Eerste in de serie diensten ‘De kracht van het verhaal’, gehouden op zondag 13 januari 2019 in de Hooglandse kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke.

O God,

Hier zijn wij

elk met ons

eigen verhaal.

Soms

zijn we blij

met hoe dit

levensverhaal

van ons loopt,

het ene

hoofdstuk

volgt het andere

geruisloos op.

Maar soms

gaat de lijn

er ineens uit

en komt er

een onverwachte

wending.

Ons verhaal

loopt totaal anders

dan gedacht

en gehoopt.

Dan hebben we

tijd nodig

en zachte stilte

om alle

vragen heen.

We hebben

uw liefde nodig

die ons

ook in de diepte

weet te vinden.

Daarom bidden wij:

KYRIE…

Hier zijn wij

elk met ons

eigen verhaal.

Al onze verhalen

zijn anders

er zijn er geen twee

op de hele wereld

hetzelfde.

Soms zijn we

met mensen

die belangstelling

hebben

voor ons verhaal,

we merken

dat we vrijuit

kunnen vertellen.

En soms ook

zijn we met mensen

die geen ruimte hebben voor verschil,

het wordt

pijnlijk duidelijk

dat er hoofdstukken zijn, in ons verhaal,

die er voor hen

niet mogen zijn.

Dan hebben we

een gemeenschap nodig als deze, in uw huis, dan hebben wij

uw liefde nodig

die ons ook in de diepte weet te vinden.

Daarom bidden wij:

KYRIE…

Zoals

elk van ons

zijn eigen

verhaal heeft,

zo heeft

elke groep mensen

dat ook,

elk land, elk volk

en elke natie.

En soms

is elke groep

zo druk bezig

zijn eigen verhaal

voor het voetlicht

te brengen

dat niemand meer

naar de ander

luistert.

Dan hebben we

uw verhaal nodig

dat ons van

Jezus vertelt:

geen schreeuwer

in de straat

geen holle klank

geen potentaat

maar een

bescheiden

stille naaste

die ons ook

in de diepte

weet te vinden.

Daarom bidden wij:

KYRIE…

Inleiding tot de schriftlezingen:

Vandaag begint er een nieuwe serie diensten. Het thema ervan is: ‘De kracht van het verhaal’. Elke zondag zal er een gelijkenis worden gelezen, uit het evangelie naar Lucas. Kleine verhaaltjes zijn dit, die de luisteraar een spiegel voorhouden.

Je kunt jezelf erin herkennen. Maar altijd is er ook iets in dat niet klopt, dat je stoort. Dat is altijd het belangrijkste moment in het verhaal. Er wordt een wissel omgezet. Hier kun je op het spoor komen van de levensstijl waarin Gods toekomst oplicht.

Vandaag als eerste in deze serie diensten: De gelijkenis van de knecht die niet bedankt hoefde te worden. Om de toon te zetten die bij dit verhaal past hoort u eerst een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Filippenzen.

Preek over Filippenzen 2: 5-11 en Lucas 17: 5-10.

Afgelopen woensdag was er een avond van de cursus Kern van de christelijke traditie in de bovenzaal van het Hooglandse Huys. Het ging deze keer over godsbeelden. De vraag was: wat is het eerste godsbeeld, dat je is aangereikt? Welk godsbeeld heb je nu? En welk beeld zou je eigenlijk graag wìllen hebben van God? Er lagen allemaal zwart-wit ansichtkaarten klaar. Foto’s, met een symbolische werking. De deelnemers maakten er hun keuze uit en kwamen elk met twee of drie kaarten die iets lieten zien van de ontwikkeling in hun leven met de Verborgene. Eén van hen had, voor het godsbeeld dat hij graag zou wìllen hebben, een ansichtkaart gekozen, waarop een fotograaf te zien was, die met een ouderwetse camera op pootjes en een doek om zijn hoofd plaatjes aan het schieten was. ‘Deze man’, zei hij, ‘is dingen aan het vastleggen. Dat zou ik ook wel willen. Ik zou God wel willen vastleggen. Ik zou graag een duidelijker omlijnd beeld van hem willen hebben. Het mijne is nu zo vaag, zo wisselend ook.’

