##### **ORDE VAN DIENST**

**voor de 2e zondag van de EPIFANIE**

**(=het verschijnen van de Heer)**

**op 15 januari 2017**

*we vieren de ‘doopherinnering’*

*daarom is de liturgische kleur: wit*

**thema:** ‘een nieuwe naam’

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Jeroen Pijpers

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

# Inleidend orgelspel: ‘O solus ortus’ (Hymne en Fugue)

# - Nicolas de Grigny

kort voor aanvang van de dienst

**ontsteken van de kaarsen**

*de dienstdoende kerkenraadsleden en voorganger*

*zijn vanaf dit moment in de liturgische ruimte aanwezig*

daarop volgt

# meditatieve orgelmuziek hierbij wordt u verzocht rustig uw plaatsen te zoeken

en stilte te betrachten

# Welkom

door de ouderling van dienst Marius v.d. Heul

**VOORBEREIDING**

**(staande)**

**Samenzang:** Gezang 280 in wisselzang:

Vs 1: allen, vs 2: mannen, vs 3: vrouwen, vs 4: mannen, vs 5: vrouwen, vs 6: allen

# Woord ter voorbereiding

# We zijn op het Hoge Land; voor ons ‘heilige grond’. In dit grote huis van steen en hout, waar een wolk gebeden hangt. Onthul ons nu uw aangezicht, uw naam, die mét ons gaat.

# Stilte

# Aanroeping en vredegroet

**Voorganger**: In de Naam van God, Vader, Zoon en Heilige Geest!

Genade, vrede en barmhartigheid voor u.

**Allen** antwoorden met: AMEN

**VEROOTMOEDIGING**

**(zittend)**

**Inleiding**

‘**Geloven** **doe** je in de **kerk’**. Dat gaan we deze weken overal tegen komen: in de mupi’s en abri’s, op TV en internet. Onze kerk houdt een reclame-campagne voor de kerk.

Dat past goed in deze maand van **actie** **Kerkbalans** onder het thema ‘mijn kerk verbindt’… Met God, met elkaar, met de ge-neraties voor en na ons, met de mensen die steun nodig heb-ben. Zaterdag om 13.00 uur start Kerkbalans met klokgelui.

Bovendien past de campagne van de PKN goed bij januari als ‘maand van de spiritualiteit’.

‘Geloven doe je in de kerk?’ Er staat een vraagteken achter: bescheiden, of juist uitdagend? In helder witte letters te-gen de kleurrijke achtergrond lees je wat gelovigen in de kerk doen: hun geloven is óók: verwonderen, helpen, naden-ken, twijfelen, troosten, onthaasten.

Mooi gezegd! Zullen we….? Om te beginnen: onthaasten??

**Kyriegebed**

**Stilte**

God wat hebben we een haast. Er moet zoveel gebeuren en we zijn nog lang niet klaar. We breken even uit. Op zondag-morgen nemen we de tijd om tot rust te komen, tot ons-zelf, tot U. Omgeven door de emotie van die wolk van gebe-den. Hier weten we ons liefdevol aanvaard zoals we zijn.

**Samenzang**: ‘Kyrie eleison (3x)

# Stilte

# God wat komt er een ongelofelijke stroom aan informatie op ons af: de hele wereld op de koffie. Obama en Trump dicht-bij, alsof ze hier wonen, ons regeren. Onafgebroken nieuws, niet bij te houden, nepnieuws, hoe te onderscheiden?

**Samenzang**: ‘Kyrie eleison (3x)

# Stilte

# God, onze kerk staat als een huis maar ons geloof is volop in beweging. We zijn verjaagd uit de veilige hutjes van eigen gelijk. We weten meer niet dan wél. Hier zoeken we verbin-ding met Uw werkelijkheid, vreemd en vertrouwd, ver en nabij. Hier staan we open voor uw blik, uw arm om ons heen.

# Bemoediging uit Openbaring 22: 3-4

‘De stad zal veilig zijn. Ze lijkt op een bruid die zich voor haar man mooi heeft gemaakt. God zelf zal bij de mensen wonen en op hun voorhoofd zal zijn naam geschreven staan’.

Halleluja!

**Samenzang:** Gezang 321

**DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Gesprek met kinderen**

Over namen: voornaam ben jij, achternaam is je familie.

