**Prekenserie Pastoraat september/oktober 2024**

**Gespreksblad bij de preken van 8, 15 en 22 september**

**Zondag 8 september;** Tekst: Mattheüs 21:12-17

1. Jezus brengt focus in de tempel door de verkopers weg te jagen en de tempel weer te benoemen als 'huis van gebed'. Hoe is het met jouw focus? Lukt het om de tijd te nemen voor gebed? Zo niet, wat belemmert je?
2. Jezus herstelt de rust. De dynamiek van handel en economie wil altijd door, deze vertelt dat je altijd meer moet en meer nodig hebt. God leert Zijn volk rusten bij Hem door middel van sabbat en een feest als Pasen. Het volk leert vertrouwen op de God die geeft wanneer zij op adem komen. Hoe helpt jouw dienst aan God jou in, het hier en nu, met onthaasten en tot rust komen?
3. Als de handelaren gaan, komen de lamme en de blinde naar voren. Er ontstaat weer ruimte voor de zwakkere. Waar rust is ontstaat ook ruimte voor de ander. Herken jij dit in je leven?
4. Zou je deze week dagelijks een moment willen rusten bij God en bidden voor wie Hij jouw ogen wil openen? Wie mag jij zien?

**Zondag 15 september;** Tekst: Lucas 15: 1-10

1. In de hemel is er meer vreugde over 1 zondaar die gevonden is, dan over 99 rechtvaardigen waar geen inkeer nodig is. Wat betekent dit? Wat betekent dit voor onze gemeente?
2. Maak jij je zorgen om wat verloren is? Wanneer is iemand eigenlijk verloren? Geef 3 voorbeelden van wat verloren-zijn is en bespreek deze met anderen.
3. Welke acties onderneem je om te zoeken wat verloren is? Wat maakt dat je dit wel/niet doet?
4. Vieren we ook dat iemand tot inkeer is gekomen? Waarom wel/niet? Hoe zou dit eruit kunnen zien?

**Zondag 22 september;** Tekst: Exodus 14:5-18

1. Het volk zit in een onmogelijke positie, gevangen tussen zee en een aanstormend leger van de Egyptenaren. Mozes wil het volk geruststellen; *De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen,* maar God zegt, nee, jullie moeten aan de bak. Het volk moet zelf in vertrouwen de zee tegemoet gaan. Hoe vertaal jij dit naar je eigen leven? Heb je scherp wat jij van God verwacht en een idee waar God ook jou in beweging wil zetten?
2. Je kan de nodige drempels over moeten om onderling pastorale gesprekken te voeren. Het volk in ons verhaal loopt recht op een zee af, ook niet iets wat je zomaar doet en ook totaal zinloos als God er niet zelf bij is. God verwacht van ons ook dat we stappen zetten in onderling pastoraat en tegelijk mogen we het loslaten bij Hem. Als Hij het zegent en erbij is werkt het en anders niet. Hoe kan deze gedachte jou praktisch helpen?
3. Voor onderling pastoraat is er allereerst ook contact nodig. Wat doe jij om meer in contact te komen met anderen uit De Fontein?

**Algemene vragen**

De Fontein is een geloofsgemeenschap waarin het verhaal van God over de mens verteld wordt en waarin mensen hun levensverhaal met elkaar delen.  
Pastoraat in De Fontein wil bereiken dat het levensverhaal van mensen in het licht komt te staan van het verhaal van God – in persoonlijke gesprekken, individueel of in groepen, regelmatig terugkerend.

Onderling pastoraat heeft 4 functies:

* **Helen:** Warmte, nabijheid, openheid, kwetsbaarheid, ontmoeting als voorwaarden voor herstel
* **Bijstaan:** Troost en bemoediging bij verlies, verdriet en pijn
* **Begeleiden:** Leiding, richting en steun geven (aanspreken) om zo in geloof keuzes te maken en te groeien in geestelijk opzicht
* **Verzoenen:** Mensen die vervreemd zijn van God, zichzelf en elkaar helpen tot zichzelf te komen, te aanvaarden en vergeving te ervaren.