Daarin staat deze deelnemer aan de Kern-cursus heel dicht bij de leerlingen van Jezus, zoals Lucas in het verhaal dat vandaag gelezen is over hen schrijft. Deze zijn dan al een tijd op weg met hun leermeester. Maar ze voelen zich nog onzeker in dit nieuwe hoofdstuk van hun levensverhaal. Zonet zijn ze getuige geweest, van een confrontatie tussen Jezus en de Farizeeërs. De rabbi van Nazareth legt de leefregels uit de thora anders uit dan deze groep mensen. En hij is niet bang, om zich daar tegenover hen over uit te spreken. Ook al krijgt hij hen daardoor tegen zich. De leerlingen zijn daarvan onder de indruk. Zij zijn wel bang voor de macht van de Farizeeërs en de druk van de publieke opinie. Zij weten van zichzelf, dat ze gemakkelijk omver te blazen zijn als ze om zo te zeggen met vrienden in de kroeg zitten en één van hen praat negatief over wat hen, door hun leven met Jezus, heilig is geworden. Zij zouden, net als de deelnemer aan de Kern-cursus, wel wat meer spierballen willen hebben, als het gaat om hun geloofsvertrouwen. En wellicht zijn er meer onder u, die zich in dat verlangen herkennen. *Heer,* zeggen de leerlingen daarom tegen Jezus, *geef ons meer geloof.* Of, zoals ik liever zou vertalen: *geef ons meer vertrouwen.*

In antwoord op die vraag komt Jezus met een gelijkenis. Een vreemd verhaal.

Het roept op het eerste gehoor meer irritatie op, dan dat het je inspireert. Stel je voor, zegt Jezus, je bent iemand die een knecht heeft. Dat is direct al lastig, voor de leerlingen. De meeste van hen zijn kleine luiden. Zij zijn veel te arm, om er ook maar over na te kunnen denken, een knecht in dienst te nemen. De gelijkenis spreekt hen niet direct aan. En u en mij ook niet. Wij gebruiken het woord knecht helemaal niet meer. Ja, in de wielersport. Daarin nemen sommigen de rol van knecht op zich, om de kopman verder te helpen. En in de liedjes over zwarte Piet of roetveeg Piet. Maar het zou goed kunnen dat deze binnenkort een medewerker wordt van Sinterklaas, in plaats van een knecht.

Stel je voor, zegt Jezus, je bent iemand die een knecht heeft. Dat is meteen al een hobbel, in het contact met zijn gehoor. En ook het vervolg van z’n verhaal strijkt eerder tegen de haren in, dan dat je erdoor wordt aangesproken. Stel je voor, vervolgt hij, die knecht werkt de hele dag. Hij ploegt het land van zijn heer en houdt een oogje op zijn kudde. Tegen de avond komt hij moe, hongerig en vuil thuis. Hoe zal degene voor wie hij werkt hem dan ontvangen? Natuurlijk, denk je dan bij jezelf. Als je al een knecht had, dan zou je hem zeker goed behandelen. Je zou zeggen: Kom binnen! Je werktijd zit erop. Rust nu uit en eet wat. Dank! Je hebt je best gedaan! Maar in Jezus’ verhaal doet de heer van de knecht dit hun juist niet. Hij zegt tegen de man, die de hele dag al bezig is geweest: Kom binnen, *maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken.* Jezus zegt: *Hij bedankt de knecht toch niet omdat hij gedaan heeft wat hem is opgedragen?* Nu kun je verontwaardiging in je op voelen komen. Dit klinkt wel heel erg hard. Het is toch geen moeite, om iemand te bedanken voor zijn bijdrage, ook al is het z’n werk? Elk mens verdient het, om af en toe in het licht te staan!

Op dit moeilijkste punt van de gelijkenis komt Jezus nog met een laatste, onverwachte wending. Hij zegt: *Hetzelfde geldt ook voor jullie. Wanneer jullie alles hebben gedaan, wat je is opgedragen, zeg dan: We zijn maar knechten. We hebben enkel onze plicht gedaan.* In deze vreemde laatste zin schuilt tenslotte het antwoord op de vraag waar het in de tekst mee begon. De leerlingen hadden Jezus gevraagd om meer geloof, meer vertrouwen. Maar hij geeft ze geen gemakkelijk antwoord. Door de gelijkenis komt hij met een tegenvraag. Wil je dat wel echt, groeien in geloofsvertrouwen? Weet je wel, wat dat vraagt? Het vraagt om iets, dat tegen je in gaat. Het is dan nodig, dat je voor de positie kiest van de knecht in de gelijkenis – een man die z’n werk doet van de vroege morgen tot de late avond zonder er ooit voor in het licht gezet te worden. Iemand, die niet bezig is met het mooi maken van z’n eigen levensverhaal, maar het genoeg vindt om een regel te zijn in een ander, groter verhaal. Iemand, bij wie z’n leven niet om hem draait, maar om een ander, om z’n heer.

