘lammeren Gods’.

Hij is al op weg naar Jeruzalem, het Lam Gods. Zal als een lam ter slachting geleid worden en opgewekt worden door God, wakker gekust in de vroege morgen van Pasen. Dat is de spirituele bron van de hele onderneming van Christus. Wij zijn wakker gekust. Met Christus opgestaan. Als pasgeboren

kinderen, nog wat onwennig, wel als lammeren blij uitgelaten in de wei van het bestaan.

Het gaat om de manier waarop wij naar buiten treden, bij dat ‘ als lammeren’. Een lam dartelt: een levensgevoel dat velen kwijt zijn. De zware somberheid voorbij: het is gewéldig om te geloven, om kerk te zijn, om je te trainen als vredesapostel!

Naast dat dartele gaat het om het ongevaarlijke van een lam. Niemand moet bang zijn voor je. Over het kwetsbare.

En daar stuiten we op een schrikwekkend probleem. Zolang je oefent in de prille vreugde van het nieuwe leven, binnen de beschermende muren van kerk en gezin, van je ziel, is het heel mooi en aantrekkelijk. Maar zodra je ‘de deur uit gaat’,

de ‘boze buitenwereld in, zijn er ernstige problemen! Er zijn wolven! Sterker nog: er zijn enkele wolven onder de lammeren, maar de lammeren worden uitgezonden midden tussen de wolven, en de Meester die zendt wéét dat: ‘weet dat Ik zend als lammeren onder de wolven’. Dat betekent dat Hij dat bewust doet. Zó moet het. ‘Te midden van de wolven is niet een incident maar de structuur van de missie van de vredesapostelen’.

Is dat niet link? Zullen de vredesapostelen niet afgemaakt worden door al die wolven? Als kleine minderheid? Dat is een actuele vraag voor de kerk vandaag, voor de doopouder-groep, voor de beleidsgesprekken in de PGL. Voor onze kijk op de plaats en opdracht van de kerk in de stad.

Er heeft zich een fundamentele wijziging voltrokken sinds het midden van de vorige eeuw. De kerk nog in volle glorie, midden in de samenleving, met grote invloed en organisatie.

Nu de kerk aan de rand van de samenleving, met tanende invloed, in depressie en krimp.

Net als bij de economische vragen lopen we in de kerk het gevaar om vooral te zoeken naar herstel van het oude. Kijken hoe we weer groot kunnen worden, of zo lang mogelijk kunnen camoufleren dat we krimpen. Druk doende met zaken en minder met zorg om de lammeren die worden opgevreten door de wolven. Onze kinderen, onze ouderen, want lammeren zijn van alle leeftijden, onze zieken, gebrokenen, van hart, of in relaties, of in bestaansgrond. Wat zwart-wit is de boodschap niet: ‘zorg dat er een vitale gemeente is in 2017 in Leiden’, maar waag je als lammeren onder de wolven.

Trek er op uit, al of niet georganiseerd. Geef vrede aan IEDER mens die je tegen komt, ongeacht achtergrond en levensvisie. Altijd en overal zeggen: ‘VREDE aan dit huis’.

Vanuit de bereidheid om aan de vrede van dat huis bij te dragen. Zó naar je werk gaan, zo in het verkeer zijn: wat draagt bij aan de vrede, aan het heil van mijn collega’s, medeweggebruikers, enzovoort. Dát is de missie van de vredesapostelen, van mij, van jou, van de PGL en de LBG.

Daarvoor krijg je een indringende instructie: ‘neem niets mee’, laat alle ballast los. Geen portemonnaie, geen reistas, geen schoenen zelf. Op z’n kwetsbaarst.

Dat is een erg lastig advies gebleken. Sinds de kerk in de 4e

eeuw staatskerk werd, werd de kerk een organisatie, een machtsinstituut zelfs, met grote gebouwen en met een soort keizerfiguur als paus. Met de beste bedoelingen heeft de kerk zich door de eeuwen heen vertoont mét portemonnaie, kleren, schoenen, alles wat Jezus heeft verboden. Ook de protestantse kerken, ook wij.

