*Zondag 19 april 2020, de 2e van Pasen*

*De opname is via de website te beluisteren:* <http://www.huins-lions.nl/kerkdiensten-beluisteren1.html>

* *Orgelspel*
* *Inleiding*
* *Lied 16b ‘Behüte mich, Gott’ ( CD, Taizé)*
* *Evangelielezing Lucas 24,13-35*
* *Overdenking*
* *Lied 417 ‘Frieden, Frieden’ (CD, Taizé)*
* *Gebeden*
* *Zegen*
* *Lied ‘U zij de glorie’*
* *Orgelspel*

*Inleiding*

Komende zondag is de zesde zondag dat er geen kerkdienst is. Dat is nog nooit eerder gebeurd in de geschiedenis van de kerk. Wat er nu gebeurt is dus echt uniek, we hebben de twijfelachtige primeur dat we hier met z’n allen iets meemaken dat we nog nooit eerder hebben meegemaakt. De hele samenleving heeft er mee te maken en voelt de last van het virus dat nu heerst. De tijd is zwaar voor iedereen die graag wil samen komen, voor iedereen die geen bezoek mag ontvangen, voor de jongeren die hun vrienden en zelfs hun school missen, zwaar voor iedereen die zijn zaak moet sluiten, voor iedereen die ziek is geworden, voor iedereen die sterft in alle eenzaamheid.

We doen wat we kunnen, mensen in de zorg werken harder dan ooit, ze doen dat niet zonder risico. Waar halen we onze moed vandaan om door te gaan, onze inspiratie, onze hoop? Ieder mens, gelovig of niet, zoekt naar wegen om het vol te houden, om niet alleen lichamelijk maar ook geestelijk gezond te blijven, en ons niet te verliezen in de harde feiten. We worden beproefd. Geloof, hoop en liefde zijn belangrijker dan ooit. De kerk heeft tot nu geweten van een bron waar mensen uit konden putten, in goede en nu in barre tijden.

Nu alles anders is geworden en niets meer vanzelfsprekend is, is er dit korte moment van bezinning en geloof. Voor mijn gevoel zijn we toch, al is het maar voor even en tussen de bedrijven door, verbonden met elkaar. We hebben elkaar, juist nu we afstand moeten houden, nodig. Zo beleef ik het en ik weet dat velen dat ook zo beleven.

De opname is te beluisteren wanneer u maar wilt. Wanneer u het icoontje aanklikt en het document opent, ziet u de opzet van dit liturgische moment - zoals we het ook wel noemen. Dan leest u dat ik nu een inleiding houd, dat er zo meteen een stukje uit de bijbel volgt, met een overdenking en een gebed.

Allereerst luisteren we naar een lied, het staat in het liedboek, lied 16b, een gebed uit Psalm 16. Het gaat, vertaald, als volgt: ‘Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. U wijst me de weg ten leven. Bij U is vreugde, blijvende vreugde.’ De muziek die erbij gemaakt is, komt uit Taizé, een dorpje in Frankrijk waar een oecumenisch klooster is dat elk jaar vele duizenden, vooral jonge mensen trekt, afkomstig uit de hele wereld. Het lied wordt in het Duits gezongen en eindeloos herhaald, de functie daarvan is dat de psalmwoorden de kans krijgen om te landen en af te dalen in het hart. Dit meditatieve zingen duurt een 4 tal minuten. Laten we daar naar luisteren, de woorden en de muziek ontvangen en ons eigen maken.

*Lied 16b* (Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk)

‘Behüte mich, Gott, ich vertraue dir. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Bei dir ist Freude, Freude in Fülle.’

‘Behoed mij, o God, ik vertrouw op U. U wijst me de weg ten leven. Bij U is vreugde, blijvende vreugde.’ (Psalm 16,1.11)

*De evangelielezing*

Zondag is de eerste zondag na Pasen. Een lezing die dan toepasselijk is komt uit het evangelie naar Lucas, Lucas 24,13-35. Het is een lange lezing, maar ik denk heel goed te volgen. Het gaat over twee mensen die terugkeerden van Jeruzalem en op weg waren naar het dorp met de naam Emmaüs, niet lang na de kruisiging en dood van Jezus en het lege graf.

*Overdenking* (zie verderop)

*Lied 417* (Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk)

‘Frieden, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz verzage nicht’

 ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie. Laat je hart niet moedeloos zijn.’ (Johannes 14,27)

*Gebeden*

Luthers avondgebed (Lied 202 uit Liedboek - Zingen en bidden in huis en kerk)

*Overdenking*

Beste mensen,

Deze tijd wordt in de kerk de Paastijd genoemd, een periode die 50 dagen duurt. De betekenis van Pasen en het Paasfeest van afgelopen zondag is blijkbaar niet een-twee-drie te bevatten. We hebben meer tijd nodig om te begrijpen waar het om draait en wat de betekenis is van het lege graf. We volgen de twee leerlingen die op weg waren van Jeruzalem naar Emmaüs en erg onder de indruk waren van wat er allemaal met Pasen was gebeurd. En ontzet, dat waren ze ook, want degene in wie ze geloofden en waar ze al hun hoop op hadden gevestigd, was een wrede dood gestorven, maar ze konden zijn lichaam niet vinden. Er gingen zelfs geruchten de ronde dat hij leefde. De twee begrepen niet wat er aan de hand was en deelden ondertussen hun vragen en zorgen met de onbekende die zich tijdens hun reis bij hen voegde.