En nu voelt u misschien, dat Jezus het eigenlijk over zichzelf heeft, in de gelijkenis. Hij is zo’n knecht, die de hele dag bezig is voor z’n heer, en dan ’s avonds als het tijd wordt om aan tafel te gaan z’n gordel omdoet, op z’n knieën gaat, anderen de voeten wast en hen met liefde bedient. Hij is zo iemand, die niet met zijn eigen verhaal bezig is, maar met een ander, groter verhaal. Paulus heeft dat op een prachtige manier beschreven, in zijn brief aan de Filippenzen. Hij zegt daar: Jezus hàd de gestalte van God, hij wàs om zo te zeggen de kern van de thora, hij straalde het licht der wereld uit. *Maar hij hield zijn gelijkheid aan God niet vast. Hij deed er afstand van, nam de gestalte aan van een slaaf,* van een knecht, *en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.* Hij is alles behalve bedankt, voor zijn trouw aan God en de mensen die op zijn weg kwamen.

*Hetzelfde geldt ook voor jullie,* zegt hij nu tegen zijn leerlingen. Je vraagt om meer geloofsvertrouwen. Dat kun je krijgen, als je wilt. Je kunt dichter bij het vuur komen. Maar dat vraagt wel iets van je. Iets dat helemaal tegen je in gaat. Je moet er iets voor worden, wat niemand wil zijn. Iemand die niet bezig is met de BV – ik. Iemand die een ander/Ander dient. Een knecht.

Ik moet nu denken aan het levensverhaal van Henri Nouwen. U kent zijn naam misschien. Hij heeft veel boeken geschreven over spiritualiteit. De bekendste ervan gaat over de gelijkenis van de verloren zoon. ‘Eindelijk thuis’ heet dit boek. Henri Nouwen is geboren in Nederland. Hij is Rooms katholiek opgevoed en volgde, na de middelbare school, de priesteropleiding. Hij heeft ook als pastor gewerkt, maar zijn carrière nam al snel nog een verdere vlucht. Behalve theologie ging hij psychologie studeren. En uiteindelijk werd hij hoogleraar religie en psychologie aan de vooraanstaande universiteit van Harvard in de Verenigde Staten. Op dit hoogtepunt van zijn loopbaan ontmoet hij Jean Vanier. Deze was de oprichter van de Arkgemeenschap, een internationale organisatie van leefgemeenschappen, waarin mensen met een ontwikkelingsstoornis samenleven met de mensen die voor hen zorgen. Het verhaal van Jean Vanier over zijn werk wekt de nieuwsgierigheid van Henri Nouwen. Hij gaat een keer kijken, in zo’n leefgemeenschap. Dan wordt hij zo geraakt, dat hij besluit zijn carrière te beëindigen. Hij wordt pastor van een Arkgemeenschap in de buurt van Toronto in Canada en krijgt daarbij de zorg voor een man met de mooie naam Adam. Deze kan niet lopen en niet praten. Henri moet hem met alles helpen. Bij het opstaan en het naar bed gaan. Bij het wassen en het aankleden. Bij zijn gang naar het kleinste kamertje van het huis, en bij zijn weg naar de tuin. Over deze omslag in zijn leven schrijft hij het volgende: ‘Tijdens de vele jaren dat ik student en docent was op verschillende universiteiten, was ik me er nauwelijks van bewust wat liefde is. Ik had mijn eigen ruimte, beschikte voor een groot deel over mijn eigen tijd, ik koos mijn vrienden, kocht mijn boeken en ging waarheen ik wilde. Het was makkelijk om over liefde als het grote christelijke ideaal te spreken, maar voor grote delen van de dag, de week en het jaar kon ik mij terugtrekken in mijn eigen wereldje waar ik me veilig voelde. In de Arkgemeenschap begon eigenlijk pas het grote avontuur van de liefde. Ineens was ik daar niet meer het centrum van mijn eigen leven. Ik kon mijn agenda niet meer zelf indelen. Ik kon mijn huisgenoten niet kiezen, noch reizen waarheen ik wilde. Ik moest er zijn, elke dag, voor Adam. ’ In deze beschrijving viel mij vooral deze zin op: ‘Ik was niet meer het centrum van mijn eigen leven’. Hij was misschien altijd wel iemand geweest, die ‘de Heer diende’, bezig als hij was met theologie en spiritualiteit. Maar alles draaide daarbij nog om hemzelf. Hij had zijn eigen ruimte, beschikte over zijn eigen tijd, hij koos zijn vrienden. In de zorg voor Adam heeft hij pas ervaren wat het is om uit het centrum te gaan. Om echt wat je noemt dienstbaar te zijn. Om een knecht te zijn, in de zin van de gelijkenis. Eén die leeft uit het grote gebod van de liefde, zonder er verder mee te komen, er eer mee te verwerven. En juist in deze periode, zegt men nu, heeft Henri Nouwen de meest inspirerende boeken geschreven. Alsof hij in de praktische zorg voor Adam het dichtst bij het vuur is geweest.

