**ORDE VAN DIENST**

**voor de viering van 2e zondag van PINKSTEREN**

de zondag van de Drievuldigheid

**op 11 juni 2017**

**thema:** ‘als één familie…’

*afsluiting ‘bewust geloven’*

*viering van doop en belijdenis*

 ***liturgische kleur: wit***

voorganger: ds. Ad Alblas

organist: Sander Booij

U wordt begroet door leden van de werkgroep Ontvangst

**Orgelspel voor de dienst:**
Allegro, uit Concerto G-dur BWV 592) J.S. Bach

(naar een concerto van Johann Ernst Prinz von Sachsen Weimar)

**Ruim voor aanvang** van de dienst komen

de dienstdoende predikant en kerkenraadsleden binnen,

samen met de deelnemers aan de kring ‘bewust geloven’

waarna de kaarsen worden ontstoken,

daarop volgt

**meditatief orgelspel**

als muzikale omlijsting van

persoonlijk gebed en toewijding

 *(waarbij graag: stilte)*

# Welkom door Jan Hulzinga, ouderling van dienst

 **VOORBEREIDING**

 **(staande)**

**Introïtustekst** (klassiek)

‘Gezegend zij de heilige Drievuldigheid en de ondeelbare Eenheid.

Wij prijzen dit goddelijk geheim omdat het ons ons barmhartigheid

heeft bewezen’ (naar Tobit 12:7)

**Samenzang:** Gezang 405:1+3+4

**Woord ter voorbereiding**

Geloven is meegevoerd worden op een energie van liefde en kracht. Vleugels krijgen. Je losjes bewegen in de luchtstroom. Omhoog, omlaag, je vleugels stil, in volle vlucht.

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Onze hoop is op God, Maker van hemel en aarde. Die eeuwig trouw is en onze wereld nooit laat vallen.

Genade, vrede en barmhartigheid voor u, in overvloed, in de naam van God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

 **VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Hier zijn we, de groep Bewust Geloven. Tien deelnemers maakten samen een spannend traject door. Drie anderen volgenden een eigen route, afgestemd op hun situatie.

Een aantal van hen leerde het geloof thuis, protestant of katholiek, anderen kregen het niet mee maar ontdekten het als kind al. De protestantse kleuren zijn zeer uiteenlopend en enkele deelnemers hebben een moslim-achtergrond.

Kan dat samengaan, vraag je je af. Já dus! We hebben iets belangrijks herkend: ons godsgeloof. Dat geeft ons, hoewel vreemden, het gevoel van ‘één familie’ te zijn.

Je kunt het je niet voorstellen? Let op!

Door deze dienst heen hoor je voortdurend ervaringen uit de gesprekken en gedachten van deelnemers. De woorden aan het begin van de stilte kwamen uit de groep, óok de ge-beden die volgen. Laten we gaan bidden in alle rust en stilte…

**Stilte**

God we roepen tot U, om de nood van onze wereld. Onrecht en onveiligheid ondermijnen het vertrouwen. Macht en wellust vormen een moordende combinatie. De tijd is gekomen om de strijd aan te gaan tegen onderdrukkingen, hebzucht, angst, klassenverdelingen. We kunnen het, maar niet alleen.

**Samenzang: ‘**Kyrie, eleison’

**Stilte**

God, ons geloven is voor alles vertrouwen. Oervertrouwen, onberedeneerbaar ‘zeker weten’. Van Aanwezigheid. dat we niet alleen zijn, dat U er bent. Dat U een plan hebt voor ons en de wereld. Dit: dat iedereen er mag zijn, het goed heeft en gelijk is. God, U wilt het, doe het, wij helpen mee!

**Samenzang: ‘**Kyrie, eleison’

**Stilte**

God, ons bidden is ons openstellen, als een spons opnemen wat op ons afkomt. Afstemmen op het Hogere, meditatie.

We zijn één familie, Vader, van U, door U! We zijn in essen-tie ‘van U’, ‘goddelijk’ Uw kind, Uw beeld, Uw vlees en bloed. Dat verbindt ons met elkaar in één grote hemelse omhelzing.