Wat zou er gebeuren als wij besluiten om alles wat we als kerk hebben te verkopen en aan de armen te geven? Om de organisatie en administratie op te heffen en als een soort ‘actiegroep’ zonder betaalde krachten verder te gaan?

Ik voel me ongemakkelijk bij die gedachte. Iemand haalt de schouders op en een ander wordt boos ‘hoe kan je zó iets zeggen?’ Maar beste mensen: IK zeg het niet….!

Hier zit echt een probleem. In hoeverre zitten wij onszelf in de weg, juist door de organisatie, door het KERK willen zijn?

Jezus heeft nog maar net die 70 bij elkaar geroepen en stuurt ze er op uit. Niet om de gezelligheid gaat het bij zijn missie, maar om het heil van mens en wereld.

Begrijp me goed, ik ga gewoon gezellig koffie drinken straks, vind het heerlijk om vrijgesteld te zijn voor mijn werk en zal alles doen om de Hooglandse Kerk voor de eredienst te behouden en me inzetten voor de LBG, voor de PGL, voor de oecumene en het kerkblad. Maar het advies van de Meester kan ik niet naast me neer leggen. Help me het goed in te vullen!

Daarbij komt nóg een vraag: hoe ga je om met afwijzing?

Jezus’ advies is nogal rigoreus: ‘kappen er mee’. Dat zouden wij niet doen. Wij gaan door, met aan de deur kloppen, met

gesprekken aangaan, zoals de Allerhoogste bij ons aanhoudt, zo wij bij anderen. Wat maakt Jezus dan zo hardvochtig? Zijn wij christelijker geworden dan Hij was?

Moeten wij onze kinderen dan maar los laten en onszelf verwijten dat we hen niet hebben kunnen overtuigen? Of het er ook maar moedeloos bij laten zitten? Of het probleem bij anderen neerleggen?

Hoewel ik vind dat het probleem van de één in de kerk ieders probleem is en moet zijn, zie ik het advies van Jezus als een uitdaging om ook van stoppen te weten. Niet ‘om de lieve vrede’. Daarmee zou je de vrede geen goede dienst bewijzen.

Anders: zoals Jezus aanreikt. Laat merken dat je het heel vervelend vindt, schud het stof van je voeten. Dat is een boos gebaar. Je mág je ook als ouders toch boos maken als je kinderen je op wezenlijke punten niet willen volgen. Als je hen je boosheid onthoudt, druip je af als ouders, en als je dan zelf ook nog eens je geloofsbetrokkenheid laat bezwijken onder werkdruk, zorgen of plezier, waar blijf je dan?! Ze mogen weten HOE erg het is.

NB: na de dienst had ik een indringende gedachtewisseling met één van onze gemeenteleden over dit punt, of je inderdaad ‘boos’ mag zijn. Of de liefde niet zo sterk moet zijn dat die de afwijzing verdragen kan. Dat de kinderen anders jouw liefde maar moeten afwijzen omdat die niet volgroeid is.

Ik ben het daar mee eens, zie boosheid echter als onderdeel van communicatie-in-vrede. Elke veroordelende boosheid valt onder de bovengenoemde kritiek

Geen hel en verdoemenis. Niet tegen de anderen spreken over Sodom en Gomorra, maar wel dat zien als een ernst van je vredesmissie, thuis, in je wereldje, in de kerk.

Als lammeren hun energie verliezen, hun tempo verlagen, dan zijn ze des te eerder prooi aan de wolven, zou het niet?! Maak even een zelf-scan van jouw ziel en leven!

Als je toch bezig bent, pak dan het punt van Mattheús nog even mee, over wolvengedrag onder de schapen….

Tjoh, dat is op deze zonnige ochtend wel even flink aanpakken, en inpakken om er mee aan het werk te gaan.

Het kan niet anders, dit is het Evangelie van Jezus Christus.

We hebben één roeping en dat is om tegen iedereen en overal te zeggen ‘vrede met jou’. Koste wat kost. In het vertrouwen dat God dichtbij is, is dat je mooiste levenstaak.

