*Zondag 21 juni 2020, de eerste zondag van de zomer*

*Voor de streekgemeente Lank Meamert (Winsum, Baard en Easterlittens), de gemeentes Hilaard, Húns en Leons,*

*voor alle dorpsgenoten en een ieder die nu meeleest en/of meeluistert.*

*Voorganger: ds. Jurjen Hilverda Organist: Dirk van Mourik*

*De opname is gemaakt op vrijdag 19 juni in de Mariakerk te Winsum*

*en vanaf zaterdagmiddag 20 juni via de website te beluisteren:*

[*http://www.huins-lions.nl/kerkdiensten-beluisteren1.html*](http://www.huins-lions.nl/kerkdiensten-beluisteren1.html)

*(Liederen en foto’s zijn later toegevoegd)*

* Orgelspel
* Inleiding
* Aansteken van de kaars
* Lied 8b ‘Zie de zon, zie de maan’ (Liedboek)
* Bijbellezing Marcus 6,7.12,30-31
* Orgel: lied 339a ‘U komt de lof toe’ (Liedboek)
* Overdenking
* Lied ‘I am sure I shall see’ - Taizé
* Gebeden
* Collecte
* Lied 416 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (Liedboek)
* Zegen
* Orgelspel

*Inleiding*

Dit is de laatste keer dat ik op deze manier met u verbonden mag zijn. Ik kijk in mijn agenda en zie dat ik op 1 maart voor het laatst voorging in een gewone kerkdienst, dat was de eerste zondag van de 40dagentijd, onvoorstelbaar lang geleden. Nu zijn we meer dan 15 zondagen verder en het eind komt in zicht. Volgende week begint mijn vakantie en op *zondag 5 juli zal er voor het eerst weer een dienst zijn in de Mariakerk in Winsum*. Aan het slot van de viering daarover nog wat meer. Maar het idee dat er mensen meedoen en mee luisteren heeft me tot op de dag van vandaag gemotiveerd om ook in een lege kerk voor te gaan.

We beginnen met het *aansteken van de kaars*. Hier in de kerk van Winsum ontsteek ik die aan de Paaskaars, aan het licht dat altijd mag branden, in ons leven en in ons hart. Misschien hebt u thuis ook een kaarsje klaar staan. Het kan helpen bij de concentratie om aanwezig te zijn en het levende Woord te ontvangen. De ruimte van het kerkgebouw ontbreekt, medegelovigen zijn niet in de buurt en daarom doen we het op deze manier.

*Overdenking*

Beste mensen,

In de komende periode zullen veel mensen met vakantie gaan, alleen zal die er anders uitzien dan we een half jaar geleden hadden gedacht. Tot die tijd viel alles te plannen en te regelen, maar nadat het virus ook in ons land zijn intrede deed werd alles anders. We leefden in een land waarin we ruim op tijd onze vakanties konden plannen, nog niet wetende dat het virus ons leven totaal zou gaan ontregelen. We gingen meemaken wat voor velen, en het wel het grootste deel van de mensheid, bijna dagelijkse kost is. Zij kunnen nooit ver vooruit plannen, de onzekerheid van hun bestaan laat dat eenvoudig niet toe. Zij leven van dag tot dag, van week tot week, maar niet veel verder, zo ongewis is het leven van veruit de meeste mensen op deze aarde: oorlog, geweld, hongersnood, ziekte maken het onmogelijk ver van tevoren een vakantie te regelen, als dat er überhaupt al inzit.

We zijn bevoorrechte mensen, we leven in een land waar het als het er op aan komt het meeste echt goed is geregeld. Nu en dan realiseren we ons dat, het kan ons helpen deze moeilijke tijden door te komen. Het helpt in ieder geval om een en ander te relativeren, het helpt me om de vanzelfsprekende dingen met dankbaarheid te ontvangen en wat bescheidener te worden in mijn wensen en verlangens, voor zo lang als het duurt natuurlijk, we kunnen zomaar weer afgeleid worden en in de greep van het alledaagse en gewone terecht komen. Maar belangrijk en nodig blijft wel: die pas op de plaats, die vakantie, die onderbreking van de dagelijkse beslommeringen en zorgen, je gunt ze eenieder. Juist om niet in de greep te geraken van het dagelijkse nieuws, van de dagelijkse alarmberichten en getallen, de sleur en eentonigheid, de werkdruk of juist het gebrek aan werk en toekomst, niet in de greep van de troosteloosheid van het bestaan. Een pas op de plaats om ruimte te maken voor een andere en helende ervaring, om niet gefrustreerd te raken over alles wat niet goed gaat en niet goed is gelukt, om niet wanhopig te worden nu examenfeesten, jubilea, festivals, concerten, afscheidsfeesten enz. niet doorgaan, maandenlange voorbereiding en toewijding niet worden beloond.