# Samenzang: ‘Kyrie, eleison’

# Bemoediging: ter bemoediging een bede van Jezus.

‘Vader, ik bid niet alleen voor mijn leerlingen. Ik bid voor alle mensen die uw boodschap geloven. Laten ze één zijn, zoals wij één zijn, in liefde, uw gloed als een mantel om hen heen.

**Samenzang:** Gezang 673: 1+2

 **DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van de Schriften

God, open onze ogen voor wat er werkelijk staat in Uw heilig boek. Zonder het starre omhulsel van een uitleg die de glans verdoft. Levende verhalen van vervlogen tijden over wat wij vandaag zelf meemaken, herkennen, wat ons raakt.

Zó moeten de oude verhalen bedoeld zijn: vertaald naar je dagelijks leven, invoelbaar, enerverend, vol energie, troostend. Ook schurend, kritisch confronterend. Om ons wakker te schudden, te onderscheiden wat er werkelijk toe doet. Breng het verhaal tot leven, zodat het ons verhaal wordt.

# Gesprek met de kinderen

# Inlevend vertellen: het gaat over jezelf!

# Inleiding tot de lezingen

Wat er enorm uitspringt als ik de pagina’s aantekeningen van de groep Bewust Geloven bekijk is dat hun visie op de Bijbel in een paar avonden is veranderd. Ten gunste. De vlinder van de symbolische uitlegging kwam uit de rups van ‘het is zoals het er staat’. Ging rondfladderen, wondermooi.

Twee onthullingen: “In een paar avonden heb ik meer verfrissende ideeën opgedaan dan de 30 jaar ervoor”. En: “ik geloofde altijd al in God. Nu is de Bijbel er bij gekomen als een verrassing; ik leer zó ‘mijn God’ beter kennen”.

Prachtige aanmoedigingen om te gaan horen!

Eerst uit Jesaja over geloven als een soort feestmaaltijd voor bekenden en vreemden. Daarna eigenlijk precies hetzelfde, verteld als het effect van Pinksteren.

**Schriftlezing:** Jesaja 25: 6-9

door Maartje Nolles

**Schriftlezing:** Handelingen 2: 41-47

**Samenzang:** Gezang 672: 1+2+3

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

Om eerlijk te zijn: de Bijbel kan veel narigheid veroorzaken. Angst oproepen. Tegenzin. Verzet. “Als je dát allemaal moet geloven…“ Kort door de bocht: dat ligt niet aan de Bijbel maar aan de uitleggers. Al of niet met opgeheven vinger bezweren ze: zo ís het en niet anders. Daar word je niet blij van. Zó geloven? Geen sprake van. Geen autoritaire uitleg. Geen interpretatie vanuit leerstelling en vooronderstellingen, zo van ‘slikken of stikken’. Dat is niets voor ons.

Mijn gulden regel is: *Bijbelverhalen* zijn *bevrijdingsverhalen*. Als een Bijbelverhaal je niet vrij maakt heb je het nog niet helemaal begrepen, dan klopt je uitleg niet. Dat kan ik bewijzen aan de bekende Tien Geboden. Dat handboek voor je levensreis bestrijkt alle aspecten van je leven. Hoe je denkt over het hogere, of het je knecht of vrij maakt. Hoe je denkt over de tijd: of je slaaf bent van de klok of je mobiel, of je van ophouden weet. Hoe je denkt over je bezit, over omgang met andere mensen, over je verlangen. Je kunt niets bedenken of het komt wel aan de orde.

MAAR… vóór alles één zin: “Ik die spreek, ben de Heer, je God, je bevrijder”! De wet is handvest van ontferming. Wijsheid in liefde. Alles dient de voortgaande bevrijding van je geest, van je ziel, van je ego. Kinderlijk geloven wordt volwassen innerlijk weten. Als je fladdert als een vlinder in de ruimte van de liefde, ben je dicht bij God.

Ik ben tot het inzicht gekomen dat élke uitleg van de Bijbel die je beklemt, angst aanjaagt, afgewezen moet worden, vanuit de titel, het opschrift, de doelstelling. Doe dat ook!

Ik daag je uit: spreek me tegen (straks) of volg deze lijn.

