ORDE VAN DIENST

**voor 14e zondag van PINKSTEREN**

**op 9 september 2013**

liturgische kleur: GROEN

thema:

 ‘een punt op de horizon’

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

voorganger: ds. Ad Alblas,

organist: Theo Visser

muzikale medewerking verleent

de Leidse Cantorij o.l.v. Hans Brons

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

**Begroeting**

**Samenzang:** Psalm 118: 1+7+10

**Woord ter voorbereiding**

Dit ogenblik is de poort, deze tijd het heiligdom.

*Dit* is *thuiskomen…* bij God. Met het lied van de priesters op de lippen en in je hart: ‘eeuwig is Zijn liefde’.

**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, barmhartigheid en vrede worde u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God, de ALTIJDAANWEZIGE en van Jezus Christus zijn trouwe getuige, door de Heilige Geest.

#  VEROOTMOEDIGING

**Inleiding**

Bij het begin van dit nieuwe seizoen zetten we ‘een punt op de horizon’. Dat richt en verbindt.

De energie ervan voel je zodra je er heen op weg gaat.

Jijzelf, alleen én samen met wie je als reisgenoten gegeven zijn; open voor wie je op je weg tegenkomt; met een aanstekelijke vreugde waarin anderen graag willen delen.

Bedrijven zetten een punt op de horizon om samenhang en energie te genereren. Toen nog prins Willem-Alexander noemde het plan om de Olympische Spelen van 2028 naar Nederland te halen ‘het ideale punt op de horizon om een Nieuw Nederland te ontwikkelen’.

Wij als geloofsgemeenschap zetten zo’n punt op de horizon. Om te weten waar we uit willen komen, waar we voor gaan. Ieder trekt z’n eigen spoor. Dat maakt onze gemeente veelkleurig. Toch zijn we geen ‘los zand’: samen vormen we het strand dat de zee ontvangt. We zijn reisgenoten, ver-

bonden door dat ‘punt op de horizon’.

Dit punt kan je op 1000 manieren proberen aan te duiden. Hoe korter hoe beter. Daarom koos ik Psalm 118 als toonzetting voor ons nieuwe seizoen: ‘eeuwig is Zijn liefde'.

Dat is *het* punt!

Richten we ons op dit punt in het Kyriegebed

**Kyriegebed**

God, Heer, Vader, Vriend, Moeder, Licht, Bron, woorden om U te loven schieten ons tekort. We zijn hier binnengetreden als in een tempel. Om U te prijzen voor ons bestaan. Niet alleen dat we er zijn, wat al een godswonder is, maar dat we zijn zoals en wie we zijn. Verbonden met U, in voortdurende verbinding met de Bron des Levens. Doorstroom ons.

**Cantorij:** Kyrie eleison

Jezus van Nazareth, Heer, Christus, Broeder, Woord van God, Geestman, Geslagene, Trouwe, Verzoenende, woorden om U te loven schieten ons tekort. We zijn hier niet voor onze religieuze behoefte, maar als Uw lichaam, mensen die iets met U hebben, die U vertrouwen, Uw weg willen gaan, al is dat met vallen en opstaan. Doe ons altijd en ook nu met U opstaan om te leven in Uw licht.

**Cantorij:** Kyrie eleison

Geest van Hierboven en Hierbeneden, uitgestort, ingegoten, ingezaaid, geschonken, bevochten, energie, eeuwige liefde, woorden schieten te kort om U te loven. Zo nabij brengt U, ik zou bijna JIJ zeggen, ons bij God, en onszelf en het grote geheim. Wil ons dit nieuwe seizoen dragen op adelaarsvleugels en werpen in de ruimte, opvangen als we vallen en telkens weer opnieuw de kansen geven om te worden wie we zijn, naar Gods beeld en gelijkenis. Geest beadem ons!

