Zondag 7 maart – 3e in de 40-dagentijd – Vrijzinnigen Kampen

*Thema: ’sta in je kracht’*

**Welkom en mededelingen**

**Aanvangslied:** Kijk om je heen… (mel. Liedboek 276

1 Kijk om je heen, kijk naar het leven 2 Kijk om je heen, dank voor de dingen,

dat ons verwondert dag aan dag. die ons het leven steeds weer geeft.

Dat niet alleen ons wordt gegeven, Die iedereen daag’lijks omringen,

maar waarin ieder delen mag. waarin de mens gelukkig leeft.

Leven op aard, bewondering waard Breek nimmer af wat God ons gaf,

van ieder, groot en klein, eerbiedig het bestaan,

die deel daarvan mag zijn. geef iedereen ruim baan

**Op de drempel**

**Antwoordlied:** Kijk om je heen…. vers 3

 3 Kijk om je heen om mee te werken

aan wat het leven leefbaar maakt.

Wij niet alleen, ieder moet merken

dat onze zorg zijn leven raakt.

Alles wat leeft, wat adem heeft,

vraag naar zijn Scheppers wens

om eerbied voor de mens.

**Inleiding op de viering**

**Om mee te beginnen**

**Zingen: Liedboek 275 vers 1, 3, 4 en 5**

Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen

en hoe onzegbaar ons nabij, en niemand heeft U ooit gezien.

Gij zijt gestadig met ons bezig, Maar wij vermoeden en geloven

onder uw vleugels rusten wij. dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4 Gij zijt in alles diep verscholen, 5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

in al wat leeft en zich ontvouwt. waar ook ter wereld mensen zijn

Maar in de mensen wilt Gij wonen Blijf zo gestadig met ons bezig

met hart en ziel aan ons getrouwd. tot wij in U volkomen zijn.

**Lezing 1: Mattheus 15 vers 21 – 31** *(Willibrordvertaling)*

Jezus ging daar weg en nam de wijk naar het gebied van Tyrus en Sidon. En kijk, een Kananese vrouw uit die streek kwam naar buiten en riep: Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David. Mijn dochter is vreselijk bezeten. Maar Hij gaf haar niet eens antwoord. Zijn leerlingen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: stuur haar weg, want ze roept ons achterna. Hij antwoordde: Ik ben alleen gestuurd naar de verloren schapen van het huis Israël. Maar zij kwam naar Hem toe, knielde voor Hem neer en zei: Heer, help me. Hij gaf haar ten antwoord: Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen en het aan de hondjes te geven. Maar zij zei: Juist, Heer, want wat de hondjes eten zijn de kruimels die van de tafel van hun baas vallen.

Toen gaf Jezus haar ten antwoord: Vrouw, groot is uw vertrouwen. Moge het u vergaan zoals u wenst. En haar dochter was vanaf dat moment genezen. Jezus ging daar weg en kwam bij het meer van Galilea en Hij nam daar plaats. Er kwamen veel mensen naar Hem toe met kreupelen, blinden, verminkten, stommen en nog veel anderen bij zich. Ze legden die aan zijn voeten neer en hij genas ze. Het volk stond verbaasd, toen ze zagen dat stommen spraken, verminkten beter waren, kreupelen liepen en blinden zagen. En ze verheerlijkten de God van Israël.

**Zingen:** Liedboek 647 vers 1 en 3

1 Voor mensen die naamloos, 3 Voor mensen die vragend

kwetsbaar en weerloos wachtend en wakend

door het leven gaan, door het leven gaan,

ontwaakt hier nieuw leven, weerklinken hier woorden

wordt kracht gegeven: God wil ons horen:

wij krijgen een naam. wij worden verstaan.

**Lezing 2: ‘Al Afwezige’** Marjoleine de Vos (uit: Kat van sneeuw, Van Oorschot 2003)

 Dat u er altijd was en zult zijn,

die eeuwen der eeuwen waarin wij als gras en broodkruimels

roepen maar geen antwoord, smeken maar stilte

geen taal - misschien een teken voor wie wil.

Tegen u is praten gemompel van gekken

steeds luider in leegte die u bent of niet.

Ik kom eraan in mijn huurauto en ik zeg:

je wereld is prachtig, de vlaktes van de Kaap

de platte bergen aan de horizon,

‘s avonds gloeien de steden van het oude Europa

’s morgens rijst Naxos blozend uit zee

men zingt over vroeger, je dalen weerklinken

maar waar ben jij?

Wat ik zie is je kleed

geborduurd met vogels, golven,

kantwerk van kale bomen – als dat je kleed is.

Je weet hoe wij leven, kent onze sausen, bruggen, musea

we dansen heel prachtig, beschieten elkaar

en sterven aan ziektes, we huilen om doden

vanwaar zal onze hulp komen,

niet uit die bergen van je zwijgen,

niet van jou die maar afwacht.

We zingen je half tevoorschijn,

we schreeuwen om ontferming

beloven ons wonderen

en soms buigen we ons neder en zeggen: niet zoals wij.

U bent maar een vorm, een wijze van zeggen,

hoopvol wil ik bedanken vervloeken beklagen.

Mocht u mij horen ik ben hier op aarde

tot in de eeuwen der eeuwen ben ik hier.

**Zingen:** Eb en vloed *(uit de bundel: Licht)*Melodie: Liedboek 912

1 Altijd is er eb en vloed, 2 Altijd is er dag en nacht,

heel veel lafheid, ook veel moed. hard bestaat niet zonder zacht.

Denken gaat in wit en zwart, hier is droogte, daar is zee

vreugd’ gaat hand in hand met smart ’t is veel ja, maar ook vaak nee.

3 Nu eens warmte, dan weer kou, 4 Daar de hitte, hier de vorst,

veel verraad maar ook veel trouw. naast de overvloed veel dorst.

Daag’lijks zon en nacht’lijks maan, Altijd is er eb en vloed,

naast de waarheid ook de waan. naast het kwaad ook heel veel goed.

**Overdenking**

**Meditatief orgelspel**

**Slotgebed – stilte – Onze Vader**

**Slotlied: Liedboek 978 vers 2 en 4**

### 2 Gij roept het jonge leven wakker, 4 Laat dan mijn hart U toebehoren

### een tuin bloeit rond het open graf. en laat mij door de wereld gaan

### Er ruisen halmen op de akker met open ogen, open oren

### waar zich het zaad verloren gaf. om al uw tekens te verstaan

### En vele korrels vormen saam Dan is het aardse leven goed

### een kostbaar brood in uwe naam. omdat de hemel mij begroet.

**Opdracht voor onderweg**

**Zegen**