Daaraan hoor je wel iets: ‘Jaap’ echt Hollands, Ali is Marok-kaans. ALBLAS is Nederland… Alle mensen Alblas heten: want Alblasserwaarders. Allemaal Nederlanders. Ad Alblas van Holland…. Nieuwe naam ERBIJ: familienaam voor alle Nederlanders. Familienaam van alles mensen: ‘van God’

*hierna hebben de kinderen hun eigen viering*

**Inleiding**

Het kan niemand ontgaan. In alle drie de lezingen gaat het over een naam, over een nieuwe naam!

**Eerste Schriftlezing:** Jesaja 62: 1-5+12

door Constantin Müller

**Tweede Schriftlezing:** Marcus 9: 36-41

en Openbaring 3: 12-13

**Samenzang:** Gezang 322

**Verkondiging**

Waarom een doopherinnering?

‘Omdat het een heel oud gebruik is’. Dat lijkt ons een goede reden maar is niet het enige antwoord.

‘Om niet te vergeten’ is nuchter en realistisch: wanneer dénk je nu aan je doop, die je niet eens bewust meemaakte. Je ziet op foto’s of film achteraf jezelf terug, vaak in zo’n veel te grote witte jurk, als je de symbolische betekenis ervan niet weet, ronduit bespottelijk.

Dan is er nóg een reden, die sluit aan bij onze hang naar ge-loofservaring. Die is: om je doop weer te be-leven. Het gaat in dit sacrament, deze bijzondere rite om een geheim, één van de grootste van het bestaan: dat we ‘kinderen van het licht’ zijn. Als teken daarvan geven we straks licht door. Al is de rite wat luchtig, speels, ga voor de beleving ervan.

Bij doop*vieringen* komt altijd wel iets van de rituele achter-grond naar voren. Bij deze doop*herinnering* gaat het om het weten en doorleven van de bedoeling ervan, om het effect.

Daarbij kies ik het rituele spel met de namen als invalshoek.

Bij de doop wordt jouw naam verbonden met de naam van God, geheimvol aangeduid als ‘Vader, Zoon en Heilige Geest’.

“Je hebt al een naam, en je krijgt er één bij op dit feest”

Je voornaam staat voor je individualiteit, je familienaam voor je gezinsverband, je doopnaam verbindt je met God.

Het kan dezelfde naam zijn, maar nu met een toevoeging.

‘Van God’. Zoals ‘van Leyden’, in Lucas van Leyden.

Het is niet handig om dit in het alledaagse gebruik toe te passen, maar laat zien waar het om gaat. Je had in de 16e eeuw meer mensen in Leyden. Die zijn niet beroemd ge-

worden, maar heetten met hetzelfde recht ‘van Leyden’.

Daarmee heb ik een belangrijk ‘effect’ van de doop in her-innering geroepen: we zijn familie van elkaar, want allemaal ‘van God’ afkomstig. In geloof hebben we één en dezelfde Vader. Dát verbindt! Niet als ‘vriendjes’ of ‘geliefden’, maar als ‘familie’ en die krijg je, automatisch; door er te zijn sta je in verbinding met alle anderen, mensen naar Gods beeld en gelijkenis, mensen met de geest van God.

Wat gaat de wereld er anders uit zien, in ieder geval jouw wereld als je zó naar elkaar kijkt. Soms met moeite, soms met een glimlach: hi familie, we hebben dezelfde Vader.

Dat is beoogt effect bij de doop: ‘Vlammen zijn er vele, één is het licht, wij zijn één in Christus’. Zingen we straks…

Wat betekent dat concreet, willen we weten?

Alles! Teveel om op te noemen. Toch noem ik wat. Met het thema van de maand van de spiritualiteit *compassie.* Dat begrip kan u in dit huis, en zeker uit mijn mond, niet onbe-kend voorkomen. Compassie niet als ‘thema’ maar als ‘levens-wijze’, niet als opdracht maar als vanzelfsprekendheid, niet als last maar als lust. Kijken met je ziel, weten: we zijn één.

Het is deze week (ook) de gebedsweek voor de eenheid. Vaak opgevat als dat we allemaal in één kerk zouden moeten komen, bijeengebracht onder één leider of op één noemer.

Dat is niet waar het over gaat. Niet het één maken, met meer of minder succes, maar beseffen dat we één zijn, in en mét alle verschillen. Laat dat onze bede zijn. Dát werkt!