**Cantorij:** Kyrie eleison

**Bemoediging**

Genade, barmhartigheid en vrede worde u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd. Halleluja!**Cantorij**: ‘Jubilate Deo’ – Sir charles Villiers Stanford

**DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Gesprek met de kinderen**

Over de barbecue, die in het begin fel ontvlamt, maar pas later als de kolen smeulen bruikbaar is. Zo met de kerk. Vlammend in Christus, nu smeulend in de mensen

**Schriftlezing:** Jeremia 31: 33-34

**Samenzang:** ‘Tussentijds’ 51

**Schriftlezing:** 1 Timotheüs 1: 1-11

**Samenzang:** Gezang 447

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

Heeft u het gehoord? Dat ik de vredegroet ánders deed….?

“Genade, barmhartigheid en vrede worde u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd…” In de orthodoxe kerk waar ik het geloof leerde begon menig voorganger, die zich wat buiten de vaste paden waagde. Een goed begin! Mooi! Warm!

Het zijn alleen wat ongebruikelijke woorden: zwaar geladen. Ze roepen een hele wereld aan gedachten en gevoelens op. Het zijn de grote woorden van Mozes en de profeten; waar Jezus voor ging, zijn ‘punt op de horizon’.

Als ik ineens even mag doorpakken… De Brief aan Timotheüs is zowel principieel als praktisch…. Zou het een idee zijn om deze woorden tot openingszin te maken bij vergaderingen en kringen? Dat richt en verbindt. Het verheft. Is kritisch!

Als je zo begint kan je niet meer van alles zeggen…

Als voorzitter of gespreksleider of moeder aan tafel, want jong geleerd, oud gedaan, zó begint (verkort): ‘genade, barmhartigheid en vrede met je’ en allen antwoorden met ‘amen’…!

Ik moet ook zelf even aan het idee wennen. Het lijkt wat vroom, maar het zou ijken zijn, je richten. Zou dat overbodig zijn? Kan het met minder toe? Dít is het punt!

Als we hier niet voor gaan kunnen we maar beter niet komen.

Dit is in de kerk het perspectief bij alles. Bij het maken van een preek en bij het stofzuigen in de kerk. Bij de bespreking van lastige concrete, financiële punten én bij de verstilling in leerhuis en kring. Ik vraag u mij daar te houden en ik zal u daaraan met liefdevol kritische vragen proberen te houden.

Hebben we alvast de opening van de brief concreet gemaakt!

Ik wil u bedanken voor de nadrukkelijke vraag om een mini-serie aan een onbekend bijbelboek te wijden. Best lastig, maar leuk en naar ik hoop vruchtbaar. Lastig is vooral uitleg en verkondiging in evenwicht te brengen, zowel achtergrond en toepassing tot z’n recht te laten komen. Ik waag het!

Eerst een paar achtergrondvragen. U leest het al in de inleiding, als uw bijbel die heeft. Het is niet zo zeker of Paulus deze brief zelf heeft geschreven. De stijl is anders dan andere brieven, de thema’s wijken af, sommige van de besproken omstandigheden lijken meer van ‘na Paulus’ te zijn.

Omdat dit vaker voorkomt de vraag: is dat een probleem? Nee! God kan ook spreken door iemand die ‘namens Paulus’ schrijft, toch?! Het is die tijd niet ongebruikelijk en zeker geen bedrog om je ‘voor te doen’ als iemand die jijzelf erg hoog hebt.

Wij wagen het in onze tijd *ook* wel, als we zeggen: ‘Paulus zou dit of dat zeggen’. We gaan verder. Ik zou ze niet de kost willen geven die in naam van Jezus een mening verkondigen, of zelfs in naam van God. Dat zeg ik niet als aanrader. Het is bloedlink. Maar er is ook een andere kant.

Stel, wat onderzoek suggereert, dat Paulus al dood is als die brief komt. Dan weet iedereen dat die niet van Paulus zelf is. Alleen *wij* weten dat niet meer…. Waar maken we ons dan druk om? Dat die brief in de bijbel is gekomen bewijst dat de schrijver in de huid van Paulus ook in de geest van Paulus schrijft. Dat is voldoende legitimatie, voor toen en nu.

