We worden door God uitgedaagd om recht te doen, wat houdt dat in? Leiderschap en ouderschap vereisen zowel geborgenheid, maar ook vrijheid & uitdaging.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Toen ik deze week het vervolg van koning David las- bekroop me het gevoel in een soap beland te zijn. Elke week in deze 40 dagen tijd lezen we weer verder over de perikelen en het wel en wee van de familie.

En dat is niet mis! Het lijkt bijna een spannende intrige, met cliff hangers- de spanning die stijgt. Moord- verkrachting- vergeving- het inpikken van de troon.. Niets lijkt te gek.

Wat is dat toch voor familie? Moet dit nu het geslacht zijn waaruit Jezus ooit geboren zal worden? Komt het wel goed? Is er een happy end mogelijk?

Laten we eens terugblikken naar de vorige afleveringen, voor wie de uitzending gemist heeft.

We hoorden over David- dat armeluisjongetje- dat het tot koning maakt. En dan 1 van de zonen van David- die het op zijn halfzus voorzien heeft. Absalom die uit wraak hierom zijn broer laat doden- en vandaag lezen we over een gewiekst plan van Absalom om het koningschap over te nemen.

En dan zijn we nog niet eens aanbeland bij het overbekende verhaal van David en Bathseba..

Moet God met deze familie de oorlog winnen? Een familie met alle menselijke en aardse intriges- zoals bij ons vandaag de dag- en nog een slag erger?

Hoe kan dat toch? Hoe kan God zoveel slechts toelaten- dit toelaten bij zijn gezalfde? Hoe kan er uit zoveel slechts iets goed komen? En in al die brokstukken, glinstert toch de eeuwigheid van God. Juist in al die verdorvenheid- maakt David de goede keuzes. Het kwaad, het slechte wat in mensen zit, of in het systeem- heeft niet het laatste woord.

Net zomin als David- zijn wij geen heiligen- Klaarblijkelijk komt onrecht, drama en het slechtste in de beste families voor. Niemand ontkomt er aan. De vraag is alleen- wat je ermee doet- welke keuzes je maakt.

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Onrecht, bedrog vraagt om duidelijkheid, om actie- om keuzes.

En daarom zuigt dat verhaal van Absalom ons ook zo mee. We worden meegezogen in het bedrog. We worden op het verkeerde been gezet. En we zitten te wachten op het moment- waarop dat bedrog uitkomt. Wanneer de haan kraait- dat ongemakkelijke moment.. Confrontatie & actie..

In eerste instantie klinkt het wel als een goed idee. Absalom die daar dagelijks bij de poort gaat zitten. Ik moest denken aan onze nieuwe koning Willem Alexander. Hoe zou die het aanpakken vanaf 30 april?

Absalom zit daar iedere ochtend bij de poort van de stad. Om te luisteren. Om de mensen te spreken. Zo hoor je nog eens wat. Zo spreek je nog eens iemand. Hij weet wat er leeft – en wordt een man van het volk. Iemand die zo gewoon is gebleven..

En dat terwijl koning David met zijn bestuurders ver weg in hun paleizen zitten- hoog verheven op hun troon- denk ik er dan bij.

Want dat gebeurt als je carrière maakt, in de politiek, het bedrijfsleven of waar dan ook. Je raakt weg van de werkvloer. Je staat er niet meer mee in contact& laat je informeren door je managers.

Absalom heeft dus dondersgoed door hoe het werkt. Hoe hij het volk op zijn hand krijgt. Maar tegelijkertijd voel je aan je water- dat zijn manier niet rechtvaardig is. Hij is een mooi-prater. Hij praat de mensen naar hun mond, geeft iedereen gelijk. Hij doet geen recht aan de waarheid.

En dat kan natuurlijk niet lang goed gaan. Door je nooit uit te spreken, of kritisch op te stellen- maak je uiteindelijk meer kapot.

Daarom is het zo belangrijk dat je in je werk, op school of gezinssituatie je oefent in al die dingen die zo moeilijk zijn: kritiek incasseren, discussiëren, ruzie maken, confrontatie.

Dat vergt allereerst geborgenheid. Pas in een veilige omgeving- waar je elkaar goed kent, kun je dat doen. Investeren in elkaar, aandacht. Zodat je ervan kunt groeien, en er uiteindelijk sterker van wordt.

Dat voorkomt natuurlijk niet dat er in iedere kerk, familie of bedrijf wel iets sluimert. Maar het getuigt van goed leiderschap als je dat niet door laat sudderen. Maar de confrontatie aangaat- met zorg voor elkaar. Je in elkaars situatie inleeft, je jezelf opzij kunt zetten en de ander kunt vergeven. Die haan kraait natuurlijk niet voor niets!

En als ik zo de verhalen hoor, over de verdeling van een erfenis, een mislukte bedrijfsopvolging, de kift tussen broers of zussen. Wat zijn we dan als mensen aan het ploeteren..

Het lijkt nooit goed genoeg te zijn..

En dat kan ik als moeder van 3 & partner zeker beamen.

Het blijft ploeteren- en soms toegeven dat het niet genoeg is.

Terwijl ik deze preek schreef op mijn zolderkamer, gingen mijn 3 kinderen elkaar beneden te lijf. Hoe ironisch is dat.. dat je zoveel goede bedoelingen hebt, maar ondertussen het onder je vingers lijkt te mislukken..

