ORDE VAN DIENST

**voor 19e zondag van PINKSTEREN**

**op 22 september 2013**

liturgische kleur: GROEN

**DIENST van SCHRIFT en TAFEL**

thema:

“overstelpende liefde”

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

voorganger: ds. Ad Alblas,

organist: Theo Visser

blokfluit: Liesbeth Boertien

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

**Meditatief blokfluitspel:**

Praeludium van Jhr.Jac. van Eyck (1590 – 1657)

verweven met Psalm 100 (bew.: Liesbeth Boertien)

als muzikale omlijsting

van persoonlijk gebed en toewijding

**Welkom** door de dienstdoende ouderling

**Samenzang:**  Psalm 100

**Woord ter voorbereiding**

Wees welkom in dit ‘Huis van de overstelpend goede God’. Hier hangt de vrede in de lucht. Hier hoor je de wiekslag van de vredesduif, de vogel Gods, die neerdaalt… op ons… op jou.

**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, op wie hem verwacht.

#  VEROOTMOEDIGING

**Inleiding**

Het was op Pinksteren 1961. Dag Hammarskjöld schreef in zijn dagboek: *“Ik weet niet wie – of wat – de vraag stelde. Ik weet niet wanneer die gesteld werd. Ik herinner me niet dat ik antwoordde. Maar eens zei ik JA tegen, tegen iemand – of iets. Vanaf dat moment heb ik de zekerheid dat het leven zinvol is en dat mijn leven in onderwerping, een doel heeft”*.

Het was kort voor zijn met raadselen omgeven dood, deze week juist 52 jaar geleden, dat de chef van de VN en ont-vanger van de nobelprijs voor de vrede dit schreef.

Verrast reageerde vriend en vijand op deze teksten, na zijn dood gevonden en gepubliceerd. Was dít het wat hem dreef? Tot zijn inzet voor de vrede… Is dat ongrijpbare en onmiskenbare JA zijn geheim?

Gisteren, tijdens de vredeswake op het stadhuisplein heb ik

deze gedachte gedeeld met de aanwezigen uit verschillende godsdiensten en alle lagen van de Leidse bevolking.

Vandaag wil die gedachte hier met u, ‘mijn zusters en broeders’, delen. Ik denk inderdaad dat dit JA vanuit de ziel de bron is voor alles wat je zegt en doet voor de vrede.

Van de grote profeet Mozes horen we een vergelijkbare ervaring. Een overweldigende goedheid draagt en drijft hem. In de brief aan Timotheüs staat hetzelfde te lezen: het is de overstelpende liefde van God, kenbaar gemaakt in Jezus, die het leven zo zinvol maakt, wat er ook gebeure…

Stemmen we af op de godservaringen van hen die ons zijn voorgegaan in geloof… in ons gebed

**Kyriegebed**

Machtige God, door Uw overstelpende liefde voor ons. Niets en niemand houdt U tegen om onze God te zijn, onze bondgenoot voor het leven, bij goede en slechte tijden. Ook wij zelf kunnen Uw vuur voor ons niet blussen, want het is het vuur van Uw hart. Ontsteek in onze harten Uw vredesvuur…

**Samenzang:** Kyrie eleison

Machteloze God, door Uw kwetsbaarheid. Afhankelijk uit vrije wil van wat wij al of niet willen ontvangen van Uw geestesgaven. Gepijnigd door alles wat de vrede verstoort, verjaagt. Uw noodkreet weerkaatst door het heelal, om ieder kind dat sterft door geweld of mishandeld wordt. Om ieder mens dat kapot gemaakt wordt, lichamelijk, geestelijk, als om Uw eigen Zoon. Vergun ons ook Uw verdriet te zien.

**Samenzang:** Kyrie eleison

Vredevorst in het oorlogsgebied van onze wereld, wat heeft U bezield om zo klein te beginnen met Uw vrederijk. Met een klein volk, een klein kind, met onhandige en schutterende bondgenoten. Met ons? Hier op deze zondag hangt iets in de lucht van wat Hammarskjöld beschreef: *“Verder word ik gedreven een onbekend land in. De grond wordt harder, de lucht prikkelender. Aangeraakt door de wind uit onbekende einder trillen de snaren in afwachting”.*

**Samenzang**: Kyrie eleison

**Bemoediging**

Woord van onze God: ‘Met eeuwige liefde heb ik je lief’.

Halleluja, amen.

**Samenzang:** Psalm 103: 3+4

 **DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Gesprek met de kinderen**

**Schriftlezing:** Exodus 33: 12-19

door Madelief Roel

#### Schriftlezing: 1 Timoteüs 1: 12-17 Samenzang: ‘Tussentijds’ 48

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

Heeft de vredesweek ‘zin’?