Dat zal je blij maken. Wij hier kunnen er over meepraten.

Geloven voedt je, geeft je kracht, troost in verdriet, je er-vaart aanwezigheid in eenzaamheid, geloven brengt je dich-ter bij jezelf. Brengt je in verbinding met het goddelijke in je, je hemelse DNA.

Geloven is een spiritueel feest. Zoals Jesaja dat omschrijft.

‘Op de berg van God maakt de machtige Heer een feestmaal klaar’. Dát is hét beeld van het Bijbelse geloven: het brengt je het onuitsprekelijk goede. Niet alleen jou, alle volken!

Voor de eerst aangesprokenen is de term ‘volken’ al grensoverschrijding. Opheffing van ‘wij-zij’, hoe ook ingevuld. Niets alleen voor jou. Alles voor iedereen! Dat opent je wereld. Het is een pittige voor wie denken dat de Allerhoogste alleen henzelf aan Tafel nodigt en hun lievelingsgerecht opdient. Niets daarvan: de kaart meldt alle en ieders lievelingsgerecht. Jij hoeft niet alles lekker te vinden, maar er staat meer op tafel dan wat jou smaakt, veel meer!

En, weet je, onze ontdekking in Bewust Geloven was, dat als je probeert, valt het mee, smaakt ook het gerecht van de ander best wel. Als je de persoon in het verhaal weerspiegeld ziet, zie je een open hemel. Ieder van ons heeft er zicht op, en het eigen kijkje met ons gedeeld. Het wonder waar we in de groep van proefden is precies dat van die maaltijd van Jesaja! Ons gevoel klopt dus. Wij zijn in al onze openheid en vrijheid niet ‘van God los’ maar verrast door de ervaring van wat de profeet heeft gezegd.

Geloven smaakt goed, bijzonder goed. Het doet je wat, brengt je in je kracht. Samen geloven vergroot je vreugde, verbreedt je smaak; alle volken eten mee! De groep was er een voorbeeld van. Je *leest* Jesaja niet, je *beleeft* Jesaja!

Is dat ‘gezocht’? Of een toevalstreffer? Mooi niet!

Kijk naar het verhaal uit Handelingen. Dat hoort toevallig bij deze zondag na Pinksteren. Speelt op Pinksteren. Is geprolongeerd ‘feest van de Geest’. Je ziet hetzelfde: vreemden worden vrienden. Buitenbeentjes worden binnengehaald. Ieders taal wordt gerespecteerd, sterker: gesproken. Het is een Godswonder als dat gebeurt.

En het gebeurt! Telkens weer de afgelopen maanden in de groep. Gisteren tijdens de ontmoeting van ‘alle christenen op één dag onder één dak’. De krachten die er los kwamen kennen geen grenzen. Als vanzelf verdwijnen muren. Verschillen tussen vrijzinnig en orthodox worden in elke woorden overbrugd: ‘je raakte me’. We moesten moeite doen om de verschillen die zo groot leken nog te vinden. Het is allemaal een kwestie van ‘taal’, van woordkeus, van ‘beeldtaal’, van voorstellingen. Als dat HET wonder van Pinksteren is, dan gebeurt dat nog altijd. In je eigen leven, als je over je schaduw stapt, over je muurtje kijkt. Pinksteren is geboorte van een grote mensengemeenschap, één familie. Dat is mooi! Dat lees ik in Handelingen 2.

Je kunt ook anders lezen. Even voordoen? ALLE gelovigen gingen met elkaar om. Deelden ALLES wat ze hadden. Kwamen ELKE dag in de tempel. Je krijgt het direct benauwd. Je wilt wat ruimte, eigen ruimte. Dit is verstikkend! Het is ook goed om iets te hebben wat van jou is, niet van iedereen, iets waar jij voor zorgt, verantwoordelijk voor bent.

Elke dag in de tempel. Je hoort de preek al aanzwellen: gemeente als zij het elke dag deden, kunnen wij dan niet elke week naar de kerk? Hebben we dat er niet voor over? En als het nog verder gaat: denk je dat je wel aan kunt kloppen bij God als je hem nodig hebt? Dan zal hij zeggen: ik ken je niet!