Om ruimte te maken voor andere ervaringen is een vakantie een mooi hulpmiddel. Nu velen, misschien wel de meesten van ons, die vakantieperiode anders in moeten vullen, gaan we op een nieuwe en frisse manier onze horizon verbreden en verder kijken, door niet de weg naar buiten af te leggen maar juist naar binnen te gaan. De langste reis die we hebben te maken is niet de reis naar een een of ander ver oord, nee de langste reis blijkt een innerlijke reis te zijn, die van ons hoofd naar ons hart, naar de plek waar we rust vinden, bezield worden, opnieuw het leven aankunnen en vieren kunnen. Tenminste, zo werkt het bij mij.

De bergen helpen me om die reis naar binnen te maken. De imposante bergen maken me klein en nederig en helpen me om bij die bron, het hart te komen en opnieuw te geloven. Nu dat dit jaar waarschijnlijk niet aan de orde is probeer ik het elders te zoeken, gewoon thuis, door tijd te nemen, een pas op de plaats te maken, de televisie een keer niet aandoen, de krant een keer niet lezen, geen telefoon te beantwoorden, en dan maar kijken wat er gebeurt. Ieder mens heeft dat nodig, om op een andere manier naar dezelfde dingen te kijken. Ik kan bijvoorbeeld honderd keer langs hetzelfde rozenperkje lopen, de kans is aanwezig dat ik pas bij de honderd en eerste keer, zeg ik dat eigenlijk wel goed, maar dat ik pas na talloze keren de schoonheid van de roos ontdek en dan eindelijk de tijd neem en stil sta en ruik en zie en voel. Dat is echt een wonderlijke ervaring, de schoonheid van het bestaan kan ons ontgaan, we schuren langs de dingen en het leven, tot we plotseling ervaren dat we er helemaal zijn, helemaal aanwezig. Wat een vreugde is het om in de alledaagsheid de schoonheid te ervaren, het leven is toch goed.

Het is lastig om dat op eigen kracht te doen, uit eigen beweging, de frustraties zitten ons in de weg, maar iedereen kan het, iedereen wil gelukkig worden, dat hebben we met alle mensen gemeen. Laten we dus gebruik maken van de kans om op te staan, de kans die in ons zit, in ieder mens, deze gave, en de weg van buiten naar binnen te gaan. Voor mij heeft dat met God te maken, dat had u vast al gedacht dat ik dat zou gaan zeggen, u dacht wellicht, wanneer komt dat nu. Maar ook voor wie daar helemaal niks mee heeft, is er toch een uitnodiging, een kans, al noemt u die bron van leven misschien anders, maar dat de bron er is, waaruit je eindeloos kunt putten is een machtig gegeven dat mij met u verbindt. We maken samen gebruik van de kans om op te staan en als we falen gaan we het steeds weer opnieuw proberen, de bron van levend water die zich in ieder van ons bevindt, die bron die voor mij met het geloof van doen heeft, met God die mij voedt en helpt en laaft als ieder mens. Dat is de kans en de rijkdom van het leven.

We worden vandaag zeer beperkt in onze vrijheid om te gaan en te staan waar we willen, beperkt in onze behoefte de ander aan te raken, fysiek nabij te zijn. Mensen worden beproefd, de een meer dan de ander. Daarom is het goed te weten dat we de weg van ons leven niet alleen hoeven te gaan, op eigen kracht. Over een van de wegwijzers, een van de geestgelijke begeleiders, herders, hebben we zojuist gelezen. Iemand die oog had voor de noden van het bestaan, oog voor al die mensen die op zoek waren naar geluk maar het niet konden vinden, of waren kwijt geraakt. Die het gevoel van dankbaarheid niet meer kenden omdat er te veel was gebeurd. De herder is als een ouder, een vader, een moeder, die zijn kind leert om in het leven te gaan staan en nu en dan alleen te zijn op een eenzame plaats en een tijdje te rusten. Hij leert zijn kinderen de oversteek te maken, als iedere ouder die zijn en haar kind begeleidt naar de volwassenheid en nu heel concreet leert oversteken in het drukke verkeer.