Al is die moeilijk, al maakt die je kwetsbaar, al stuit je op onbegrip of tegenstand. Het is nooit te vergeefs: de vrede die je geeft ben je niet kwijt, die krijg je weer terug als er niemand is die dat oppakt, dan kan je het weer aan een ander geven. En als er wél een ‘zoon des vredes’ is dan verdubbel je je vrede in een feest van herkenning, over grenzen heen.

‘Eet en drink wat men je aanbiedt’; volg de gewoontes van het huis. Je moet natuurlijk heel sterk in je schoenen staan om zoveel flexibiliteit op te brengen, maar ja, God zet ons stevig op onze benen, zet ons als een lam, als paasmens, in deze wereld, en dan kan je alles wat nodig is voor je missie.

Vredesapostelen: zeg en herhaal het: ‘vrede met jou’.

 DIENST van GAVEN en GEBEDEN

**Afsluiting Doopkringen**

**Gebedsintenties**

**Gebed**

afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

**Collecte,**

met mededelingen uit de gemeente

**Samenzang:** Gezang 312

Dit lied bezingt het grootse visioen van de vredesapostelen

 *(op aangeven van de voorganger staande):*

**Slotspreuk**

‘Maak mij een instrument van uw vrede;

Laat mij liefde brengen waar haat is,

éénheid waar mensen verdeeld zijn’.

**Zending en zegen**

**Vredegroet**

Graag vertelt Agnes zondag tijdens de dienst iets over het doopouderproject:

In de afgelopen jaren hebben we met veel plezier deelgenomen aan het doopouderproject.
We hebben ons verdiept in meerdere onderwerpen die te maken hebben met de geloofsopvoeding van onze kinderen. Bijvoorbeeld: bidden, het kiezen van een school, praten over het geloof, andere geloven, christelijke feesten etc.
Dit deden we aan de hand van het boek: "Een verlangen naar meer"
We hebben onder andere gekeken naar verschillende kinderbijbels. Waar selecteer je een kinderbijbel op? Wat maakt een kinderbijbel een goede kinderbijbel voor je kinderen?
We hebben nagedacht over wat we onze kinderen mee willen geven vanuit het christelijke geloof.
En vragen als: hoe maak je tijd om als ouders met je kinderen stil te staan bij God in deze drukke tijden?
We hebben het als heel prettig ervaren om dit met andere ouders uit de gemeente te doen. Je leert ouders uit de gemeente kennen en het helpt je om bewust bezig te zijn met de geloofsopvoeding van je kinderen.

Is dit ongeveer wat je in gedachten hebt?
We zien zondag wel wanneer je dit ingepland hebt.

Hartelijke groeten,
Ruben en Agnes van Waardhuizen

De doopouders hebben 3 tot 4 jaar meegedaan aan het doopouderproject. Daar hebben we allerlei onderwerpen besproken. We hebben gesproken over kinderbijbels, over hoe je kerstfeest of pasen met je kinderen kunt vieren, over conflicten en vergeving, of hoe je omgaat met overlijden, en avondmaal, om maar een paar voorbeelden te noemen.

De twee groepen zijn sterk gekrompen, door verschillende oorzaken, met name doordat mensen verhuist zijn. Het laatste jaar zijn de groepen samengevoegd. De groepen werden geleidt door Jutta Hartkoorn, Wim en Els Timmers en Monica. (Jutta neemt overigens ook afscheid van het project).

Wat mij betreft besteed jij aandacht aan het feit dat de kinderen in de gemeente gedoopt zijn en dat zij gebruik gemaakt hebben van het aanbod om met elkaar na te denken over de geloofsopvoeding. En dat het mooi is dat ze dat nu afsluiten. We gaan er natuurlijk vanuit dat we ze nog vaak zien in onze gemeente.

Ik zal zodadelijk een mail sturen naar Ruben en Agnes met de vraag wat ze gaan vertellen, en jou in de mail insluiten zodat ze direct ook naar jou kunnen reageren.