Zo kan er gepreekt worden. Als je letterlijk leest.

Als je symbolisch leest, tegen de achtergrond van die tijd (daar kom je makkelijk achter), de vertellers van toen voor je ziet, wordt het anders. Dan gaat het stromen, stormen!

Let op de kernwoorden uit Handelingen, vooral op de werkwoorden. Samenkomen: in veiligheid, zoals je bent, zoals in een goede familie. Je geliefd weten, jezelf kunnen zijn. In het samenzijn jezelf en de ander steeds méér ontdekken, en ontwikkelen. Zulk samenkomen meet je niet aan ‘hoe vaak’ het is, maar aan ‘hoe’ het is. Als het vrij maakt is het goed!

Delen, nog zo’n woord waarbij je de hakken in het zand zet. Of het moet zijn, dat je het leuk vindt. En dat kan. Dat brengt een kettingreactie te weeg van delen. Op jouw tijd en manier, niets opgelegd, dát juist niet. Dan maakt het vrij!

Verkopen, ja van wat. Wat je niet nodig hebt. Wat in feite ballast is. Méér is minder. Probeer het ook met je bezit, je geld, je macht, je invloed. Criterium: hoe vrij ben je?!

Bidden en God loven. De tempel niet als ‘dwingende verplichting’. Niet ‘ik moet naar de kerk’. Alsjeblieft blijf weg als je het zo voelt. Dat brengt negativiteit binnen. Maar weet wat de tempel/de kerk je kan bieden: verhalen, rituelen, muziek, de gebeden, de stilte, de rust, kracht! Jezelf vinden, zoals je bent, als Geliefde van God. Als een feestganger bij het leven in harmonie en liefde, als één familie.

**Samenzang**: Gezang 686

*op aangeven van de voorganger: staande*

 **afsluiting van de kring ‘bewust geloven’ met**

 **VIERING van DOOP en BELIJDENIS**

**Inleiding**

* Marieke van Asperen, belijdenis
* Ayoub Hosseini: doop en belijdenis - peetpartner: Renée
* Renée van Beek: belijdenis - peetpartner: Ayoub
* Haide Divargar: doop en belijdenis – peetzus: Ans van Broekhuizen
* Dave van Es: doop en belijdenis, peetpartner: Soraya
* Soraya Pen, doop en belijdenis: peetpartner: Dave
* Marije van der Heul: belijdenis
* Eldin Ibraimi : afsluiting ‘bewust geloven’
* Laura Millar: doop en belijdenis
* Annelies Schipper: doop en belijdenis
* Ineke Spruijt, afsluiting ‘bewust geloven’
* Remco Treur, afsluiting ‘bewust geloven’
* Anita Wieman: belijdenis

**Belofte van de gemeente**

 *op aangeven van de voorganger: staande*

Verbondenen met onze open geloofsgemeenschap,

wilt u deze mensen hier met open armen ontvangen

hen de ruimte geven om zichzelf te zijn in hun geloof

en wilt u samen met hen in de geest van Christus leven?

Wat is hierop uw antwoord…

**Allen gezamenlijk: JA, VAN HARTE!**

**Samenzang:** ‘Die mij droeg op adelaarsvleugels’

 (1e keer: vrouwen, 2e keer: mannen, 3e keer allen)

 *wilt u blijven staan voor de eerste gebedsintentie*

 **DIENST van GAVEN en GEBEDEN**

**Gebedsintenties**

**Dankzegging en voorbede**

**Collecte,**

met mededelingen uit de wijkgemeente en

orgelspel: Grave, uit Concerto G-dur BWV 592) J.S. Bach

**Samenzang:** Gezang 705: 1+2+4

*op aangeven van de voorganger: staande*

**Zending en zegen**

# Vredegroet

**Orgelspel:** Presto, uit Concerto G-dur BWV 592) J.S. Bach

U kunt deze dienst mee- of nabeleven via onze website

www. [www.leidsebinnenstadsgemeente.nl](http://www.leidsebinnenstadsgemeente.nl) onder ‘Kerkomroep’

Eveneens zijn de gesproken teksten via de site beschikbaar