Het vervolg van dit spannende relaas is bekend, we hebben het zojuist tot ons genomen, het vormt een van de mooiste en geliefdste verhalen uit de bijbel. Omdat mensen zich erin herkennen, in de gevoelens van ontzetting en verdriet, in het zoeken en vragen van de twee vrienden, in hun ontdekkingstocht wie Jezus voor hen was; slechts langzaam wordt duidelijk wat Pasen betekent. Het is natuurlijk geen klare taal, nee, het is nogal geheimzinnig wat hier gebeurt, en dat hoort bij het geloof. Eerst herkennen ze vreemd genoeg Jezus niet, de gekruisigde en opgestane Heer, die ze nog maar kort daarvoor hadden gezien en meegemaakt, zij beschouwden zichzelf als zijn leerlingen. Omdat ze geen idee hebben wie ze nu tijdens hun reis voor zich hebben, wordt hen eerst de bijbel uitgelegd, de schriften, en een gevoel van iets begrijpen ontwaakt in hen, van een inzicht dat zich langzaam prijs geeft.

Net als zij hebben wij tijd nodig om te begrijpen wat we lezen, wat we geloven, waar we onze hoop op hebben gevestigd. Gelukkig is er iemand die luistert en vraagt waar we mee bezig zijn, wat het is dat ons hart zo zwaar maakt. Iemand die een goede leraar blijkt, en kan uitleggen waarom degene in wie we geloofden juist de weg van het lijden moest gaan. En die blijft na ons aandringen: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde’. En daar gehoor aan geeft en de maaltijd zal delen. De nog steeds onbekende gast wordt de gastheer die het brood neemt, het breekt en het aan zijn disgenoten geeft. We zijn dan ondertussen aangekomen bij misschien wel het meest geheimzinnige en wonderlijke deel van deze ontmoeting, dat de mannen hem in het breken van het brood zullen herkennen en, direct daarop aansluitend, zich aan hen onttrekt en uit hun gezicht verdwijnt.

Met deze summiere aanwijzingen moeten de lezers van vandaag het doen, ze blijken voldoende te zijn. In ieder geval voor de twee leerlingen die niet anders dan terug moesten naar Jeruzalem, naar de anderen, om te vertellen wat hen was overkomen, dat de Heer aan hen verschenen was - met deze woorden probeerden ze te duiden wat ze hadden meegemaakt. ‘We herkenden hem maar we konden hem niet vasthouden.’

De Paaservaring is de basis geworden van het geloof. En als u vraagt of die ervaring nog steeds geldt zeg ik graag ‘ja’, die geldt nog steeds: overal waar het brood wordt gebroken, de wijn wordt gedeeld, het avondmaal wordt gevierd, overal waar de schriften worden uitgelegd, overal waar mensen naar elkaar luisteren en liefde en vriendschap delen, daar is hij in ons midden. Dat is een kwetsbaar geloof, want bewijzen kunnen we dat niet. Het is een gevoel, een overtuiging die alles te maken heeft met ons hart en met onze ziel. Maar die ons voedt om het vol te houden en niet stil te staan bij het graf van voorbij, niet langer stil te staan bij alles wat ons neerdrukt en verlamt, maar stil te staan bij de levende God.

Dat is voorwaar wel een oefening. De werkelijkheid waarin we leven verlamt en drukt ons neer. Het is een oefening om het in de verbijstering en ontzetting vol te houden: om de schriften te lezen, het brood te breken, te luisteren naar elkaar, het goede nieuws te delen met wie maar wil en niet te wanhopen. Het verhaal van de Emmaüsgangers is een verhaal van hoop geworden. Ze hadden de onbekende reisgenoot gevraagd te blijven: ‘blijf bij ons want het is avond en nacht zal komen.’ Die bede werd verhoord, hij ging met hen mee en bleef bij hen om de avond door te komen en de nacht die daar op zou volgen, als talloze andere, maar niet langer een nacht om te vrezen, want de nacht van de eenzaamheid, van de strenge en bittere dood is niet langer het laatste wat we hebben te verdragen. De onbekende derde voedt ons in ons leven en geeft ons kracht om door te gaan.

Het gebed om nabijheid bidden wij vandaag en morgen en altijd. Dat bidden zorgt ervoor dat de nood die we voelen verlicht wordt; het is een beweging naar binnen, met het oog op buiten. Een beweging naar ons hart, naar de plek waar God woont en je toefluistert en je zegt dat hij van je houdt. Liefde is een enorme kracht. Velen verkeren in een isolement waar ze niet voor hebben gekozen; noodgedwongen en al vele weken. Mensen sterven soms in alle eenzaamheid. Wij bidden hen om nabijheid en vrede van de eeuwige God. Onze gedachten zijn bij hen.

Elders zegt de zoon in de bijbel: ‘Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie. Laat je hart niet moedeloos zijn.’ In het Duits, we gaan er zo naar luisteren: ‘Frieden, Frieden hinterlasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz verzage nicht.’ Vrede geef ik jou.