Teksten van gebeden en verkondiging zoals voorbereid voor zondag 10 november 2013 door ds. Ad Alblas

ORDE VAN DIENST

**voor 1e zondag van de VOLEINDING**

**op 10 november 2013**

liturgische kleur: WIT

thema:

“kinderen van het licht”

***eredienst van de Leidse Binnenstadsgemeente***

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Theo Visser

muzikale medewerking verlenen

Liesbeth Boertien en Lukas van der Heul, blokfluit

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 orgelspel**

als muzikale omlijsting

van persoonlijk gebed en toewijding

**Begroeting** door Marius v.d. Heul, doopouderling

**Samenzang:** Psalm 100

**Woord ter voorbereiding**

We zingen ons lied voor God. Een danklied voor de nieuwe dag. Om deze en élke dag in licht van de hemel te plaatsen.

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Onze hoop is op God die hemel en aarde maakt. Die ons eeuwig trouw is en de wereld nooit laat vallen.

Genade, barmhartigheid en vrede met u, van God de Vader, van Jezus Christus, het licht der wereld, door de Heilige Geest. Amen.

# VEROOTMOEDIGING

**Inleiding**

Dopen is méér dan die druppels water. De kerk is méér dan een toevallige verzameling van mensen. Geloof is méér dan een visie op leven en God. Om dat ‘meer’ gaat het ons.

Daarom nemen we het oude en altijd nieuwe geloofsboek ter hand. Vanmorgen lezen we mee met christenen tijdens de 1e eeuw in het stadje Efeze. Ze hebben een waardevolle brief gekregen. Informatief en meditatief: voor doopouders en wie zijn genodigd om hiervan getuige, doopgetuige, te zijn. Net zó voor *iedereen* die geloofsverdieping zoekt.

Over God wordt vandaag gesproken in het beeld van het licht: het licht van de eerste dag, het eeuwig licht. Mensen, zijn in deze beeldtaal: ‘kinderen van het licht’, wij dus!

Laat dit besef doordringen tot je ziel, je hart en je verstand, door het kyriegebed en in de stilte waarmee iedere bede begint…

**Kyriegebed**

**STILTE**

God, we vallen stil van verwondering als we nadenken over ons bestaan. Over dát we er zijn, over *hóe* we in elkaar zitten. Biologisch weten we véél. Dat vergroot nog het besef dat we een Godswonder zijn, stralen van Uw eeuwig licht.

Daarom bidden we tot U onze Schepper, Herder, Vader:

**Samenzang:** Kyrie eleison

**STILTE**

God, waar we allemaal op stuk lopen, is dat er vaak zo bitter weinig van het licht te zien is. Dat de duisternis in mensen soms zo heftig is. Zoals bij de vader in Reuver die z’n dochtertje en zichzelf van het leven beroofde. Zoals in de Kristallnacht vandaag 75 jaar geleden, toen Joden werden vermoord en hun synagoges verbrand. En: niet alleen door *actie* ook door *lot* is het donker voor mensen die lijden door ziekte of levensomstandigheden. We denken aan de 10.000 doden en hun geliefden door de tyfoon op de Filippijnen. Daarom is onze roep tot U, het licht zelve, ga op over ons en allen die zo nodig hebben of naar U verlangen:

**Samenzang:** Kyrie eleison

**STILTE**

God, U kunt het natuurlijk niet helpen als wij zelf het licht uit doen en dat van anderen doven. Als we onnodig het donker verzwaren en verdiepen. Als we afdwalen van de weg van het licht en dan –allicht- in het donker belanden. Daarom bidden we voor onszelf, voor onze kinderen, voor ieder hier aanwezig, voor heel uw wereld: voer ons op de wegen van de kinderen van het licht. Leer ons geloven, hopen, liefhebben.

**Samenzang:** Kyrie eleison

**‘**Laat dit besef doordringen, tot je ziel, je hart en je verstand: het Licht van God gaat over je op als bij het aanbreken van de nieuwe dag, de warme Schittering van de Allerhoogste bestraalt je ziel. Halleluja! Amen

**Samenzang:** Gezang 477

**DIENST van het WOORD**

**Gebed**

*Het volgende gebed vraagt en oefent in openheid voor de woorden die we gaan horen. Dit keer niet uit ons landelijk dienstboek. Vanwege de bij-eenkomst van de Wereldraad van Kerken, de afgelopen week in Busan, Zuid-Korea, is het afkomstig uit de oecumene.*

Heer, onze God, het kan uw bedoeling niet zijn dat we vallen en niet meer opstaan.  
Voor u is niemand reddeloos, voorgoed verloren.  
Gij wilt dat wij één maal méér opstaan dan vallen.  
Vandaag bidden wij: wek ons tot leven, kom ons bevrijden;  
maak vandaag nog als het kan, nieuwe mensen van ons;  
mensen die tot verzoening komen en de gerechtigheid doen.  
Open onze ogen, zo bidden wij;  
doe ons U herkennen in de mensen om ons heen.  
Breng ons samen onder uw Woord tot een gemeenschap die leeft naar U toe, in de voetstappen van uw Zoon, Jezus Christus, die met U en de heilige Geest leeft in de eeuwen der eeuwen.

