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

**voor de 4e zondag van de EPIFANIE**

**op 29 januari 2017**

**met viering van de HEILIGE DOOP**

**thema:**

***‘onuitwisbaar…’***

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Jonathan Kooman

*deze dienst is mede voorbereid door de doopouders*

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

**Inleidend orgelspel:**

Machs mit mir, Gott, nach deiner Güt - J.G. Walther (1684-1748)

**Kort voor aanvang** van de dienst

komen de dienstdoende kerkenraadsleden

en de doopouders van deze zondag

waarna de kaarsen worden ontstoken

daarop volgt

# meditatief orgelspel

### *hierbij wordt u verzocht rustig uw plaatsen te zoeken*

*en stilte te betrachten*

# Welkom

door ouderling Marius van der Heul

**VOORBEREIDING**

**(staande)**

**Samenzang:** Psalm 87: 1+3

# Woord ter voorbereiding

Hier: een ‘heilige stede’, een plek voor iedereen zonder onderscheid. Open huis van de Altijdaanwezige. Hier tel je mee, wordt je in je bestaan bevestigd, ingeschreven bij God.

# Stilte

**Aanroeping en groet**

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

Genade, barmhartigheid en vrede met u allen. In naam van God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

**VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Deze ‘heilige stede’ is een schuilplek, tegen de gure stormen van het leven. Een broedplek van nieuwe beweging en actie. Een werkplek voor ‘genade, barmhartigheid en vrede’.

Ds. René de Reuver, scriba van de PKN, schreef eergisteren een brief met als titel ‘Vreest niet’. Hij roept ieder op om zich niet door angst maar door hoop te laten sturen. Om “in de lokale situatie samen met de ander die God op uw weg plaatst te zoeken naar wat bindt en de vrede dient”.

Precies daarvoor zijn we hier, kwam naar voren bij de voorbereiding. De gebeurtenissen in onze wereld, in Amerika, in Europa, in Nederland, kunnen je bang maken: in wat voor een wereld gaan je kinderen opgroeien. We bespraken onze verbijstering, hoe kan dit allemaal gebeuren, onze boosheid, en onmacht. Wij stelden: ‘de doop is het *antwoord* op alles wat gebeurt’. We komen heel bewust in de kerk: om hoop en vertrouwen te voeden’. Daaraan werken we, daarom bidden we.

**Stilte**

O God, bij de schrikwekkende beelden van Aleppo en Mosul voegen zich nu de schrikbeelden van de man met de hand op de Bijbel. Alsof zijn taal Bijbeltaal zou zijn en zijn geweld christelijk mag heten. We scharen ons bij hen die roepen: ‘Niet in onze naam, niet in Gods naam!’ Erbarm U!

**Samenzang**: “Kyrie eleison”

**Stilte**

O God, als we de TV uitzetten en de krant dichtslaan blijven de beelden komen. Het is niet alleen ‘die en die, daar’. Het is dichterbij. Het treft ook ons: zo’n reuze ‘ego’ dat anderen leeg zuigt en nooit verzadigd raakt. Uit angst trekken we muren op, sluiten we deuren en ramen voor elkaar. Erbarm U!

**Samenzang**: “Kyrie eleison”

**Stilte**

O God, uw ‘vreest niet’ is waar we naar snakken. Uw diepe rust wil zich nestelen in onze geest en ziel. Uw Woord wil kaders scheppen voor het leven: veiligheid en recht. Voor de zachte krachten van genade en erbarmen, respect en vriendschap, van liefde zonder voorwaarden. Erbarm U over allen!

**Samenzang**: “Kyrie eleison”

**Bemoediging** ( Uit Jesaja 43)

De HEER zegt: “Wees niet bang, Ik heb je het leven gegeven, je naam geroepen, Ik ben bij je, je bent de Mijne!”

**Lofzang:** Gezang 913: 1+3+4

**DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

**Uitleg voor de kinderen**

*hierna gaan de kinderen naar de nevendienst*

**Inleiding** bij de lezingen

Op zoek achtergronden van de doop duiken we in oude verhalen. Over hoe het bij de apostelen ging én hoe het vóór Christus ging. We komen uit bij de joodse heilige rite op de 8e dag, de besnijdenis. We gaan kijken wat we daarvan kunnen leren over de betekenis van de doop.

**Schriftlezing:** Handelingen 15 (ged.)

**Schriftlezing:** Genesis 17: 7 + 9-13

door Maartje Nolles

**Samenzang**: Psalm 139: 1+2+7

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

Christenen worden gedoopt. Behalve op het moment zelf zie je er niets van. De doop is een *onzichtbaar* teken.

