Viering op zondag 19 februari 2023 - carnavalszondag

Vrijzinnigen Kampen

Organist: Henk van Marle

Thema: ‘Spraakverwarring’

**Welkom door bestuurslid van dienst**

**Stilte**

**Openingslied:** ‘Gods woord zo dikwijls afgeschreven’ mel. Liedboek 601

1 Gods woord zo dikwijls afgeschreven 2 Als wij in machteloze woede

bestaat niet louter op papier vertwijfeld vragen waar God blijft,

maar komt in vlees en bloed tot leven komen soms mensen als geroepen

de speelplaats van het heil is hier om stem of hand van God te zijn.

Verborgen vuur, een sterk vermoeden, De Geest wil in de harten wonen

verwaaide flarden van een lied. van jong tot oud, van laag tot hoog.

Voldoende om de hoop te voeden Wij spelen in op wat gaat komen

op ’t rijk waarin God zelf voor ziet als vredespijlen op Gods boog

**Op de drempel**

**Antwoordlied:** ‘Woord dat ons oproept’ mel. Liedboek 601

Woord dat ons oproept echt te leven.

woord van de Heer, dat leven is.

Veelkleurig licht, wil ons omgeven

dan krijgt ons leven beter zicht

Veelstemmig woord, wij willen horen

wat u ons nu te zeggen heeft

Laat ons opnieuw worden geboren

opdat een ieder van ons leeft

**Inleiding op de viering**:

**Om mee te beginnen**

**Loflied:** Liedboek 823 vers 1, 4 en 5

1 Gij hebt, o Vader van het leven, 4 Door een geheimenis omsloten,

de aarde aan de mens gegeven, door alle dingen uitgestoten

het land, de zee is zijn domein. gaat hij op alle dingen in.

Gij hebt hem aan het woord doen komen Alleen uw woord geeft aan zijn falen,

om tussen werkelijkheid en dromen zijn rusteloos zoeken en verdwalen

getuige van uw Geest te zijn. een onuitsprekelijke zin.

 5 O God, wij bouwen als ontheemden,

wij wonen en wij blijven vreemden,

bestemd voor hoger burgerrecht.

Wil ons, o koning der getijden,

een woning in de stad bereiden

waar Gij het fundament van legt.

**Lezing uit Genesis 11: 1 – 9**

Ooit werd er op de aarde één enkele taal gesproken. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte en daar vestigen ze zich. Ze zeiden tegen elkaar: Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze al stenen, en aardpek als specie. Ze zeiden: Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Maar toen daalde JHWH af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren.Dit is één volk en ze spreken allemaal dezelfde taal, dacht JHWJ en wat ze nu doen is nog maar het begin.

Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan.JHWH verspreidde hen van daar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat die stad Babel heet want daar bracht JHWH verwarring in de taal, die op de hele aarde gesproken werd en vandaar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.

**Zingen: Zingenderwijs 1: 1,2 en 3** (Mel. liedboek 415)

 1 Als cement doet met de steen 2 Bouwen aan een grote naam

 houdt een doel ons vaak bijeen dat is taal die wij verstaan.

 stad waar men naar luister streeft torenhoog van eigenwaan,

 als nooit eerder is geweest trots die snel weer kan vergaan.

 3 Hoogmoed die het werk verwaait,

 onrust die verwarring zaait,

 scheiding brengt in spraak en taal

 tot de arbeid wordt gestaakt.

**Lezing uit het boek ‘En God wachtte’ van Herman Andriessen:**

Maar toen de mensen elkaar niet meer verstonden en de toren ineen viel door de tijd, en de mensen zich van God afkeerden, voelde Hij zich verdrietig. Hij zei: ‘Zo heb ik het niet bedoeld. Ze zijn nu wel niet in de hemel doorgedrongen, maar nu ben Ik van de aarde weg.’ En Hij keek stil voor zich heen. Toen kwam de Engel van barmhartigheid naar Hem toe en zei: ‘U hebt verdriet.’ ‘Ja,’ zei God ‘ik heb verdriet, want de mensen zijn nu wel niet in de hemel, maar zelf ben ik van de aarde weg.’ ‘Dan bent U er slechter aan toe’, zei de engel, ‘U bent alleen.’

‘Hoezo?’, vroeg God. ‘Zij zijn nog met groepjes’, zei de engel, ‘U bent alleen’. Toen was het een poos stil. ‘Wat kan ik nog doen?’ vroeg God. De engel zei: ‘Ik denk dat U moet wachten tot ze weer aan U denken.’‘Maar kan Ik niet naar hen toe gaan?’ vroeg God. ‘Dat kunt U doen’, zei de engel, ‘maar als ze U terugsturen, is het nog erger.’ ‘Goed,’ zei God, ‘Ik zal wachten.’ En God wachtte. Terwijl Hij daar zat te wachten, zie, daar kwam een mens langs. God vroeg hem: ‘Waar kom je vandaan?’ De mens keek Hem aan, maar zei niets. Hij verstond God niet meer. Alle taal was stuk. God zag wat er gebeurd was. Hij riep de engel en zei: ‘Het gaat niet. Alle taal is stuk. Ze verstaan Mij niet meer.’ Toen moest de engel lang nadenken. Na een poos zei hij: ‘Jullie moeten het opnieuw uitvinden, U en de mens.’‘Wat?, vroeg God. ‘Een nieuw taal,’ zei de engel. ‘Het zal lang duren.’ En sindsdien zoeken beiden, God en de mens, naar een nieuwe taal.

**Zingen: Zingenderwijs 1: 4 en 5**

 4 Wie dan weer de taal verstaat, 5 Dan is daar die stille stem

 die de diepte in durft gaan die laat weten wie jij bent

 wordt in hart en ziel geraakt, die je op je benen zet

 kan opnieuw het leven aan. Leven zin geeft en herschept

**Overdenking**

**Meditatief orgelspel**

**Slotgebed – stilte – Onze Vader**

**Slotlied**: Liedboek 419 vers 1 en 2

1 Wonen overal nergens thuis 2 Wonen overal even thuis

aarde mijn aarde mijn moeders huis handel en wandel en huis na huis

vallende sterren de schim van de maan loven en bieden op waarheid en waan

mensen die opstaan en leven gaan. wagen en winnen en verder gaan

mensen veel geluk mensen veel geluk

**Woorden voor onderweg**

**Zegen**

**Gezongen antwoord:** Liedboek 419 vers 3

 3 Wonen overal bijna thuis

 aarde mijn hemel mijn vaders huis

 stijgende sterren de lach van de maan

 mensen die dromend een stem verstaan –

 mensen veel geluk