**Gesprek met de kinderen**

**Schriftlezing:** Jesaja 60: 1-51, door Madelief Roel

**Inleiding**

*De kerntekst staat wortelt in de oude traditie. Van profeten, die mensen als kinderen van het licht zien. Madelief leest.*

**Muziek op blokfluit:** ‘Largo – Allegro- J.B. Loeillet.

**Schriftlezing:** 1 Timotheüs 6: 3-16

**Kerntekst:**

“U bent licht door uw verbondenheid met de HEER,

bewandel de weg van de kinderen van het licht.

Laat de Geest u bezielen: zing en jubel met heel uw hart

voor de Heer en dank God die uw Vader is…’

**Opbouw preek**

De Efeziërsbrief gaat over wat het betekent om gedoopt te zijn. Aan de hand van de eretitel: ‘kinderen van het licht’.

Het thema van vorige week: ‘stralen’ door *in het licht van God te gaan staan,*  pak ik het begin van de preek even terug. Om dan verder te gaan over wat het betekent om *in het licht van God te wandelen.* Dan volgt een verkenning van wat de ‘duisternis’ is. Als praktische toepassing zoek ik een ant-woord op vragen als: wat doen de kinderen van het licht nu precies? En: hoe houden zij vol?

**Samenzang**: ‘Tussentijds’ 48

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

Beste allemaal, gemeente van Christus, volk van God, ‘kinderen van het licht’, doopouders, vrienden, familie,

De brief aan de Efeziërs geeft een soort doopcursus: ‘wat

voegt de Doop toe, welk licht werpt dit heilig ritueel, dit sacrament, op je kind, jezelf, op alle gedoopten.

En op niet-gedoopten… In zekere zin maakt dat geen ver-schil. Wat gedoopten geldt is ook van toepassing op niet-gedoopten. Al doordat je er *bent* ben je een Godswonder, een kind van het licht. Door de doop vier je plechtig wat je gelooft, en hoopt, een wéét.

Dat niemand zich buitengesloten hoeft te voelen wordt direct in het begin van de brief als een geheim gedeeld. Je moet dat niet rondbazuinen maar wel weten. Dit wilsgeheim van God: dat *alles* en *iedereen* binnen Zijn lichtkring valt. Nóg sterker: dat het hemellicht onvermoeibaar de duis-ternis aftast tot de laatste aan het licht is gebracht!

Daarvoor is de Christus naar ons toegekomen.

Daarvoor heeft God gesproken op de Sinaï tot het volk van Abraham, die als eersten ‘kinderen van het licht’ heten.

Dat besef roept de profeet Jesaja wakker en in die geest spreekt Efeziërsbrief, net als de Timotheüsbrief: ‘ga in het licht staan, schitter!’ Laat je ‘vangen’ door het licht dat straalt uit de ogen van God. Laat je ‘*op-*vangen’ door Gods armen van licht, ‘als op adelaarsvleugels gedragen’.

Met zo’n verhaal kun je thuiskomen bij je kinderen, je vrien-den. Bij mensen in de duisternis van het bestaan, door schuld of omstandigheden gevangen. Daarmee ontsteek je een licht in de duisternis van mensen en omstandigheden.

De Efeziërsbrief gaat nog een stapje verder: ‘je *bent* licht’. Dat gaat dieper dan dat je ‘*in’* het licht bent: *in* *jezelf* heb je licht, maar niet *van zelf*. Je ontvangt het, maar je moet er wat voor doen om het te ontvangen. Er in gaan staan! Het zit er vanaf het begin in, maar we zijn het al snel kwijtge-raakt. De herinnering aan de hemel van God wordt steeds vager. Door het kwaad. Door schadelijke keuzes. Door het afwijken van de wegen van het licht. Door verwaarlozing van het mooiste wat in je is. Dan dooft het licht in je, ben je half dood. Daarom moet je gewekt worden: ‘ontwaak, slaper, sta op uit de doden en Christus zal over je stralen’.

Het is joods-heftig, op het ongenuanceerde af: je BENT licht. Wat is dat heftig. Met minder kan het niet toe: Dát is je roeping en bestemming.

Wat je moet doen heet opstaan, zo’n echt bijbels woord, in beweging komen. Als je niet wakker wordt en opstaat ver-slaap je je dag, dan is het weer donker voor je het weet. Als je je verbondenheid met het LICHT niet onderhoudt, of zelfs het draadje doorknipt, dan ben je ‘van God los’. Dan kom je in de duisternis, dan *wordt* je duisternis. Ook dat wordt stevig aangezet: leef je niet alleen IN de duisternis, maar dan BEN je duisternis. Dan verhinder je het licht. Duisternis is méér dan gebrek aan licht, het is vijandschap tegen het licht. Het licht niet kunnen zien, ook niet *aan*zien bij anderen. Concreet maakt de Efeziërsbrief die duisternis als: wegzinken in oppervlakkigheid, ‘er niets meer aan doen’. Gebrek aan engagement: Gods water over Gods akker laten lopen. Slecht spreken over anderen. Slecht doen. Je laten meesleuren door duistere praktijken in je omgeving. Mee- doen met de kinderen van de duisternis, waarvan er ook één in jou schuilt, al ben je nóg zo verlicht….