Joden worden besneden, alleen de jongetjes, heel precies getimed: op de achtste dag. Dát zie je je leven lang. Het is gekerfd in je lijf, een *onuitwisbaar* teken.

De kerk leert ons in het traditionele doopformulier dat ‘nu de Doop in plaats der besnijdenis gekomen is….’

O ja? Is dat zo? Zo’n ingrijpende verandering: van zichtbaar naar onzichtbaar…

Is daar wel goed over nagedacht? Wanneer en door wie?

Er *ís* over nagedacht, al heel lang geleden. Dat staat gewoon te lezen in onze Bijbel, Handelingen 15. Er is over gesproken, heftig gediscussieerd. In Antiochië, Oost-Turkije. Daar is de apostel Paulus en zijn metgezel Barnabas naar toe gereisd in de naam van Jezus om het goede nieuws over Gods nieuwe wereld door te vertellen. Het gaat er bij de mensen daar in als koek. Het verandert hen, hun kijk op de wereld, hun houding in de samenleving. Ze willen hierbij horen en laten zich als uitdrukking van die keuze dopen.

Dan komen er personen uit Jeruzalem naar Antiochië, een kijkje nemen, strak in het pak van de leer: “ho, ho, dat gaat zó maar niet, de mannen moeten besneden worden.” Anders horen ze er niet bij volgens de wetten van Mozes. Dat staat er inderdaad te lezen…. Je voelt de diepe teleurstelling.

Waarom dan niet snel besneden?

Omdat dat in hun eigen cultuur ongewoon, zelfs ongepast is.

Je gaat niet in je lichaam snijden, verminken.. Bonje!

Dan maar met een stevige afvaardiging naar het apostelconvent in Jeruzalem, een soort adviescollege bestaande uit de apostelen en andere gezaghebbende ooggetuigen.

In het heetst van het debat neemt Petrus het woord, met een bijzonder genuanceerd standpunt. “Vrienden, verzet je niet tegen God. Hij geeft ook aan niet-Joden het geloof. Dring hen onze regels niet op, trouwens zo goed houden wij ze zelf ook niet”. Iedereen stil!

Jacobus vat de gedachten samen in een door ieder gedragen brief aan alle niet-joodse christenen in Antiochië en Syrië.

“Wij distantiëren ons van wat sommigen hebben gezegd, dat was niet namens ons. Wij en de heilige Geest hebben besloten het jullie niet moeilijk te maken. Alleen kosjer vlees eten, verder niets, de hartelijke groeten”. Was getekend Petrus en Jacobus, namens allen. Mooi hè?!

Wist je dat?! Dit hoort wel bij de noodzakelijke achtergrondinformatie voor de Doop. Velen zijn dit Bijbelse verhaal kwijtgeraakt en hebben een eigen verhaal gemaakt.

Bijvoorbeeld dat verschrikkelijke verhaal dat ‘de doop in plaats van de besnijdenis is gekomen’. Dat is het besluit helemaal niet! Dat weten we nu.

Dát houdt in dat niet-joden niet besneden hoeven te worden om bij God te horen. Geen onnodige ballast, warm welkom bij het Godsvolk: kom erbij! Besneden of niet: we zijn Gods bondgenoten, voor ons allemaal is Gods nieuwe wereld. Samen gaan we op weg…

Maar wat gebeurde? De *onbesneden* christenen beweerden dat de *besneden* kinderen van God *er niet meer bij hoorden*. ‘Weg met de Joden, nu zij wij het volk van God! Hier is niet alleen Luther maar de hele kerk anti-semitisch. Dit kan en mag nooit meer gedacht, laat staan gezegd worden!

Gedoopten horen bij Gods volk zonder besnijdenis, dat is het besluit. Maar de vraag die in de hitte van de strijd nog niet op was opgekomen staat reuzegroot vóór ons: *als de rite niet meer hoeft, hoe borgen we dan de betekenis?!* Waar blijft dan dat onuitwisbare teken? Voor de besnijdenis is niet de doop in de plaats gekomen, er is NIETS voor in de plaats gekomen. En dat hebben we geweten.

De doop wás er al! Tegelijk met de besnijdenis. Als uitdrukking van je geloofsweg. Prachtig! Daarom deden ze dat in Antiochië. Net als bij de doop van Johannes; ook Jezus deed dat! Je bewust, willens en wetens verbinden met Gods nieuwe wereld. Dát ritueel doorleven: met Christus ondergaan en opstaan: de doop als Pasen mee-’spelen’ en –be-leven. Geweldig, voor volwassenen…

Maar daarvoor zijn kinderen onder de één echt te klein. Dat kun je hen niet aandoen. Het past niet om van de kinderdoop een soort mini-volwassendoop te maken.