Drie dingen leert de herder hen, drie dingen die wij ook kunnen leren, drie woorden: stop, kijk, ga. Stop, wordt rustig, maak een pas op de plaats, sta stil, bouw stoplichten in je leven, rust een tijdje, neem vakantie, neem vrij al is het misschien gewoon thuis en kom op adem. Je stopt voor je oversteekt en dan kijk je naar links en naar rechts. Je kijkt, je opent je oren, je hart, voor die kans, die gave in ons, die is als een bron van levend water die je voedt en helpt om er te zijn en de beweging te maken. Stop, kijk, en ga. Ga iets doen. Je steekt over, je gaat de wereld in, trekt de wijde wereld in, al is het gewoon in je eigen huis, je eigen tuin, je eigen buurtje. Stop, kijk, ga. En wees dankbaar, geniet van wat er is.

Deze manier van leven die Jezus ons in de bijbel ten zeerste gunt, kan de onze worden. En als ons dat lukt, als we zo leren zien naar de werkelijkheid van het leven zijn we dankbaar, gewoon voor wat er is. En in die dankbaarheid zit ons geluk. Ik ken mensen die heel veel hebben en zich nergens zorgen over hoeven te maken en toch niet gelukkig zijn. Ik ken mensen die bijna niets hebben, en toch gelukkig zijn omdat ze dankbaar zijn. Zij zijn in staat te nemen zoals het komt, wat een kracht, wat een gave, wat kunnen wij veel van hen leren. Als je dankbaar bent, ben je niet bang meer, je bent in staat om te leven en te geven, zonder dat je het zelf beseft. Daarom: stop, kijk en ga.

Amen

*Lied uit Taizé*

‘I am sure I shall see the goodness of the Lord in the land of the living. Yes, I shall see the goodness of our God, hold firm, trust in the Lord.’ *Vertaling:* ‘Ik ben er zeker van de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden. Ja, ik zal de goedheid van de Heer zien, wees vastberaden en vertrouw op de Heer.’ *(naar psalm 27,13-14)*

*Slot*

De laatste keer hebben meer dan 70 mensen op een of andere manier de viering gevolgd. Dat is om dankbaar voor te zijn. Alle opnames zijn gemaakt door Klaas Visbeek, zonder zijn inzet hadden we dit op deze manier nooit voor elkaar kunnen krijgen. Samen met u stimuleerde hij mij om al die tijd door te gaan.

Zoals ik in het begin al aankondigde gaan we nu stoppen. Vanaf *zondag 5 juli kerken we in de Mariakerk*, al is het nog heel beperkt en aan allerlei voorwaarden verbonden. Je moet je zelfs van tevoren opgeven (o.a. kan dat via de email: [secretariaat@lankmeamert.nl](mailto:secretariaat@lankmeamert.nl)). De leden van de streekgemeente Lank Meamert krijgen via de brievenbus nog bericht over de gang van zaken. In het augustus is er het streven om in Hilaard, samen met Húns en Leons weer met de kerkdiensten te beginnen. We hopen dat we straks, maar niemand weet op dit moment wanneer, weer gewoon en onbekommerd naar de kerk kunnen. Tot die tijd zijn er gelukkig nog steeds diverse manieren om de zondag in te vullen. De landelijke televisie zendt elke zondag verscheidene kerkdiensten uit.

*Wegzending*

Een fijne zomer!

Voor als er toch een mogelijkheid is op vakantie te kunnen gaan een goede reis,

ontspanning en zon voor u en voor degenen die thuis blijven.

Waar u de komende tijd ook vertoeft, thuis, op uw werk of onderweg, ga in vrede.

*Ierse reiszegen:*

Als mensen op reis gaan krijgen ze een zegen mee, vandaag voor u, voor jou:

Moge de zon warm schijnen op je gezicht

moge de wind een duwtje in je rug zijn

moge de regen je akkers vruchtbaar maken

moge je altijd de hand van een ander in de jouwe voelen

moge de weg naar het huis van je vrienden nooit te lang zijn,

moge God jou, tot wij elkaar opnieuw ontmoeten,

bewaren in de palm van zijn hand.

*Zondag 5 juli is de eerste zondag dat er weer kerkdiensten worden gehouden. De opnames van deze diensten worden op de website gezet en zijn vanaf 12.00 uur te beluisteren.*