De honderdduizenden van een halve eeuw geleden zie je niet meer op het Malieveld in Den Haag. Niet dat er niets meer is. Het Ministerie van Vrede, niet door de regering maar door het IKV/Pax Christie in het leven geroepen, gaat door. Op een andere eigentijdse manier. Niet via vlammende toespraken, maar via facebook. Niet door optochten maar door verdieping en bewustwording.

Deze beweging mag niet stoppen voor het vrede op aarde is, want zolang er nog ergens oorlog is, is de aarde in oorlog!

Voor mezelf en anderen die wat moedeloos denken dat het toch allemaal niets uithaalt wat we denken en bidden, zeggen en zingen, over de vrede, heb ik een bijbelse boodschap.

JUIST wij in dit Huis van Vrede, navolgers van de Vredevorst, ontvangers van de vrede die alle verstand te boven gaat… juist WIJ worden geroepen tot vrede en om vrede te stichten. “Zalig zijn die vrede brengen, want *zij* zullen ‘kinderen van God’ genoemd worden”.

Als ergens scepsis en traagheid ongepast is, dan is dat in de kerk. Aan de gemeente, de handen en voeten van Christus in deze tijd, is de vrede geschonken om die verder te brengen!

Zoiets als Mozes deed: voorop lopen naar het beloofde land waar vrede heerst. Van Mozes weten we ook, dat dat niet makkelijk is. Bijna niet te doen is. Als alles mee zit kost het niet veel, maar als het tegenzit, zoals Mozes dat mee maakte, dan is het gebeurd. Dan gaat het niet alleen meer over *hoe* het moet, hoe je in Godsnaam ‘vrede’ kunt stichten, maar over: *of* je het wel echt wilt….

Dag Hammerskjöld beschrijft die vraag indringend:*‘Als ik bang wordt is dat niet om getroffen te worden door een fatale kogel. Maar of er in de afgrond van mijn wezen misschien iemand de kans zoekt het schot te lossen’.*

De grote vraag in dit Huis, waar de Verbondstafel is gedekt, is: wat doen we hier mee? Wat doen we? Wat maakt ons tot gemeente/lichaam van Christus, kenmerkt onze houding?!

Mozes wilde dat God mee zou gaan en… Zijn gezelschap is bepalend voor alles wat je zegt en doet.

Mozes wil zien dat het *anders* kan. Hij wil Gods glorie zien, het beloofde land zien, de vrede zien dagen om te weten dat het goed komt.

En wat laat God zien? Goede dingen. Alles tegelijk kan niet. Het stralende licht van het vrederijk dat al oplicht over ons in Zijn blik, kan je niet onder ogen komen. Je zou smelten…

Wat zijn dat die goede dingen die Mozes ziet?

Mozes hoort God zelf zijn naam noemen…. Zoals alleen God

dat kan. Het vult het heelal en de tijd. Je wéét met wat en wie je te maken hebt, al zal het –of Hij- altijd voor je verborgen blijven. Die naam zegt alles. Ik ben er. Ik ben er altijd. Bij jou, voor jou, voor jou uit. Ik ben… En hoe!

De grote woorden die dat benoemen kan je alleen maar zien als een stortregen van zegen, als een liefdesgloed die je doorgloeit zonder je te beschadigen. GENADE en BARM-HARTIGHEID. Over die woorden gaat het vaak maar hun geheim krijgen we nooit te pakken. We ontvangen ze zonder precies te weten wat ze zeggen, maar de zeggingskracht ervan weet je, voel je, die dringt tot je door, zodra je je open stelt.

Dat is de spirituele oefening bij het heilig Avondmaal. We ontvangen brood en beker, eten en drinken. ONTVANGEN is het belangrijkste woord. Schuchter, weifelend, twijfelend, maar toch… we komen naar voren, houden onze hand op voor het brood en strekken onze hand uit naar de beker. Dat is allemaal uitdrukking voor ‘je open stellen’….

Dit is wat de gemeente van Christus zichzelf in oefent, leert aan hun kinderen en toont aan hun vrienden. Dit willen we. We zeggen JA tegen iemand – of iets. Dat ‘iets’ moeten we niet te wantrouwend tegemoet treden. Ten tijde van Ham-marskjöld was er nog geen ‘iets-jisme’. Het ‘iets’ wil uitdrukken, dat hij het niet vatten kan, evenmin als Mozes.

Alleen op de rug zie je God… Respecteer het geheim. Meen niet dat je er over kunt beschikken. Dit geluk is IN je maar niet VAN je. Het overkomt je, desgevraagd of ongevraagd.