Groeten, Marius

 ORDE VAN DIENST

**voor 8e zondag van PINKSTEREN**

**op 7 juli 2013**

liturgische kleur: GROEN

thema:

 “vredesapostelen”

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

voorganger: ds. Ad Alblas,

organist: Theo Visser

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

# Inleidend orgelspel

**Kort voor aanvang** van de dienst komen

de dienstdoende predikant en kerkenraadsleden binnen,

samen met de deelnemers aan ‘bewust geloven’,

waarna de kaarsen worden ontstoken

**Meditatief orgelspel**

als muzikale omlijsting

van persoonlijk gebed en toewijding

#  VOORBEREIDING

 ***zittend***

**Begroeting** door ouderling van dienst

 ***staande***

**Samenzang:** Psalm 72:1+2+3

Een van de mooiste psalmen over de vrede (dit keer voorgezet na de bemoediging)

# Woord ter voorbereiding

Vrede ***sluiten*** is een vreemde uitdrukking. Vrede *sluit af:* vijandschap. *Sluit buiten:* onverschilligheid en kilte. Vrede ***open*** je als heilig geschenk. Je dankt God op je blote knieën.

**Stilte**

# Aanroeping en groet

Onze hulp is van God, die hemel en aarde maakt. Die eeuwig trouw is aan de mensen en deze wereld nooit laat vallen.

Genade en vrede, van God, die er altijd is; en van Jezus Christus zijn trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en overste koning van de aarde, door de Heilige Geest.

#  VEROOTMOEDIGING

 ***zittend***

# Inleiding

Honderdduizenden tegenover elkaar op het Tahrirplein en in de straten van Caïro. Gruwelijke strijd, misdaden tegen de eigen bevolking in Syrië, omdat ze van een andere tak van de familie zijn. Grof geweld met veel slachtoffers onder niet-strijdende vrouwen en kleine kinderen: die arme schaapjes!

‘Dit, dit is de wereld waar ik in woon’.

Daar komt bij wat je nog meer raakt: het gebrek aan vrede in je directe omgeving. Onrust, onzekerheid, onveiligheid. Jeugdwerkeloosheid, kinderen, verwaarloosd of te hoog op het paard gezet zonder stijgbeugel. De arme drommels…!

We zien het niet elke dag, maar kunnen het ons wel voor-

stellen: wolven die de jonge lammetjes roven en opvreten.

‘Dit, dit is de wereld waar ik in woon’.

Dat is het refrein van een soort opwekkingsliedje.

Het vervolgt met ‘hier zijn de treden te zien van Gods troon’… Het lukt niet iedereen altijd om dat te zien.

Vanmorgen pakken we de verrekijker van het Evangelie en microscoop van je eigen ervaring om iets te ontdekken van het Koninkrijk onder ons, van Godzelf, die zo dichtbij zou zijn…. Laten we daarom bidden.

**Kyriegebed,**

Geef vrede Heer geef vrede, de wereld wil slechts strijd.

De sterkste wint het pleit. Vandaag kan ik dat zijn en mor-gen een ander. Of misschien verlies ik vandaag en win over-morgen. Redt mij, en met mij alle mensen om mij heen. Schenk mij en allen de vrede niet van deze wereld, door strijd, maar de vrede van U, die de strijd niet aangaat.

**Samenzang**: Kyrie eleison

Geef vrede Heer, de aarde wacht zo lang, er wordt zoveel geleden, mensen zijn zo bang. Voor geweld, marteling, gif, verraad, vernieling, vernietiging, pijn en verlies van gelief-den. In verre landen, en anders ook in ons land, en nog weer anders ook in eigen huis. Voor de lammeren onder wolven len roepen we tot U om vrede.

**Samenzang**: Kyrie eleison

U hebt, o Heer, gegeven Uw vrede die de wereld niet kent. Een andere vrede, die je niet sluit maar opent. Die je niet maakt maar ontvangt. De vrede van het Lam, verscheurd ten dode door mensen als wolven, maar door U verheven tot onze redder, helper, koning. Laat zijn koningschap een teken zijn dat naar Uw toekomst wijst.

**Samenzang**: Kyrie eleison

**Bemoediging**

**‘**Houd moed’ zegt onze Meester, die gestorven is maar leeft tot in eeuwigheid, die ons voorgaat naar Gods toekomst, ‘Vrede geef ik jullie, mijn *eigen* vrede geef ik jullie!’ Halleluja

**Samenzang:** Psalm 72: 4+5+6+7

Vervolg van de openingspslam een aansluitend op het aan Psalm 72 ontleende kyriegebed. Hier wordt de vrede geconcretiseerd.

 **DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Samenzang:** ‘Tussentijds’ 215

Kinderlied dat het thema aanscherpt

**Gesprek met de kinderen**

**Schriftlezing:** Jesaja 61: 1-4+ 10-11

door

**Samenzang**: Gezang 285

#### Schriftlezing: Lucas 10: 1-20

#### Samenzang: Gezang 199: 1+2+3+4

#### Dit paaslied bezingt de inspiratie van de vredesapostelen

**Verkondiging**

**Samenzang:** ‘Tussentijds’ 216

een prachtig, uitbundig antwoordlied over de vredesapostelen

 *(op aangeven van de voorganger staande):*

# Dat verhaal dat wij zijn als lammeren onder de wolven hakt er wel in. Bij mij wel tenminste. Begrijp ik goed dat onze Heer en Meester, de Goede Herder, zijn vrienden als *lam-meren* onder de wolven stuurt?

Dat gaat verder, is eigenlijk heel iets anders, dan wat je ook wel gehoord zult hebben over tegenslag en tegenstand waar de volgelingen van de Heer rekening mee moeten houden. Met die mooie tekst bijvoorbeeld: ‘in de wereld zal je ver-drukking ondervinden, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen’. Dat steekt je een hart onder de riem.

Hier niets daarvan in de kritische missiologie van Lucas 10.

‘Amen, voorwaar, Ik zend jullie uit als lammeren te midden van de wolven’. Maar dan vallen ze toch zomaar ten prooi aan de wolven. Onverantwoord! Wie bedenkt dit?!

Hoe kan onze geliefde Meester, uitgerekend HIJ dat doen?!

Het is zoiets als in dat oude verhaal van de richter Gideon. Die bij een veldslag zijn mannen moest wegsturen tot er maar 300 over waren tegenover een overmacht.

Het is zoiets als in dat verhaal van David die in de strijd met reus Goliath geen harnas aan kon en geen zwaard droeg.

Mooie verhalen om te vertellen, maar angstzweet breekt je uit als je zelf als een lammetje onder de wolven moet zijn.

Is dat dan de bedoeling? Ik kan het niet helpen: JA!

(schouderophalend) Ik praat Gideon maar even na: ‘wie bang is moet maar naar huis gaan’.

Dit gaat ONS aan, als persoon en als groep, als gelovige en

als geloofsgemeenschap en als kerkelijke organisatie.

Die 70 of 72 die worden uitgezonden staan onontkoombaar voor de gemeente van Christus van alle tijden en plaatsen.

Niemand uitgesloten.

Dat blijkt uit een variant in de handschriften. Het lijkt een telprobleem: gingen er nu 70 of 72 op pad? Doet dat er toe? Misschien niet, maar waarom hebben de uitleggers in de tra-ditie zich er zó mee bezig gehouden. 70 is genoeg, 7x10, dat omvat de wereld, is nog royaler dan de 12 van het godsvolk.

De mooiste gedachte is dat die aanvullende 2 Martha en Ma-ria zijn, die aan het eind van dit hoofdstuk aan Jezus’ voeten zitten. Vrouwen doen van meet af aan mee. Dat weten we ook van de Paasmorgen, de achtergrondsafbeelding bij de tekst.

De inzet is dat het om de oogst gaat. Dat hoort bij Pasen, het oogstfeest van de graankorrel die in de aarde valt en juist zo krachtig uitgroeit tot een volle aar.

De oogst is groot, zegt de Meester. Er IS zó veel.

Dat is een andere analyse dan dat de oogst weinig is. Dat de kerk verschrompelt en het geloof verdampt. Terwijl tóch voor hen de loper niet direct uit gegaan zal zijn. Ze lijken meer op tegenstand dan op volle zalen te moeten rekenen, gezien de uitspraak over lammeren temidden van de wolven.

Het is kennelijk méér vanuit welke invalshoek je het bekijkt, welke rekenmethode je er op los laat.