Timotheüs zullen we ook niet allemaal kennen. Wie zou wat over Timotheüs kunnen vertellen…? Kort: hij is op Paulus’ weg gekomen. Een jonge man, met een joodse moeder, dus joods en een niet-joodse vader. Het klikt tussen die beiden. Zó sterk dat Paulus hem als reisgenoot kiest, letterlijk en figuurlijk. Zó zielsverwant dat Paulus de jonge man z’n eigen zoon’ noemt. Hij vertrouwt hem grote verantwoordelijkheid toe, als hijzelf een stapje terug moet zetten.

Sommigen zien in het nogal ‘zwart-wit’ denken van de Timotheüsbrief een signaal dat Paulus het niet helemaal los kan laten. Misschien te veel narigheid hoort. Op z’n oude dag, machteloos, moeilijk bereikbaar, in gevangenschap, wil hij z’n punt maken. Het punt waar het hem op ging duidelijk op de horizon zetten. Dat maakt de brief wat ongenuanceerd, opgeblazen, soms wat laatdunkend, haast kwetsend. Ik vraag mezelf en u het hem te vergeven en de *intentie* te pakken.

Die getuigt van heel veel *nuance*. Paulus is veranderd, enorm.

Sinds zijn eerste brieven, zoals die aan de Galaten, is er veel veranderd. In prachtige beelden schrijft de uitlegger-poëet Smelik, dichter van heel wat liederen in het liedboek.

“Het licht dat uit deze brieven komt is niet dat van uitbrekende vlammen, maar het stralen van een van binnenuit beschenen venster. Niet de explosie van eerste geestelijke vernieuwingen maar de gestage warmte van gloeiende kolen,

die de beweging gaande houdt”.

Ik zeg vaker: het kan niet altijd feest zijn. Je frustreert jezelf enorm als je van jezelf en anderen verwacht om altijd blij, krachtig, creatief te zijn. Elke geestelijke beweging heeft tijden van woeste stroomversnelling en kabbelend voortgaan. Het is belangrijk dit te beseffen vandaag!

Beide bewegingen, let wel, brengen dichter bij ‘het punt op de horizon’. Het is ontzettend vermoeiend om op een best wel commercieel aandoende manier te willen blijven vonken, krampachtig ‘vitaal’ te willen worden. Dat zie ik als een valkuil bij kerkelijke en persoonlijke ontwikkeling.

Weet je waar Paulus mee in het reine moest komen?

Hij verwachtte met velen een spoedige wederkomst van Jezus, de definitieve komst van het Godsrijk. Dat zei hij ook. Daarop baseerde hij praktische adviezen, zoals niet trouwen. Daar is gewoon geen tijd meer voor. Maar: er gebeurde niets. Geen wederkomende *Heer*.

Dat is andere koek als uitblijvende *kerkgangers*…!

Zijn felle uitslaande vuur ging over in een duurzaam krachtige gloed. *Aansteken* moest *aanhouden* worden.

Is dat iets om van in *paniek* te raken? Alleen als je meent dat het altijd feest moet zijn. Het is net als in relaties: wie altijd wil maar wil pieken brengt veel onrust en uiteindelijk dooft het vuurtje juist door dat te willen scoren.

Het alternatief hiervoor is je punt op de horizon en de reflectie daarop. De verdiepingsslag maken: wat wil je nu precies? Waarheen ben je op weg, voor jezelf, met de ander? Als kerk? Als voorganger? Ik wil niet uitblinken (m’n ego wel, maar m’n ziel niet), ik wil gewoon met liefde en toewijding uw voorganger zijn, open en ijverig, vroom en actief. Wat goed om zo openhartig in te spreken, en door te spreken dit seizoen.

Heeft de Timotheüsbrief nog meer van die mooie opstapjes?

Jazeker. Best veel. Ik vis er voor ons werkbriefje 2013-2014 drie principieel-praktische punten uit..