Dit is héél iets ANDERS, toch, dat teken aan het onmondige kind, zoals bij de besnijdenis. Kijk maar:

Bij de besnijdenis speelt de keuze van de besnedene geen rol. En ook de afweging van de ouders niet. De besnijdenis is opdracht. Van God. De enige die kiest, is God! Onvoorwaardelijk. Voor het kind. De besnijdenis is een onuitwisbaar teken dat je ‘van God’ komt, ‘van God’ bent. (zie de doopherinneringsdienst van twee weken geleden)

Op dit punt levert het oude doopformulier rijkdom. Door de betekenis van de besnijdenis toch nog te koppelen aan de doop. Met een citaat van Gods woord aan Abraham: “Ik richt mijn verbond met u op, een eeuwig verbond, dat ik uw God ben”. Ik zie twee opgeheven vingers: ‘IK zweer het!’

Dat is indringend. Al bakken de ouders er niets van, al is geloof voor hen niet iets ‘van binnen’, zelfs als ze er verder niet naar leven. Onafhankelijk van wat wij zeggen of doen, legt de Onzichtbare zijn onzichtbare hand op het kind. Wordt in onzichtbaar schrift zijn naam op onze voorhoofden geschreven. Al zou niemand het zien, HIJ ziet het! Voor God is het een onuitwisbaar teken. Dat aan kinderen meegeven is de diep ontroerende betekenis van de kinderdoop.

Je hoeft niet te worden besneden…, OK…, maar wee je geloofsgebeente als je de doop-in-de-geest-van de besnijdenis als iets, een emotie, aardigheidje, geloofsdaad, gewoonte van jou als ouders, of als volwassene, ziet! Je hebt er haast niets mee te maken. Je staat er bij en kijkt er naar. Je krijgt je kind van God en je krijgt óók de Doop van je kind van God: voor God zichtbaar, een onuitwisbaar teken!

Zo opgevat is de Doop een levensteken van ‘de andere kant’. Het herkenningsteken van de LEVENDE zelf. Het keurmerk van de hemel, op aarde. Gebrand in je lijf, gegraveerd in je ziel. ‘Van God’ ben je! Wat er ook gebeure. Altijd en overal draag je dat onzichtbare maar onuitwisbare levensteken van MIJ! Niets en niemand komt daar tussen. Al geloof jij er geen barst van, al verzet je je er tegen…. Het maakt Mij van streek, ik vind het zonde, van jou, voor jou, maar voor Mij verandert het niets: je blijft MIJN MENS.

Dat je op de achtste dag besneden wordt is niet voor niets. En dat geldt ook als je alleen maar gedoopt wordt. De achtste dag volgt op de zevende. De scheppingsweek begint

opnieuw. Ik, God, heb in zeven dagen alles in orde gemaakt voor je, op orde gebracht. Zodat jij kunt leven, voortborduren, bouwen, je vermenigvuldigen, genieten van het goede, samen met anderen het leven vieren, in vreugde en veiligheid. Zó dus: dat is de wereld zoals IK die heb bedacht voor jullie, noem dat na alle mislukking maar Gods nieuwe wereld, maar weet dat het voor Mij nooit anders is geweest. Wat komt was er al en wat was blijft altijd.

‘Ik ben je God voor eeuwig en altijd, zonder voorwaarden’. Dat is heel troostend en hoopgevend, maar er zit ook een uitdaging in die naam op je voorhoofd. Jij moet ook wat doen, net als Abraham: je leven te benutten om te groeien, in vreugde en inzicht, om deze wereld niet te verpesten voor anderen en jezelf. ‘Reken maar dat je op één of andere manier MIJ op je weg vindt, fel tegenover je, IK maak het je moeilijk, IK schreeuw tegen je, dreig je met van alles en nog wat. Dan lijkt het misschien dat ik je ga verstoten, maar nee, ik doe dat juist om dichtbij je te blijven. Ik ben boos omdat ik van je houd!’ lijkt God te zeggen.

‘Soms lijkt het misschien wel of Ik denk ‘wie niet horen wil moet maar voelen’, maar laat het zover niet komen. Je weet alles wat je moet weten. Je hebt alles wat je nodig hebt.

Maak het jezelf en anderen niet te moeilijk. Verlies je energie niet aan verkeerde dingen. Al ben je Mij soms kwijt, weet dat IK jou nooit kwijt raak, nooit loslaat, nooit alleen laat’.

Deze betekenis van de besnijdenis is niet vervallen, goddank niet. We vieren de doop van kleine kinderen als was het een besnijdenis, en dan met water. Met als boodschap: al ben je niet besneden, al is het doopwater snel onzichtbaar, IK zie het altijd, mijn teken aan jou is onuitwisbaar!