Natuurlijk hoort forse inspanning voor de oecumene en de ontmoeting met andere godsdiensten erbij: bidt en werkt.

Dan naar het fragment uit Marcus. Daarin horen we maar liefst drie maal ‘in mijn Naam’ en we zien wat dat betekent.

Wat is de huisstijl van de ‘familie van God, van Christus’.

Daaraan wordt je herkend, als “dat je er één bent van…”

Het eerste voorbeeld is dat van dat kind. Wie zo’n kind ontvangt in mijn naam, die ontvangt mij. Dat is niet moeilijk te begrijpen. Als jij iets doet van de Meester doet, zegt hij, dan ís het ook echt alsof ik het doe. Sterker: dan doe ik het in en door jou. Dan ben jij m’n broer of zus, dan ben jij MIJ!

Is dat te doen? Jazeker, als we ons best doen.

Vooral als we dit goed willen leren. Die beste leerlingen van Jezus hebben er in dit verhaal niets van begrepen. Die me-ten en wegen: ‘wie is de belangrijkste’, meest gelovige, meest geliefde door God, wie heeft het meeste te vertellen?

Dat loopt uit op de onbehoorlijke vraag of ze links en rechts van Jezus mogen zitten, op tronen, in zijn Koninkrijk. Wát een misser is die vraag. Zo vaak die je drijft, bedenk dat!

Hoe moet het wel? Je armen leggen om een kind. Met de ge-voelswaarde van die tijd. Niet vanuit ‘wie de jeugd heeft heeft de toekomst’ (daar klinkt eigenbelang in door) maar (al zou het niets opleveren) ‘voor dat kleine mensje wil ik er zijn’. Het kind staat voor ‘waar niets te halen valt’. Het kind is hier even niet ‘het kind in je’ maar het is de maatschappe-lijk onbeduidendste. Zo’n kind ontvangen in Zijn naam is al-truïstisch, je doet het nergens voor, alleen maar voor dat kind. Je legt een arm om het kind, om de zwerver, de asiel-zoeker, de verstotene, de zieke, heen als teken van

compassie en solidariteit, als vereenzelviging.

Ik heb de uitspraak van Jezus wel gehoord als ‘wie de mees-te wil zijn, is de minste’, een soort veroordeling. Maar ik ben die zin gaan zien als de ‘gouden regel’, zo móet het, zo kán het, dit is de weg om ‘groot te worden’, te groeien, voor God.

De tweede keer dat we iets horen over ‘in de naam van’ is heel opmerkelijk. Er zijn mensen die ‘niet in de naam van’ optreden en tóch goede dingen zeggen en doen, met effect.

De leerlingen moeten leren om dit positief te duiden. Alle leerlingen worden daarin uitgedaagd om grenzen open te houden. Ook buiten ‘ons’, die ‘naamdragers van Jezus’ zijn helende en heilzame ontwikkelingen. Niet veroordelen, zegt Jezus, niet afwijzen. In één regel: ‘wie niet tegen ons is is voor ons’. Meestal draaien we die om, maar dan trek je de grenzen héél anders. Het ís niet: wie niet met/bij ons is, die hoort er niet bij, die is onze ‘vijand’. Maar heel ruim en con-creet ‘wie niet tegen ons, die moet je zien als ‘vóór’ ons!

Dit is de vuistregel voor de Week van gebed om de eenheid buiten de kerk- en geloofsmuren. ‘Zij van God’ doen zó!

Dan is er nog een derde keer, die hoor je ook snel verkeerd. Die gaat niet over wat jij aan goeds doet, maar wat anderen aan jou voor goeds doen, omdat jij ‘van Christus’ bent, omdat ze in jou –zonder dat zo te benoemen- iets van God gekre-gen. Dan is het de bedoeling, dat jij dat inziet, en als is het nog zo klein, die dank aanvaardt, namens God.

Als slot waar je echt blij van wordt:het effect van de naam.

Al die prachtige woorden bij Jesaja. Ik hoef ze niet toe te lichten. Ze noemden je *brandhout* maar je krijgt als nieuwe naam, *geliefde*. Je stad, je hele leven, was een godverlaten *puinhoop*, maar de nieuwe naam is: God woont *daar*.

Op je voorhoofd, je ziet het niet, anderen zien het: in on-uitwisbaar schrift, de heilige Naam, jouw nieuwe naam!