Hammarskjöld stond er wel voor open, maar zat er ook niet op te wachten. Mozes was er al aan begonnen, maar zag het niet meer zitten. De ‘Paulus’ van 1 Timotheüs is er mordicus tegen. Al is het niet de Paulus is die we kennen uit Handelingen en de andere brieven, maar een goede bekende, iemand in de geest van Paulus…. (ik heb daar vorige keer uitgebreid over gesproken), dan óók is het iemand die de ‘Paulus-ervaring’ kent van ‘verzet in jezelf’. Hij noemt zichzelf een bestrijder van religie, een redelijk hoogmoedig, tot overmoedig mens, zoals hij dat omschrijft. Vind het leuk om flauwe grappen te maken over het geloof. Om de idealen van vrede bespottelijk te maken, op een goedkope manier, waardoor je in je schulp kruipt en bijna je geloof in de vrede en je diepe verbondenheid met de Vredevorst zou verliezen. Hij is zo’n figuur die meent dat het nog even duurt en dan is het ‘concept God’ door de wetenschap ontmanteld. Je huivert ervan. Je vreest zijn (of haar) gladde betogen. Zó één... Je kent ze wel….

Zó iemand is de ‘Paulus’ van 1 Timotheüs. Hij gelooft echt niet in vrede, loopt niet voor de vrede, is niet stil voor de vrede, zou nog eerder ongewapende vredesapostelen de tent uit slaan… met woorden dan… want hij is en blijft wel netjes.

Wat maakt nu dat zo’n man vredesapostel wordt. Net als Mozes en Hammarskjöld JA zegt tegen iemand, tegen iets?

Wat kan mij helpen als ik ook niet warm loop voor de vrede, cynisch ben over de mogelijkheden en soms standpunten verkondig waaruit het engagement is geweken?

Zijn brief geeft het antwoord.

Hij begint al direct met God te loven om de kracht die hij ontvangen heeft en Jezus Christus te danken, dat die hem waardig heeft geacht om apostel van de vrede en verzoening te worden. Hammarskjöld noemt het ‘*onderwerping’*. Dat klinkt willozer dan het is. Dat is bewuste *dienstbaarheid*. Er voor gaan, heet dat in de taal van vandaag.

Hoe komt hij in vredesnaam daar bij, daar op? Wat heeft hem veranderd? De historische Paulus heeft het licht gezien op weg naar Damascus. Deze schrijver in de geest van Paulus is het minder heftig overkomen. Hij heeft ‘barmhartigheid ondervonden’…. ‘de genade en liefde van de Heer heeft mij

overstelpt’… Hoe dan? Wil je weten?

Maar daarvoor is geen model. Dat kan op zoveel manieren, zoveel als er mensen zijn. Voor jou anders als voor je buurman, voor je partner en je kinderen weer anders…

Eén ding zegt het: er iets van een ‘doorbraak’. Je ontvangt het niet als beloning voor je inspanning. Integendeel bijna: je bent er niet op uit, toch voel je je op de één of andere manier geroepen, van binnenuit, van buitenaf.

Alsof je tóch even in dat oplichtende aangezicht van God hebt gekeken, en de verte van het vrederijk hebt gezien.

Héééel kort, maar net lang genoeg om te weten, om het te weten. Even oog in oog met de overweldigende liefde.

Dat maakt dit Huis tot Huis van vrede en het heilig Avondmaal tot Vredesmaaltijd voor allen die vrede willen en willen helpen vrede te stichten.

Geroepen worden we. Niet door moralisme of boetepreken, niet door afbranden maar door opbouwen, de kerk als veldhospitaal met een beeld van de paus, een vindplaats van barmhartigheid, De wiekslag van de vredesduif, die neerdaalt en je de vrede brengt die alle verstand te boven gaat.

Daarom ga je zo naar het Avondmaal. Je zegt JA.

Tegen de Liefde, tegen God. God is liefde, zó overstelpend. Hartversmeltend. Zijn overstelpende liefde is het vredes-geschenk van God aan deze wereld, aan ons. Hij geeft ons zijn Woord, zijn vleesgeworden Woord in hart en handen.

Wil één met ons zijn, zoals gegeten brood en gedronken wijn.

We ontvangen lichaam van Christus om het te zijn, en vreugde vol méér en méér te worden.

Aan de Koning der eeuwen, aan de onvergankelijke, onzichtbare, enige God zij de er en de glorie tot in alle eeuwigheid, Amen.

**Samenzang:** Gezang 443

 *(op aangeven van de voorganger staande):*

#  VIERING van het HEILIG AVONDMAAL

**Voorbereiding**

**Rondgang voor het ontvangen van brood en wijn**

communiemuziek op blokfluit en orgel

Sonate in a klein- A.Corelli  (1653-1713)

* Preludium. Largo
* Allemande. Allegro moderato
* Sarabande. Largo cantabile
* Giga. Allegro.

#  DIENST van GAVEN en GEBEDEN

**Gebedsintenties**

**Gebed**

afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’

**Collecte,**

met mededelingen uit de gemeente

**Samenzang:** Gezang 285

 *(op aangeven van de voorganger staande):*

**Slotspreuk**

‘De vrede is in het hier en nu,

In dit eeuwige kosmische ogenblik.

Het is een vrede die in je ligt,

Maar niet van jou is’

 *naar Dag Hammarskjöld (1905-1961)*

**Zending en zegen**

# Vredegroet