**Samenzang:** Gezang 312 (Liedboek der kerken)

*op aangeven van de voorganger: staande*

Tijdens dit lied komen de kinderen uit de nevendienst terug.

Tegelijk kunnen degenen, die de dopelingen straks zullen binnenbrengen

naar het Hooglandsche Huys gaan om ze te gaan halen; ditzelfde geldt ouders

die hun kind(eren) uit de crêche willen halen om de Doop bij te wonen.

## BEDIENING van de HEILIGE DOOP

**Doopvoorbereiding**

Toen ik bij de voorbereiding een soort try-out van de preek had gegeven, kwam de vraag op: wat betekent dat voor a.s. zondag? Als het God is die spreekt bij de Doop met de betekenis van de besnijdenis, moeten wij dan niet gewoon zwijgen? Of: het spreken van God beamen, door een JA-woord NA de bediening van de doop. Dan komt dit veel beter uit!

Er zijn ook kerken waarin dat zo gebeurt, ik heb het o.m. in de LSE mee gemaakt.

We spraken af het anders te doen dan anders en de doop-belofte NA de doop uit te spreken. Om in de lijn van de kerk te blijven en ook weer niet te veel af te wijken doen we wel de geloofsbelijdenis van de ouders vóór de doop. Daarom zeggen ze twee keer JA. De eerste keer als verbijzondering van het getuigenis van de hele gemeente, die daarbij gaat staan. De tweede keer als persoonlijke belofte aan hun kind en God, opnieuw door allen beaamd als steunbetuiging.

De persoonlijke motieven van de ouders geef ik door:

* Het dopen is steeds ongebruikelijker, voor ons echt een KEUZE. Zo belangrijk dat we familie en vrienden vragen er bij te zijn, ook zij die niet zo vaak of niet in de kerk komen. Dit is een heel bijzonder gebeuren.
* We geloven dat ons kind echt GEGEVEN is. Het is geen automatisme dat je kinderen krijgt. Ook niet dat het vruchtje voldragen kan worden. Dit is een DANK moment voor het leven en we geven aan dat het voor ons een WONDER is, dat ons kindje er is.
* We willen ons kind ook verbinden met de geloofsge-meenschap, wereldwijd in alle kerken, en voor ons heel concreet hier in de LBG, met mensen die om ons heen staan, met wie we samen de geloofstocht verdiepen.
* We beseffen dat het niet aan ons is of ons kind al of niet gaat geloven, maar we willen de deur ervoor open zetten en dan is het aan hem/haar om er door te gaan.
* Ook willen we van onze kinderen leren. Een kind: vraag ‘wie heeft mij gemaakt’ Antwoord: God. Reactie: ik vind God lief’.

**Samenzang**: ‘Verbonden met vader en moeder’

onder dit lied worden de dopelingen binnen gebracht

1.Verbonden met vader en moeder,  
natuurlijk het meest met die twee,  
maar ook met de andere mensen,  
vier jij hier dit feest met ons mee.

**Refrein**: Je hebt al een naam,   
maar je krijgt er één bij op dit feest,  
want jij wordt gedoopt in de naam

van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

2.Je bent al een tijdje bij mensen,  
je naam is bij ons al vertrouwd,  
en dus is het tijd om te vieren,   
dat God die je kent van je houdt.  
Refrein:

# Doopbelijdenis door de ouders

**Door de heilig Doop worden verbonden**

**met Christus en zijn gemeente:**

Janine Anna Bleeker,

dochter van Egbert en Suzanne Bleeker-Mol

en zusje van Elza,

Rosa Naomi Drijfhout,

dochter van Inge en Kornelis Drijfhout

en zusje van Vera en Myrthe,

Lars Julias Armand Loth,

zoon van Ellen en Justin Loth, broertje van Bram.

# Doopgebed

# Doopbelofte door de ouders

**Doopvraag aan de gemeente** (staande)**,**

beantwoord met: “JA, VAN HARTE”

**Samenzang** (staande)**:** Gezang 487: 1+3 (Liedboek der kerken)

**DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

# Gebedsintenties

# Dankgebed en voorbeden

met stilte voor persoonlijk gebed,

afgesloten met het gezamenlijk gebeden “onze Vader”

**Collecte,**

met mededelingen uit de wijkgemeente

**Samenzang (**staande)**:** Gezang 416

# Zending en zegen

# Vredegroet

**Uitleidend orgelspel:**

Processional - W. Mathias (1934-1992)

Na afloop van de dienst is er gelegenheid de doopouders

*te feliciteren;* dit vindt plaats in de Tuinzaal.