De achterliggende gedachte van heel die Jezus-beweging, in de bedding van het Godsvolk, is, dat de oogst GROOT is. Dat gaan ze ook ervaren: wolven doen hen niets, lammeren koesteren ze op hun weg. Verdrukten bevrijden ze, net als Gods gezalfde, net als in het sociaal akkoord van Psalm 72.

Maar dát kan alleen als ze zich LATEN uitzenden op ZIJN manier: als lammeren onder de wolven. Super kwetsbaar, op zoek naar voedsel en onderdak, rust en veiligheid. Nog wat onwennig in de wereld waar je in woont. Als een pasgeborene.

Als ‘pasgeboren kinderen’, heet dat in de traditie op de zon-dag na Pasen. Als een PAASMENS, HEM vooruit zoals op de Paasmorgen. Als wegbereiders, zoals Johannes de Doper.

Zoals de voorhoede van de kerende ballingen, die verdwaal-den die terugkeren, die doden die zijn gewenkt door Hoger-hand en nu leven. De Paasmensen zijn wakker gemaakt, ge-wekt, opgewekt, om te getuigen van het Leven. Van de Le-vende, die onder ons is geweest ‘als een lam van God’, die onder ons blijft tot in eeuwigheid, ‘als een lam onder wolven’.

Daarom ook wij, gelovigen, geloofsgemeenschap, kerk.

Hij zendt ons als lammeren onder de wolven!

Dat lijkt mislukt. Daar zie je niets van. De kerk heeft het harnas van Goliath aangetrokken en het zwaard opgenomen. Al vroeg in de kerkgeschiedenis. De uitgezonden gelovigen zijn bevriend geraakt met de wilde dieren, in plaats van zich er voor te hoeden om er niet door verslonden te worden.

Ze hebben –niets menselijks is hen vreemd- de overlevings-methoden van de wolven overgenomen: strijd gevoerd om als de sterkste uit de bus te komen.

Oordeelt u zelf wat er gebeurd is: de kerk is al ten tijde van Constantijn, 4e eeuw, staatskerk geworden, staat-gelijkvor-

mig, met een kerkvorst als keizer. Tot nu toe is de kerk een groot instituut met –zij het: tandende- macht. Kerkleiders zijn op het eerste gezicht niet zo goed van politieke leiders te onderscheiden, al zet paus Franciscus een ander type leiderschap neer dan men gewend is en verwacht wordt.

Doen individuele christenen, die zich kritisch beweging binnen het instituut of zich daarvan los maken het beter? Niet gehinderd door de vreugde en last van de macht?

Dat is nog maar de vraag. Al is ook dat wel weer wat aan het voorbij gaan hebben gelovigen hun missionair elan best wel eens opgeblazen tot een hoofmoedige sfeer van ‘wij weten het veel beter’. Wij HEBBEN het al, wij WETEN het, en zullen de anderen wel vertellen hoe het zit. Liefst hen als ‘oogst’ binnen halen in onze eigen kerkelijke schuur.

En, laten we eerlijk zijn, hoe zit het binnen de kerkelijke samenleving van de PKN, de PGL, en de LBG? Is dít wat iedereen opvalt die binnenkomt: hier zijn mensen totaal niet agressief, ook niet in hun gedachten en woordkeus, integen-deel hier mogen mensen fouten maken, durven de gelovigen kwetsbaar en zwak te zijn.

Onze gemeente wordt door velen ervaren als een oase van rust, een warm nest, waar lammeren zich veilig voelen. Dat is mooi, dat trekt mensen aan. Laten we er zuinig op zijn.

Maar niet kritiekloos. Ik hoor bij de belronde ook dat men-sen zich niet veilig voelen in de kerk, in andere, in de onze.

Vanwege de vooroordelen, te snelle oordelen, harde woor-den, ongenuanceerde standpunten. Onachtzaamheid, zelf-

gerichtheid die neigt naar ongastvrijheid. Zelfs in de kerk komt laster voor, zijn er roofzuchtige wolven onder de scha-pen, mogelijk wolven in schaapskleren, zoals Mattheüs zegt.

IK oordeel ook niet. Houd mezelf en ons allen wel de spiegel voor: de gemeente van christus moet er uit zien als ‘lamme-ren’, niet als een volgzaam schapen, maar als liefdewekkend en kwetsbaar lam, waar VREDE van uit gaat.

Want daar ga je dus met je goede gedrag. Je mond vol hebben over vrede is het niet. Zó kan je vrede ook afdwin-gen en is het een andere naam voor onderwerping. Vrede kun je niet sluiten. Menig vredesverdrag bergt de kiem voor volgende strijd in zich. Zó gaat het niet.

Je kunt vrede niet sluiten, vrede moet je openen, als een geschenk dat verpakt zit in allerlei soorten papier. Dat moet je ontdekken: de één doet het zus, de ander zó.

Vrede kan je óók GEVEN, als je die zelf kent natuurlijk.

Dat brengt tot het inzicht dat de uitgezonden lammeren niet op hun welbespraaktheid en heldere verhalen worden geselecteerd, maar op hun betrokkenheid bij de Goede Herder. Wat je ook zegt, je boodschap ben je – zeker in de religieuze sfeer- ZELF. Practise what you preach, of don’t preach, practise.

 DIENST van GAVEN en GEBEDEN

**Afsluiting Doopkringen**

**Gebedsintenties**

**Gebed**

afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

**Collecte,**

met mededelingen uit de gemeente

**Samenzang:** Gezang 312

Dit lied bezingt het grootse visioen van de vredesapostelen

 *(op aangeven van de voorganger staande):*

**Slotspreuk**

**Zending en zegen**

# Vredegroet

Graag vertelt Agnes zondag tijdens de dienst iets over het doopouderproject:

In de afgelopen jaren hebben we met veel plezier deelgenomen aan het doopouderproject.
We hebben ons verdiept in meerdere onderwerpen die te maken hebben met de geloofsopvoeding van onze kinderen. Bijvoorbeeld: bidden, het kiezen van een school, praten over het geloof, andere geloven, christelijke feesten etc.
Dit deden we aan de hand van het boek: "Een verlangen naar meer"
We hebben onder andere gekeken naar verschillende kinderbijbels. Waar selecteer je een kinderbijbel op? Wat maakt een kinderbijbel een goede kinderbijbel voor je kinderen?
We hebben nagedacht over wat we onze kinderen mee willen geven vanuit het christelijke geloof.
En vragen als: hoe maak je tijd om als ouders met je kinderen stil te staan bij God in deze drukke tijden?
We hebben het als heel prettig ervaren om dit met andere ouders uit de gemeente te doen. Je leert ouders uit de gemeente kennen en het helpt je om bewust bezig te zijn met de geloofsopvoeding van je kinderen.

Is dit ongeveer wat je in gedachten hebt?
We zien zondag wel wanneer je dit ingepland hebt.

Hartelijke groeten,
Ruben en Agnes van Waardhuizen

De doopouders hebben 3 tot 4 jaar meegedaan aan het doopouderproject. Daar hebben we allerlei onderwerpen besproken. We hebben gesproken over kinderbijbels, over hoe je kerstfeest of pasen met je kinderen kunt vieren, over conflicten en vergeving, of hoe je omgaat met overlijden, en avondmaal, om maar een paar voorbeelden te noemen.

De twee groepen zijn sterk gekrompen, door verschillende oorzaken, met name doordat mensen verhuist zijn. Het laatste jaar zijn de groepen samengevoegd. De groepen werden geleidt door Jutta Hartkoorn, Wim en Els Timmers en Monica. (Jutta neemt overigens ook afscheid van het project).

Wat mij betreft besteed jij aandacht aan het feit dat de kinderen in de gemeente gedoopt zijn en dat zij gebruik gemaakt hebben van het aanbod om met elkaar na te denken over de geloofsopvoeding. En dat het mooi is dat ze dat nu afsluiten. We gaan er natuurlijk vanuit dat we ze nog vaak zien in onze gemeente.

Ik zal zodadelijk een mail sturen naar Ruben en Agnes met de vraag wat ze gaan vertellen, en jou in de mail insluiten zodat ze direct ook naar jou kunnen reageren.

Groeten, Marius