Timotheüs krijgt het dringende verzoek om in Efeze te blijven, de situatie niet te ontvluchten als die moeilijk wordt. Niet ‘kleven aan het pluche’, maar blijven op je post.

Concreet: je niet laten verwarren door de omstandigheden, al helemaal niet je daardoor laten bepalen. Je eigen weg kiezen, gericht op je punt op de horizon! LBG! PGL! Jij!

Verder wordt hij aangemoedigd het debat aan te gaan. Niet betweterig. Niet op de man maar op de bal gespeeld. Respectvol maar niet vrijblijvend. De koers voortdurend in de gaten houden, bespreekbaar maken om op koers te blijven… Alsmaar die vraag naar het punt op de horizon stellen, met het refrein ‘genade, barmhartigheid en vrede met u’.

Concreet: zowel het heldere zicht als het vermogen om daar op een opbouwende manier op gericht te blijven verdient onze aandacht. Zwart-wit denken is ongenuanceerd, maar alles op één hoop gooien ook. Als respect onverschilligheid wordt, als gebrek aan weerwoord het gevolg is van gebrek aan kennis, dan raken we van koers en op drift.

Het vraagt ook flexibiliteit. Het roer recht houden betekent dat je moet bijsturen, als omstandigheden wijzigen. Juist het gericht zijn op dat ene punt vraagt goede stuurmanskunst en bij storm alle hands aan dek!

Ik wil niet een stormbal hijsen, maar het kan niemand ontgaan dat het schip van de kerk én het geloof met tegenwind en hoge golfslag te maken heeft. Dat vraagt om meer alert zijn. Op de inhoud. Ik vraag u om stevige gesprekken daarover. Ook vraagt dat om ‘handjes aan het bed’ van problemen. Er zijn, beschikbaar zijn, meedoen wat je kunt, prioriteiten even bijstellen, gáán voor dat punt op de horizon.

Het laatste leerpunt is het mooiste.

Dat is dat het doel van het gebod de liefde is. Het gebod als doel van je eigen geloof en van de kerk, als heilzaam voor jou en de hele wereld. Het gebod, zoals de 10 geboden, getoonzet door weer zo’n mooie openingszin: ‘Ik ben de HEER, je God, die je bevrijdt’. Hoor je weer: ‘eeuwig is zijn liefde’? Dat is de zin van de Tora.

Alle woorden en gedachten zijn makkelijk te ijken, te richten. Bij de wet is de punt op de horizon de liefde!

Nog wat aangescherpt: zuiver, zonder bijbedoelingen, oprecht. De rest is BIJZAAK!

Een paar citaten:

De leraren die het allemaal zo goed menen te weten,

veel beter dan anderen, zij met hun ontoegankelijke inzichten, waarmee ze meer hun eigen positie dienen als de vaart van de ander helpen erin te houden, weten niet waar ze het over hebben.

Gods geheim is zijn wet in het hart, van ouderen en jongeren, van ouders en kinderen, zoals Jeremia dat zo mooi onthulde. Niemand zal een ander beleren.

Wie de schoen past trekke hem aan. De kerk, de dominee, de ouder, ieder die zich om welke reden dan ook boven een ander verheft: ‘gesnapt ben je’.

Als je bespot wat heilig is, niet respectvol met ouders én kinderen omgaat, als je het lichaam van de ander néémt, als je kinderen beroofd van hun onbevangenheid, ga nog maar door. Het is heel makkelijk: alles wat niet gericht is op het punt op de horizon, dat klopt niet, dan drijf je af!

Concreet de kern, positief. God is trouw. God trekt met heel zijn kerk van land tot land, tot heel de wereld Zijn geest van liefde ademt. Die toekomst staat uit én is al begonnen.

Als je de dag en alles begint, stil voor jezelf of samen, met ‘genade, barmhartigheid en vrede’ voor mij dan komt de gloed ervan door je heen en kijk je met een blik naar elkaar van ‘genade, barmhartigheid en vrede’ geef ik jou, in naam van God!

**Samenzang:** Gezang 304