**Samenzang**: Gezang 970

*(op aangeven van de voorganger staande)*

**DOOPFEEST van de HEER**

***Doopherinnering***

**Uitleg voor de kinderen**

We spelen onze doop een beetje na, zonder water, mét licht.

Dat doen we ieder jaar. Met ouders en hun kleine kinderen als speciale gasten. Na de doop met water kreeg je een kaars, die was aangestoken aan die grote kaars, het licht van God, van Christus. Dat heb je toen niet gemerkt, daarom doen we dat ieder jaar, zodat je het nooit vergeet.

**Inleiding**

Maar dit is niet alleen voor de kinderen natuurlijk. Het is voor alle mensen die gedoopt zijn. De herinnering daaraan hoort eigenlijk thuis in de liturgie van de Paasnacht, maar dat is wat laat, dan zijn de meesten er niet, daarom gewoon op een zondagmorgen. Doopherinnering kán altijd!

Dan nóg iets: als je niet gedoopt bent? Gaat dit lichtfeest dan aan je voorbij? Dát kan toch niet! Dat bestáát niet! Als je niet gedoopt bent houdt God niet minder van je, toch?!

Daarom is het licht ook voor niet gedoopten, gelovigen en twijfelaars, trouwe kerkgangers en voorbijgangers, en ook de mensen die je straks ontmoet, geef ze je kaarsje ook even in de hand: het is licht van God.

Dat is dit jaar de zin die we tegen elkaar zeggen bij het doorgeven van het licht: ‘Licht van Christus, voor jou/u’.

**Samenzang:** Gezang 686:2

**Vraag aan allen:**

*Geliefden in Christus, wil nu hier voor God en elkaar belijden*

*te geloven in God, Vader, Zoon en Heilige Geest,*

*als de éne God die ons Zijn kinderen noemt.*

*En wil beloven zijn spoor van liefde te volgen*

*op de weg naar onze naaste.*

*Wilt u dit voor uw kinderen en voor uzelf bevestigen?*

**Antwoord:** JA, VAN HARTE!

**Rondgang** voor het ontsteken

van de doop(herinnerings-)kaarsen

waarbij we tegen elkaar zeggen:

“Licht van Christus, voor u/jou”

**Gebed**: pag. 141

**Samenzang:** Gezang 600 in wisselzang

vs 1: allen, vs 2: vrouwen, vs 3: allen, vs 4: mannen, vs 5: allen

**DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

# Gebedsintenties

**Saeed** en **Ali.** Hun aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen. Wel in onze harten, niet in ons land. Het schuurt.

Voor kinderen, hun ouders, grootouders. Opvoeders, oplei-ders. Vriendjes en vriendinnetjes. Voor de kerk die ze leert dat ze niet alleen bij papa en mama horen, bij hun gezin en familie, maar ook samen met alle mensen ‘familie’ zijn, omdat we allemaal ‘van U’ zijn. Met dat mooie liedje: “ik leg de na-men van mijn kind’ren in Uw handen, graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift’.

# Actie Kerkbalans voor de verbinding, om te onthaasten, te helpen, na te denken, te verwonderen, te twijfelen en te troosten. Echt iets voor elkaar betekenen: we zijn familie!

# Dankgebed en voorbeden

met stilte voor persoonlijk gebed,

afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”

**Collecte,**

met mededelingen uit de wijkgemeente

**Samenzang:** Gezang 416

*(op aangeven van de voorganger staande)*

# Zending en zegen

# Vredegroet

**Uitleidend orgelspel**

**Ter informatie: het doopgebeuren**

de heilige doop in 10 punten samengevat

* Onderricht in de vorm van een geloofsgesprek
* Geloofsbelijdenis door de ouder(s)
* Naamgeving, noemen van de naam door een ouder
* Water, besprenkelen met water
* Zegen, handoplegging met Bijbelwoord
* Licht, ontsteken van de doopkaars aan de paaskaars
* Gebed, vanuit oude traditie
* Getuigen, de gemeente steunt de ouders
* Doopherinnering, jaarlijks rond ‘de Doop van de Heer’.
* Vervolg: hoe de ouders en gemeente verder gaan.

De tekst van liturgie en verkondiging is te vinden

op de website [www.leidsebinnenstadsgemeente.nl](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl)

Meditatie

In Jezus naam, een soort toverformule in het onze vader.

Dat roept een bepaalde sfeer op.