**Vragen:**

1. De teksten van de zondagen 8, 15 en 22 september zijn: Mattheüs 21:12-17, Lucas 15: 1-10 en Exodus 14:5-18 Welke functies van pastoraat zien we terug in deze teksten? Of: voor welke functies van onderling pastoraat kun je de teksten gebruiken?
2. Welke functies zie je terug in de Fontein/ je miniwijk? Welke functie mis je in de Fontein/ je miniwijk?
3. In welke functie van pastoraat zou jij meer (met elkaar) in willen oefenen? Op welke manier wil je dat doen?
4. In het artikel: ‘De maatschappij raakt steeds kouder en killer, laat de kerk een warm bad zijn voor zoekende mensen’ is te lezen dat er meer eenzaamheid en behoefte aan verbinding is. Herken je dit ook in de Fontein of in je eigen leven?
5. Van 26 september tot en met 2 oktober is het de week tegen eenzaamheid. Op welke manier kan jij (met je mini-wijk) een bijdrage leveren aan het verminderen van eenzaamheid en het vergroten van verbondenheid?
6. Op welke manier zie je de thema’s van 8, 15 en 22 september en de functies van onderling pastoraat terug in het artikel? Welke handvatten heb je in deze diensten gekregen om meer pastorale gesprekken te voeren en meer verbondenheid te krijgen?

Bijlage bij gespreksblad van de diensten van 8, 15 en 22 september

**De maatschappij raakt steeds kouder en killer, laat de kerk een warm bad zijn voor zoekende mensen**  
Bron: Revive 2 februari 2023  
  
**De laatste weken horen we opnieuw het geluid van de vele mensen die de kerk verlaten.**   
**Het is een geweldige kans tot herbezinning en voor sommige gemeenten is een cultuuromslag een noodzakelijk kwaad. Na de coronaperiode zijn veel christenen zich meer dan ooit bewust dat ze een behoefte hebben aan een kerk waar liefde en een warm groepsgevoel (zonder beklemming) is. Er is bij elk mens een behoefte aan vriendschap, medeleven en serieuze belangstelling. Deze periode van kerkleegloop is een oproep om te groeien in verbondenheid, hoe moeilijk dat soms ook is. Door te groeien in (h)echte relaties zal de kerk zeer aantrekkelijk zijn voor ongelovigen. De maatschappij raakt steeds kouder en killer, laat de kerk een warm bad zijn voor zoekende mensen. Mensen zijn op zoek naar plekken waar mensen met ontspanning, vreugde en inspiratie bij elkaar komen. Aan de onderlinge liefde zullen de mensen zien dat Jezus de Bron van ware liefde is.**   
Eenzaamheid is in Nederland één van de grootste maatschappelijke problemen. De gevolgen van deze eenzaamheid zien we ook steeds meer terug in de zorg, zoals toenemende klachten van depressie, agressie en verslaving. Door de coronatijd zijn we ons meer dan ooit bewust geworden van de noodzaak van verbinding. Sociale verbinding is een basisbehoefte van de mens. Al in de moederschoot heeft de mens het verlangen naar contact. Ieder kind hunkert naar onvoorwaardelijke liefde van zijn ouders. Elke tiener zoekt naar bevestigende vriendschappen. Elke volwassene zoekt een partnerrelatie, van intieme bondgenootschap vol onvoorwaardelijke liefde. We komen tot leven door verbinding. Het verlangen om je te verbinden aan een ander is geïnspireerd door de Schepper. Hij sprak al vanaf het begin dat het niet goed als de mens alleen is. Mensen zijn geschapen voor verbondenheid, omdat God zelf een God van verbondenheid is.   
  
Mensen zeggen niet snel van zichzelf dat ze eenzaam zijn. Ook in de kerk komt het voor, terwijl dat juist de plek is waar geen eenzaamheid zou moeten zijn. De onderzoeken met kerkverlaters geven aan dat zij zich lange tijd eenzaam in de kerk hebben gevoeld. We voelen ons eenzaam als we het gevoel hebben niet gekend en niet verbonden te zijn. Eenzaamheid is het gevoel ongewenst en onbegrepen te zijn. Het vertelt ons dat we emotionele verbinding nodig hebben. Eenzaamheid is het gemis aan een hechte, emotionele band met anderen. Er is minder (diepgaand) contact met anderen dan iemand zou willen. Je kunt veel contacten in de kerk hebben zonder dat je echt verbonden bent met anderen. Eenzaamheid is een heel persoonlijke ervaring. Anderen kunnen dit moeilijk van buitenaf zien. Eenzaamheid heeft kenmerken als negatieve gevoelens van leegte, verdriet, angst en zinloosheid. Juist door teleurstelling en pijnlijke ervaringen zullen we ons afkeren van diepgaand menselijk contact, terwijl we dat zo hard nodig hebben. Is het niet vreselijk als mensen zich eenzaam en ongezien voelen in de kerk? Juist verdieping en verbreding van contacten zijn belangrijk om de eenzaamheid tegen te gaan. We zijn allemaal waardevolle mensen die ons verhaal mogen vertellen en die gehoord mogen worden. Wanneer we mensen niet met een open hart benaderen, hoe zullen zij zich dan voelen? Als wij in de kerk oordeel, kritiek en schuld communiceren dan zal iemand zich alleen voelen staan.

**Verlangen om te kennen en gekend te worden**  
Als mens hebben we allerlei sociale en emotionele verlangens. Eén ervan is het verlangen om te kennen en gekend te worden, te begrijpen en begrepen te worden zonder bang te hoeven zijn om bedrogen of afgewezen te worden. We willen horen en voelen dat er een medemens is die trots op ons en blij over ons is. Dit geeft ons een gevoel van verbondenheid. Mensen zijn geschapen voor verbondenheid, omdat God zelf een God van verbondenheid is. We ontlenen geen kracht aan sterk individualisme, maar juist aan elkaar bemoedigen en samenwerken. Neurologisch, hormonaal en genetisch gezien, past onderlinge afhankelijkheid beter bij ons mensen dan een leven in onafhankelijkheid. Onderlinge betrokkenheid is het kloppende hart van de kerk. Veel mensen worden geraakt door een kerkcultuur van elkaar zien, elkaar helpen, elkaar bemoedigen, elkaar zegenen en voor elkaar bidden. Binnen de kerk willen we een gevoel van veiligheid, geborgenheid en betekenis ervaren. Velen hebben behoefte aan echtheid, hechte relaties en zorg voor elkaar. Ze willen zich niet alleen voelen, maar iets betekenen voor de ander. Op deze manier voelen ze zich thuis in de kerk. Ze ontvangen en geven betrokkenheid.   
  
**Eenzaamheid**  
Eenzaamheid is vaak een gevolg van de angst om (opnieuw) afgewezen te worden. Is dat gek? Hebben we niet allemaal af en toe angst om afgewezen te worden? Ik wel. Er zijn vele kerkmensen die zich eenzaam voelen maar het niet kunnen veranderen. Ze willen graag contact maar ze weten niet hoe. Ze hebben moeite om initiatief te nemen. Er is angst om het niet goed te doen in de ogen van leiders. Ze zijn bang om voor anderen onder te doen. Angst voor afwijzing is een legitieme emotie. Het is niet neurotisch maar realistisch. We kunnen (opnieuw) afgewezen worden. Die angst zorgt ervoor dat er weinig of geen initiatief genomen wordt om in contact te komen met anderen. De angst blokkeert openheid en eerlijkheid. Veel mensen blokkeren de nabijheid waar ze juist zo naar verlangen. Zijn het niet vaak de mensen die afwijzing hebben ervaren die zeggen: “ik heb niemand nodig.” Niemand van ons is gemaakt voor onafhankelijkheid. De kerkverlaters zijn vaak afgehaakt omdat ze geen verbondenheid ervoeren. Dit was voor deze mensen het argument om de kerk vaarwel te zeggen. Zij erkennen dat ze zich alleen voelen en verlangen naar relaties van hart tot hart. Als mens genieten we van de kerk als het een warme en authentieke gemeenschap is. Een plek van oprechte interesse en inspiratie. We zijn gemaakt voor vriendschappen en de onderlinge betrokkenheid. Dat de kerk functioneert als een warme familie is voor steeds meer gelovigen belangrijk. Dit is niet altijd makkelijk. We zullen fouten maken, ik heb fouten gemaakt. Je zult af en toe teleurgesteld raken, maar jij zult ook onbewust andere teleurstellen. Laten we niet te veroordelend zijn naar elkaar, maar genade schenken. Wees geduldig en verdraagzaam, blijf kijken naar iemands intenties. Bouw aan een cultuur waar veiligheid hoog in het vaandel staat.   
  
**Veiligheid is de sleutel**  
Veiligheid is de sleutel waardoor elke gelovige tot persoonlijke groei komt. Het geeft hem een goed gevoel om van betekenis voor anderen te zijn. God wil graag een kerk van vriendschap en verbondenheid. Maar hoe kunnen wij die kerk met elkaar realiseren? Mag de Heilige Geest ruimte krijgen om een cultuur van betrokkenheid te bouwen? Het gaat verder dan een gezelligheidsclubje, maar een kerk waar Jezus liefde voelbaar, tastbaar en merkbaar is door de gezonde relaties die er zijn. Wat kunnen we doen? Een simpele sleutel is niet alleen koffie na de kerkdienst maar ook voor de kerkdienst. Kun je een (half)uur van tevoren beginnen met het faciliteren van een ontmoetingsmoment? Kun je een kerkcultuur bouwen waar iedereen minimaal 1 keer per week met een kerkgenoot samen eet? Het samen eten is een krachtig instrument tot gesprekken die net een laagje dieper gaan. Alles met het doel om elkaar beter te leren kennen en elkaar te inspireren in het volgen van Jezus.