*Heer, geef ons meer geloofsvertrouwen,* zeggen de leerlingen. Dat is geen zaak van het hoofd, zegt Jezus. Van boeken lezen en schrijven over God. Dat is een zaak van het hart. Het vraagt om een manier van leven. Eén, die niet draait om de BV -ik. Maar die gericht is, op een groter geheel. Er zijn, niet voor jezelf, maar voor een ander, dat brengt je dicht bij het vuur.

En misschien herkent u dat ook wel. Ook al zul je zelf niet zo snel een keuze maken als die van Henri Nouwen, het is je misschien wel eens ondanks jezelf overkomen, dat je leven een tijdje in het teken stond van de zorg voor een ander. Een zieke partner, een ziek kind. Een kwetsbare ouder. Dat kunnen zware tijden zijn. Het kan je uitputten, als het almaar niet over jou kan gaan. En tegelijk zit er ook licht in dit soort periodes. Het licht van de verbondenheid die je des te sterker voelt omdat je de ander niet wilt verliezen. Het licht van de liefde, die in alle zuiverheid op de ander gericht is een niet ook nog een beetje op jezelf. Ja, je kunt herkennen dat je dan dicht bij het vuur zit. En als je ergens geloofsvertrouwen kunt krijgen, is het vreemd genoeg in dit soort dieptes.

Knecht zijn, een ander dienen – je wilt het niet, zegt Jezus. Het gaat tegen je in. Maar als het je overkomt, dan kan het je helpen groeien in vertrouwen. Amen.

Bronnen:

Jo Tigcheler, Vanuit Lukas bezien, p. 126 ev

Marieke Brouwer, preken uit de Oude Lutherse Kerk aan het Spui, jaargang 8 – nummer 10.

<Https://lazarus.nl/2017/10/henrinouwen> - over Henri Nouwen zijn overstap naar de Arkgemeenschap.

Eeuwige

Wij danken u

voor momenten

in ons

dagelijks leven

waarop u

rakelings

dichtbij komt,

momenten

waarop wij

even niet bezig zijn

met onszelf

maar helemaal

gericht zijn

op een ander

en in onze

zuivere liefde

ineens dichtbij

uw vuur zijn.

Wij bidden

dat deze

enkele momenten

ons geloofsvertrouwen

geven

dat wij

erdoor groeien

in ons menszijn

met de mensen.

Wij bidden

voor alle mensen

bij wie

hun vertrouwen

geschokt is

door een wending

in hun

persoonlijk leven

of een gebeurtenis

in de wereld

om hen heen.

Voor mensen

die ziek zijn

naar lichaam

of geest

en voor wie

iemand verloren

aan de dood

of het leven.

Wij noemen…

En wij denken

vandaag ook

aan allen die

geraakt zijn

door de

Nashville

verklaring.

Mogen zij

opnieuw

vertrouwen ontvangen

van de mensen

dicht om

hen heen

en daarin

ook van u.

In stilte

…

Onze Vader.

NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in de preken en gebeden van de LBG, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester Leidse Binnenstadsgemeente. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!