Het liefst wil je dat je kinderen opgroeien tot verantwoordelijke, liefdevolle, succesvolle en als het kan ook nog gelovige individuen. En soms drukken we dat te hard door, als een soort stempel op anderen, op onze geliefden..

Dat we te kort schieten naar anderen, naar vrienden, collega’s en kinderen. Dat ons leven soms als ploeteren voelt, als lijden- iets waar we geen grip op hebben en wat ons overkomt.

En dat gevoel is precies, wat- als ik het me zo voorstel- koning David moet hebben. Moet je je eens voorstellen als hij erachter komt wat zijn eigen zoon- Die Absalom- hem geflikt heeft. Al die jaren achter zijn rug. Het is als een massief blok- wat op je neer komt, wat uit de lucht komt vallen. Een mes in je rug

Wat doe je dan?

Juist in zo’n situatie kun je het verschil maken. Recht maken, wat krom was.

Het betekent loslaten, in vertrouwen naar God.

Want alleen in liefde en in vrijheid kun je dat verschil maken. Recht doen.

Dat is het spannendste wat er is.

Dan is het enige houvast, het enige fundament/houvast wat je hebt- het vertrouwen op God.

Bij wie je geborgen weet, op wie je terug kunt vallen.

In dat licht kun je de moeilijkste keuzes maken, waarmee je geconfronteerd wordt.

En daarmee- is David toch dé voorbeeldkoning van Israël. Niet omdat hij het er als mens zo goed vanaf brengt- maar omdat hij- in het diepste dal, gepokt en gemazeld door het leven- geconfronteerd met lijden- vertrouwt op God en zijn gerechtigheid.

Juist in ons lijden, staan de dingen in ons leven scherper getekend. Vrienden die geen vrienden blijken te zijn, oppervlakkigheid, het naar de mond praten, de onderbuikgevoelens.

Je vertrouwt op je intuïtie.

En dat betekent dat we de vastgeroeste beelden in ons moeten loslaten. Het beeld van : wat zullen de mensen wel niet denken, Hoe hoort het, het beeld van onze kinderen, ons ideaalplaatje.

En in die beeldenstorm is Jezus ons voorgegaan- niet door zich aan de regels van zijn voorvaders te houden. Maar juist als kritisch tegenover. Wat zullen de mensen wel niet denken? Niets mee te maken!

Hij was de hoeksteen die de bouwers afkeurden. De steen waarover men struikelde, waaraan men zich stoot. Niet door te doen wat men van hem zou verwachten, maar juist door het tegenovergestelde. Niet als een storm, als een vloed. Maar als een glimp van de zon- als een groene twijg in de winter.

En door zijn dood , door zijn lijden heen- heeft hij eenzelfde bevrijding voor ons bewerkstelligt.

Zodat we het verschil mogen maken, ondanks ons eigen lijden.

Ik las van de week over de overleden katholieke theoloog Henri Nouwen. Hij schreef over zijn werk & geloofsopvoeding en groei- dat het geloof voor mensen 2 kanten van de medaille nodig heeft: comfort en challenge. En dat is volgens precies wat we van de teksten van vandaag kunnen leren:

Het luisteren van Absalom, de nabijheid van Jezus- maar tegelijkertijd ook die kritische kant: als er onrecht is- het ertoe doet.

Dat wij als christenen, als leden van de binnenstadsgemeente ons geborgen weten, maar tegelijkertijd ook uitgedaagd weten. En daarvoor moet je af en toe uit je comfort zone- je openstellen voor anderen- buiten- of randkerkelijken- om van hen te leren, te groeien- en zo samen nieuwe mensen te worden.

Uit je comfortzone- dat is natuurlijk spannend, prikkelend- eng.

Dat het geloof dus geen mooi sausje is- om over ons leven en gemeenschap te gooien. Een kleed waar we dingen onder vegen. Maar dat we in naam van de liefde een kritische gemeenschap vormen. Voor de samenleving, maar ook voor elkaar. Waar geborgenheid en uitdaging beide onderdeel zijn van dezelfde medaille. Van ons christen zijn. Om te groeien. En in het contrast met de ander- te leren van elkaar, en elkaar te laten groeien.

Door met elkaar op te trekken kunnen we over onszelf leren- juist in de spiegel van de ander. In het gelaat van de Eeuwige. Dat kan soms hard en confronterend zijn. Maar tegelijkertijd worden we daarin vol liefde bemoedigd en omhelst:

Ja dat is ploeteren, maar in de liefdevolle wetenschap- van je geliefd weten door God. Vol vergeving en bemoediging.

En zo mogen ook omzien naar de ander, naar elkaar en onze kinderen, naar degenen in onze samenleving die geen stem hebben.

Om elkaar liefdevol vrij laten, om de eigen hartslag in je leven te volgen. Ieder op zijn eigen plek-in de tempel van God. Om een kerk te zijn waarin iedereen zich thuis voelt- vol van vertrouwen. Waar een taal gesproken wordt die ons bemoedigt en aanspoort, vol van liefde. Waar muziek klinkt die verbindt, met woorden van hoop en vernieuwing. Uw woord dat ons uitdaagt- Doe mij Recht!