Duisternis is loeier sterk. Als je niet de wacht betrekt bij de schemergebieden word je er zómaar ingetrokken. Dat moet je weten als kinderen van het licht. Als je bedenkt waar je voor kiest zit daar ook aan te weten wat je afwijst.

De brief maakt het concreet: raadt ten stelligste aan om de wegen van de kinderen van het licht te bewandelen. Ik heb dat bewandelen van de wegen van de kinderen van het licht, heb ik in meervoud gezet. Dat staat niet in de grondtaal, dat klopt, want uiteindelijk is alles één weg. Maar ik ben zo vuur-bang dat we in eindeloze discussies belanden over ‘DE’ weg, alsof er maar één weg van de kinderen van het licht is. Alsof er niet méér wegen zijn die naar Rome leiden. Let op: ik re-lativeer niet God als de ENE, zeker niet, dat verbindt ons juist wereldwijd. Wel denk ik dat je van de weg raakt als je ’de weg, exclusief voor alleen jouw vormgeving opeist.

Als we daar goed op gedacht blijven is het een feest om op de wegen van de kinderen van het licht te gaan.

Het onderstreept dat je het wiel niet hoeft uit te vinden. Er ís een weg, er zijn wegen! Al lang: een eeuwen omvattend zijn de voetsporen van mensen die vóór ons hun weg naar het licht gingen. Hun verhalen en ervaringen vormen een foot-print, een voetstap, van licht. Daar heb je wat aan. Daarom staan we hier nadrukkelijk eigentijds in een traditie.

Wat ook mooi is aan dat wandelen op de weg van de kinderen van het licht is dat het je bewust maakt dat je er niet alleen voor staat. Er zijn goddank heel veel mensen die dezelfde weg gaan. De band met hen onderhouden helpt. Dat doe je op jouw manier, maar doe het ter wille van het licht. Van HET licht. Om te halen en te brengen, te ontvangen en te geven. Kinderen van het licht worden gevoed door licht!

Dan heeft dat wandelen op de wegen van de kinderen van het licht ook iets ontspannends. Het is niet racen om op tijd te zijn. Het kent rustpunten. Even stil staan om later weer ver-der te gaan. Dat ‘even’ kan dagen, weken en soms levenspe-riodes omvatten. Daarover valt geen oordeel, wel een voort-durend wenkende hand van het licht, van de Opgestane zelf: ‘bewandel de weg van het licht, de weg die leidt naar het volle licht, van God en Zijn Koninkrijk.

Nóg wat concreter? Dat kan! Je weet ze wel en de brief geeft ze je. Ik noem die uit de brief. Geen hebzucht, geen gore taal of ongewenste intimiteiten. Geen loze woorden, maar staan waar je voor wilt staan. Niet alleen de weg van het licht bewandelen maar ook anderen op die weg gezel-schap houden of er naar toe helpen als ze de weg kwijt zou-den zijn.

Drie vuistregels? Ook dat kan! De wegen van het licht gaan in dezelfde richting: goedheid, gerechtigheid en waarheid.

De gedoopte, de gelovige, de mensen van het licht, STAAN en GAAN in het licht, en doen alles om dat vol te houden.

Onderweg zijn ze voortdurend in gesprek. Vertellen verhalen van het licht en discussiëren over wat nodig is om op de wegen van het licht te blijven. Daarover maken ze het elkaar niet al te makkelijk, dat kan joods-heftig toegaan, ter wille van het licht! Voor als je toch de mist in gaat of de duister-nis je overvalt, krijg je deze en andere tips in de brief. Praat met elkaar, niet oordelend maar liefdevol. Met Psalm-woorden of andere liederen. Zing, zing tegen angst en wan-hoop. Je zingen verbindt je met het licht.

Blijf vooral ‘dankzeggen’. Je bent gedoopt, je bent en blijft kind van het licht, erfgenaam van het Koninkrijk. Je hebt het eeuwige leven, eens tenvolle zeg ik maar, nu al omdat de toekomst begonnen is. Door God, door de profeten, door Christus. Door de eeuwige liefde.

Als er niets anders meer is om te danken dan wel dit, dat God in Christus de liefde boven alle liefde op de menselijke maat met ons viert, door de kracht van de heilige Geest.

**Samenzang:** ‘Tussentijds’ 48: 1+2+3+6

# DIENST van GAVEN en GEBEDEN

# Gebedsintenties

**Gebed** afgesloten met gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’ **Collecte,** met mededelingen uit de wijkgemeente en muziek voor blokfluit en orgel: ‘Sonate in e-moll’ – Fr. Geiniani (1680-1762) **Samenzang: ‘**Ga nu heen in vrede’ **Slotspreuk**

‘Je hebt al een naam,

maar je krijgt er één bij op dit feest,

Want jij wordt gezegend

in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’

**Zending en zegen**

De dienst is ook te beluisteren via de link op onze website: [www.leidsebinnenstadsgemeente.nl](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl)