*Orde van de viering voor zondag 29 maart 2020,*

*de 5e zondag in de veertigdagentijd.*

*Voorganger: ds. Jurjen Hilverda, organist: Dirk van Mourik*

*De viering is opgenomen in de Mariakerk te Winsum op vrijdag 27 maart 2020.*

* Orgelspel
* Inleiding
* Gebed
* Exodus 9,22-29
* Lied 513 ‘God heeft het eerste woord’
* Psalm 127,1-2 (vertaling NBG)
* Lied 339a ‘U komt de lof toe’
* Overdenking
* Orgelspel
* Gezang 487 ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’
* Gebeden
* Lied 568a ‘Ubi caritas’ (uit Taizé): ‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’
* Zegen
* Orgelspel

*Inleiding*

U luisterde zojuist naar het orgelspel van Dirk van Mourik, een van de vaste organisten van de protestantse streekgemeente Lank Meamert. Mijn naam is Jurjen Hilverda, ik ben predikant van de dorpen Winsum, Baard en Easterlittens, en van Hilaard, Húns en Leons. Ik vind het fijn dat u nu met ons meeluistert in deze moeilijke tijden. Normaal zijn we met een groepje mensen bij elkaar in een van de kerken, maar wat is nog normaal. Nu is er een opname in de kerk van Winsum, met het oog op zondag. De kerk is leeg maar u bent er nu. Net als in een gewone kerkdienst gaan we lezen uit de bijbel, bidden en delen ons geloof en onze hoop.

Het zingen gaat nu niet; hebt u het Liedboek, dan kunt u die openslaan, maar wat missen we het samen zingen. Maar wie weet kunnen we voor even toch een gemeenschap zijn, en hebt u het net als ik hard nodig: een woord, een gedachte die ons kan helpen nu alles anders is geworden.

In een dienst zijn er gebeden, voor vandaag is er dit gebed, dat ik nu uit wil spreken. We worden stil, wie weet ontstaat er ruimte om eveneens te bidden, of gewoon maar er te zijn, op adem te komen.

*Gebed aan het begin*

Eeuwige God,

In deze tijd van bezorgdheid, onrust en angst, bidden wij tot U.

Wij bidden en zoeken naar woorden die recht doen aan wat we voelen, denken, geloven. We kunnen het vandaag niet goed alleen, we voelen ons kwetsbaar.

Misschien is ons bidden en geloven iets van lang geleden, misschien hebben we het nog nooit voor elkaar gekregen om dat te doen, voor U is dat niet zo belangrijk. In de stilte, de eenzaamheid, de zorgen, de verlegenheid bent U nabij.

Wij vragen of die ervaring van mensen door de eeuwen heen, ook de onze mag worden. En dat, nu we gaan lezen uit de bijbel, we geraakt mogen worden, met aloude woorden die tijd en afstand overbruggen, en ook wij iets ervaren van troost en bevrijding, van uw aanwezigheid, U die ons niet alleen laat, niet laat varen het werk van uw handen.

Amen

*Inleiding op de lezing uit het bijbelboek Exodus*

In de kerk waren we al een tijdje aan het lezen uit het bijbelboek Exodus, het tweede boek van de bijbel, elke zondag een stukje. We gaan er verder in lezen. Het gaat in Exodus over de Israëlieten die in Egypte leefden, het er goed hadden maar uiteindelijk werden onderdrukt. Onder leiding van Mozes trekken ze weg uit dit land van angst en onderdrukking, naar het land van melk en honing. Zover is het nog niet. Er zullen tien plagen nodig zijn voor de farao, de baas van het land, het volk zal laten gaan, en zijn harde verstarde hart zacht zal worden. Hij doet er lang over, hij heeft de Israëlieten nodig voor de zware arbeid die ze verrichten, ze zijn goed voor zijn economie. Nee, bevrijding is iets dat niet vanzelf gaat, de tegenkrachten zijn zo sterk dat een mens alleen er machteloos tegen over staat. Met kracht van boven is er misschien beweging mogelijk. Zal Farao zich bekeren?

*De overdenking*

Beste mensen,

Iedere zondag is er een lezing uit de bijbel, iedere zondag een preek, een verhaal, en dat blijft, u luistert niet meer in de kerk maar ergens thuis, we zijn niet meer samen in één en dezelfde ruimte, maar alleen of met een huisgenoot,

‘s ochtends, overdag of ’s avonds laat op een willekeurige dag, op de bank, aan tafel of vlak voor het slapen gaan, zoals mijn vriend bekende en daarna heerlijk kon slapen. Waar u ook bent en of u nu wel of niet zoveel op hebt met de kerk, op een of andere manier bent u er nu ook en doet u mee of haakt u toch maar af. Het is allemaal mogelijk, wat een prachtig medium is dit eigenlijk. Maar de behoefte aan een woord, aan troost hebben we allemaal, die behoefte verbindt ons voor even met elkaar, hoe ver we ook van elkaar vandaan zijn. In deze barre en onwerkelijke tijden waarin niets meer normaal en vanzelfsprekend lijkt, voelen we wat het is om te leven, voelen we hoe kostbaar en kwetsbaar het leven is. We realiseren ons wie we zijn, kwetsbare mensen die ontzettend hun best doen om het tij te keren en ontdekken dat ze veel maar niet alles in de hand hebben. In een crisis komen we dichter bij onszelf, bij onze angsten maar ook bij onze kracht, bij de wanhoop maar ook bij de hoop die ons is, we komen dichter bij wat er leeft in ons zelf, wat we nodig hebben en echt belangrijk vinden.

De eerste lezing speelt zich af in een andere tijd maar het verlangen naar een weg om te gaan is werkelijk van alle tijden, net als toen zijn er de plagen die het leven bedreigen en op de kop zetten, net als toen is er het verlangen om bevrijd te worden van de angst, om in vrede te kunnen leven. In de bijbelse tijden werden mensen al onderdrukt, en leiden het bestaan van slaven, het verschil tussen rijk en arm, tussen macht en afhankelijkheid levensgroot. Egypte staat er voor een bestaan waar geen leven is en het leven verandert in een plaag. Daar wil je uit weg trekken, maar degene die je moet laten gaan heeft alle touwtjes in handen en is eerst wel en dan weer niet onder de indruk van de verwoestende kracht van de hagel. Toen de ramp voorbij was keerde hij weer terug in zijn oude gedrag, zo werkt dat namelijk, zo sterk zijn we niet in bekering en duurzame verandering.

En toch komen we nu dichter bij onszelf, toch voelen we dat er meer is. Want meer nog dan anders denken we om elkaar en geven we om elkaar. Iets van het geheim, het leven, de kern die in ieder van ons zit krijgt de kans om te groeien. We worden weer mensen die behoefte hebben om elkaar stevig vast te houden al mag dat nog niet, nog heel lang niet. Die behoefte wordt alleen maar sterker, we worden creatief, we zoeken naar verbinding, we helpen elkaar. In de bijbel wisten ze al dat dat kon, en dat die regel een van de belangrijkste zou worden voor ieder mens, in elke godsdienst, in elke samenleving: heb de naaste lief als je zelf, het grote gebod. De vrome jood en christen en moslim zal daar nog iets aan toe willen voegen en zelfs mee willen beginnen, met God, heb die lief, begin daarmee. Met God die het gevecht aangaat met de machtige farao en tien plagen nodig zal hebben voor zijn harde hart eindelijk zachter zal worden, ontvankelijk voor de kracht van de liefde.

Omdat we in een tijd leven dat we daar niet meer zo goed mee uit de voeten kunnen, het geloof in God razend moeilijk is in deze wereld waarin velen zich verlaten voelen, van God en van mensen, maar die sterker dan ooit behoefte hebben aan een antwoord, aan een zin, aan een betekenis in dit heftige bestaan, is daar dit verhaal, is daar deze weg. Als u er nog bent en nog even blijft luisteren is daar de mooie vondst die mijn collega deed bij het bespreken van dezelfde tekst. U hebt gehoord toch dat alleen in Gosen, het gebied waar de Israëlieten woonden, het niet hagelde, daar slaat de hagel niet. Het woord Gosen betekent grasland, en in de bijbel lezend word je dan wakker en mag je denken aan de groene weide, de grazige weiden waar David van sprak in zijn beroemde psalm. Hij doet mij nederliggen aan grazige weiden, hij verkwikt mijn ziel dichtte hij in de 23ste psalm. De verbinding is misschien ver gezocht maar ik word er heel blij van, want dit zijn de plaatsen en momenten waar God ter sprake komt, hij zich laat zien, waar wij zijn leiding voelen, zelfs nu we moeten gaan door dalen van diepe duisternis, we toch geen kwaad hoeven te vrezen. ‘Want Gij zijt bij mij’ zegt David dan. Gij, God.

Verderop in het boek van de psalmen, in dat boek vol gebeden vol mooie en ingewikkelde en troostrijke poëzie, staat nog zo’n psalm die ons wakker maakt, nee eentje die ons net als mijn vriend, rustig doet slapen. In deze tijd die veel van ons vergt, en voor sommigen is het werkelijk heel veel, staat daar deze bede, dit gebed, deze belijdenis. Zomaar dit zinnetje, je zou er bijna overheen lezen: Hij geeft het zijn beminden in de slaap. God is aan het werk als wij rusten en slapen en ook als we de slaap niet kunnen vatten is dit wat hij doet, hij zorgt voor je, hij geeft je een goed leven, uit liefde. Je hoeft er niets voor te doen. Wanneer je slaapt, slaap je, je bent even vrij van alle inspanningen die het leven van je vragen. Vertrouw maar dat er een is die altijd naar je omziet en om je geeft.

De dichter *Huub Oosterhuis* dichtte er over, in het oude Liedboek voor de kerken stond het nog (*Gezang 487*) voor het nieuwe liedboek dat we nu gebruiken zijn weer andere keuzes gemaakt. Zo meteen lees ik twee coupletten uit dat lied, aan het eind van de overdenking, om mee af te sluiten. Maar eerst nog die diepe ervaring van David en van Salomo, de dichter van psalm 127, over een God die je niet vergeet, bij je blijft wanneer je weerloos bent, alleen in de nacht en de slaap niet kunt vatten. Maar eerst en tenslotte nog die diepe ervaring van die andere zoon van Israël, van Jezus die ons liet zien wat leven en vertrouwen zou kunnen zijn, zelfs het lijden en de dood, waar hij als ieder mens ook bang voor was, kon hij ondergaan en overwinnen. We zijn op weg naar het feest van Pasen, het feest van bevrijding en overwinning, van opstanding uit de dood. Morgen zal het Pasen zijn.

|  |
| --- |
| Want: |
| 1 | | De Heer heeft mij gezien en onverwacht |
|  | | ben ik opnieuw geboren en getogen. |
|  | | Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, |
|  | | gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. |
|  | | Zo komt Hij steeds met stille overmacht |
|  | | en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. |
| |  |  | | --- | --- | | 3 | Gij geeft het uw beminden in de slaap, | |  | Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. | |  | Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt | |  | zoals de regen neerdaalt in de bomen, | |  | zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, | |  | zo zult Gij uw beminden overkomen. | |  |  |   *Gebeden*  Eeuwige God, in ons bidden en danken, ons zuchten en werken, wenden wij ons tot U.  Wij willen U danken voor het leven, de liefde, de vreugde, de seizoenen, de lente, de zon.  Wij willen danken voor al die mensen die het leven met ons delen, die met ons geven om allen die in nood verkeren, pijn lijden, getroffen zijn nu door het ongrijpbare virus wat heel het bestaan op de kop zet.  We danken U voor al die mannen en vrouwen die zich met hart en ziel inzetten, als verpleegkundige en arts, als minister en plaatselijke bestuurder, als onderwijzer en wetenschapper, als schoonmaker en leidinggevende, als buurman en buurvrouw. We danken U voor al die mensen die niet de moed verliezen en doorgaan, wij danken U dat wij dat kunnen zijn.  Wij bidden voor wie nu besmet zijn en ernstig ziek zijn geworden, de mensen op de intensive care die vechten om te leven, mensen dichtbij, mensen in verre en arme landen.  Eeuwige God wees ons nabij, U weet hoe kwetsbaar we zijn. En dat bij alles wat er gebeurt we niet vergeten hoe kostbaar een mens is in uw naam, eenzaamheid niet het laatste woord heeft. Geef het uw beminden in de slaap, uw liefde en zorg.  Amen  ***Zegen (van St. Patrick, een Ierse monnik uit de 7e eeuw)***  De Heer is voor je, om je de juiste weg te wijzen.  De Heer is achter je, om je te bewaren voor de listen van de boze.  De Heer is naast je, om je in de armen te sluiten, en je te beschermen tegen het gevaar.  De Heer is onder je, om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen.  De Heer is in je om je te troosten wanneer je verdriet hebt.  De Heer is om je, als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen.  De Heer is boven je, om je te zegenen.  Zo zegent God jou; vandaag, morgen en in eeuwigheid.  Amen | |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |