Dienst in de serie ‘De kracht van het verhaal’, gehouden op zondag 3 februari 2019 in de Hooglandse kerk. Voorgangers: ds. Margreet Klokke )liturg) en drs. Matthijs de Jong (dienst van het woord)

O God,

Het is goed

om hier te zijn

in dit huis

waar wij ons leven

tegen uw licht

kunnen houden.

Want soms

kan het ons

duister zijn

wat er allemaal

omgaat

in ons eigen hart.

Dan hebben we

een vaag gevoel

van onbehagen:

alsof er iets

niet in orde is

we weten alleen

niet wat;

alsof we zelf

iets hebben gedaan

dat niet goed is

we durven alleen

niet te beseffen

wat. Maar hier

kan wat duister is

bij ons van binnen

aan het licht komen

omdat het

uw liefdevolle licht is

dat hier over ons schijnt,

daarom bidden wij:

(c): Lord, have mercy

Het is goed

om hier te zijn

in uw huis

waar wij

ons leven met elkaar

in uw licht

kunnen houden.

Want soms

denken we er zelf

te zwart-wit over:

wat hij deed

was fout,

wat zij zei

was verkeerd,

of:

wat wíj deden

was niet goed

wat wíj zeiden

was er naast.

Wij oordelen

soms te snel

en zijn soms

te streng

voor elkaar

en onszelf.

Mogen wij

in uw liefdevolle licht

wat meer oog krijgen

voor de grijstinten

in ons leven

met elkaar,

daarom bidden wij:

(c) : Lord have mercy

Het is goed

om ook het leven

van de wereld

om ons heen

in uw licht

te houden.

Want wij

kunnen er soms

zo somber

over denken:

hier is er

armoede

en daar

onvrijheid

hier wordt er

een verdrag

dat de wereld

toekomst geeft

opgezegd

en daar wordt er één

niet getekend...

Maar hier

leren wij letten

op wat hoop geeft:

verhalen van mensen

die voor elkaar

instaan

en van gebeden

die verharde harten

zacht maken,

daarom bidden wij:

(c) Lord have mercy…

Preek over Jesaja 58:6-10 en Matteüs 13: 24-30

De tekst van vandaag, het verhaal dat Jezus vertelde, staat bekend als de gelijkenis van het onkruid. Maar ‘onkruid’ klinkt nog te onschuldig. We kunnen beter spreken van ‘giftig onkruid’. Want het gaat hier niet om een onschuldig goedje, maar om een grassoort die wij dolik of raaigras noemen. Ook wel ´dolle tarwe´. Het lijkt op tarwe: als het opkomt zie je nauwelijks verschil. Pas als de korrels in de aren gaan groeien zie je dat het anders is. De korrels van de dolle tarwe zijn zwart, en giftig. Een rotstreek van die vijand om giftige neptarwe in te zaaien op de akker van die boer. Pure sabotage.

Voor wie de Bijbel kent is het verhaal doorzichtig. De boer staat voor God, de vijand is de satan, de akker is de wereld; en wat daar groeit – dat zijn wij, mensen.

Nu spreken wij meestal niet meer over Satan als een reële machtsfiguur. Maar het kwaad kennen we wel, in al zijn vormen. En we kennen ook de vragen die het oproept. Waarom krijgt het kwaad zoveel ruimte van God?

Voor het antwoord moeten we eerst weten wáár in dit verhaal de les zit. En die zit niet in het begin. Een boer zaait goed zaad, de vijand giftig zaad. Vreemd misschien, maar dat is het gegeven. Het begin van het verhaal ligt buiten ons bereik.

Waar het op aan komt, is de situatie die nu is ontstaan en de vraag hoe we ermee omgaan. Een akker ingezaaid met tarwe en met giftig onkruid lukraak door elkaar. En de vraag is: wat nu?

Daarmee zijn we bij onszelf en onze eigen situatie aanbeland. Het is goed en kwaad, dwars door elkaar. Als een onontwarbare kluwen. En dat is lastig. Vooral voor wie precies meent te weten wat het goede is. Die zou, net als de knechten van die boer, al het giftige onkruid dat ie om zich heen ziet het liefst met handenvol tegelijk uit de grond trekken. Het kwaad bestrijden in naam van het koninkrijk.

Het is in de geschiedenis van het Christendom vaak geprobeerd. Om het kwaad zoals men dat zag met wortel en tak uit te roeien. En het gevolg was vaak geweld en verdrukking, pijn en verdriet. Het uitbannen van het kwaad is bij mensen niet in goede handen. En het is, zo leert het verhaal, ook niet onze taak.

Want zo lang we leven staan we op die akker. Koren en onkruid dwars door elkaar, de wortels verstrengeld. Om ons heen aren met graankorrels en aren met gifkorrels dwars door elkaar. En al die aren die nog niet volgroeid zijn – wie zal zeggen wat daaruit tevoorschijn komt.

Zeker, er ís verschil tussen goed en kwaad – het ene is vruchtbaar en brengt leven, het andere is zo dodelijk als gif. Maar: in de wereld waarin we leven zijn die verschillen niet zo helder afgebakend als we zouden willen. Het loopt door elkaar heen en is moeilijk precies te onderscheiden.

Ik denk dat iedereen er voorbeelden van kent. Want hoe vaak twijfel je niet, omdat je niet weet of je ergens goed aan doet of niet. Of van die dingen die goed bedoeld waren maar totaal verkeerd uitpakten. Of juist hoe er uit iets doms of verkeerds dat je deed iets goeds voortkwam. Hoe we ons kunnen vergissen in een ander. Hoe iemand van wie je alleen maar narigheid verwachtte, je positief verrast.

De verstrengeling van goed en kwaad zit in alles. De politiek, de economie, de grote vragen van onze tijd waarin de welvaart van de een zo duidelijk ten koste gaat van de ander.

Goed en kwaad zijn verweven. En het is lastig om dat te accepteren.

Je zou er een diepe zucht van kunnen slaken en wensen dat die eigenaar van het land nou eindelijk eens orde op zaken stelt. Maar hij doet het niet. Het overhoop halen van de akker om goed en kwaad vroegtijdig te scheiden is voor hem geen optie. Eerst moet al het graan volgroeid zijn.

Dit verhaal over het koninkrijk van God, Gods nieuwe wereld, werpt ook een verrassend licht op Gods rol, de koning. Het is geen koning die meteen ingrijpt en rigoureus orde op zaken komt stellen, hij regeert niet met harde hand. Het is een koning met een grenzeloos vertrouwen in zijn onderdanen. Geen koning zoals aardse machthebbers het zijn. God wil dat zijn mensen tot bloei komen. Zijn vertrouwen in hen lijkt onbeperkt, oneindig groot.

Het verhaal eindigt met de scheiding bij de oogst. Het onkruid wordt weggehaald en verbrand, het graan geoogst. Dan kun je zeggen: Mooi zo, ooit zal het recht zijn loop hebben en wordt het kwaad bestraft. Toch hebben we daarmee de kern nog niet te pakken.

Want de les van dit verhaal betreft, zoals we zagen, onze eigen situatie, het leven nu. Het eind, de scheiding bij de oogst, ligt buiten ons bereik. En teruggekeken naar onze situatie, is de boodschap: laat het oordeel over aan God. Ga niet alvast op zijn stoel zitten. Wees voorzichtig met je oordeel. Want goed en kwaad zijn in elkaar verstrengeld. Niet alleen om ons heen, ook in onszelf. En wanneer je een ander oordeelt, oordeel je vaak jezelf. Want zo makkelijk zit je ernaast.

Als wij iets van die mildheid, het geduld en het pure vertrouwen van die eigenaar zouden hebben – dat zou prachtig zijn.

Naast een aansporing tot mildheid en geduld, zit er in het verhaal ook iets dwingends. Want met die twee gewassen – vruchtbaar graan en giftig onkruid – wordt de zaak op scherp gezet. Er zijn maar twee smaken. Dus: Wat zijn wij, koren of onkruid? Tja, van allebei wat, natuurlijk. Goed en kwaad ligt ook in onszelf dicht bij elkaar. Maar de vraag blijft. Wat wil je zijn, wat krijgt het laatste woord? Goed of kwaad. Of om het concreter te zeggen: Liefde of onrecht. Aan welke kant ga je staan?

Dat is in onze tijd niet zo’n welkome vraag. Want het is normaal geworden om het leven te zien als iets waar jijzelf over gaat. Binnen de grenzen van de wet kun je doen wat je wilt, met je tijd, je geld, je mogelijkheden. Dat is vrijheid, dat is autonomie. Er zit een prachtige kant aan, maar ook het gevaar dat je in slaap wordt gesust.

Want je creëert zo makkelijk een veilige zone voor jezelf – we doen ons werk, onze dingen, we leven ons leven, doen niemand kwaad en dus geen lastige vragen alsjeblieft.

Dan is het alsof je zegt: ja, eh, koren óf onkruid, dat is mij te zwart-wit, ik ben gewoon een leuk kleurig bloemetje langs de rand van de akker.

Maar de bijbelse profeten van Jesaja tot Jezus schudden ons wakker. Open je ogen, open je oren. De wereld om je heen schreeuwt om licht. Zet jij je licht dan toch niet weg onder een emmer. De wereld om je heen schreeuwt om recht. Kruip jij dan toch niet weg in je hoekje.

Onrecht neemt het leven in z’n greep neemt waar het de kans krijgt. Egoïsme, zelfvergroting ten koste van anderen, maken de wereld tot een grimmige plek, een krappe plek.

Uitroeien kun je het niet. Iets tegenover zetten wel. Recht, ruimte voor een ander. Liefde, menselijkheid, respect, iets delen. Het maakt jou meer mens, en het maakt de wereld ruimer.

Afgelopen woensdag eindigde in de Betel-kerk in Den Haag de kerkdienst die daar op 26 oktober van afgelopen jaar begon. Een dienst van ruim drie maanden om een Armeens gezin bescherming te bieden. Het begon met een beslissing van het hart en wekenlang leek de kans van slagen klein. Toch gebeurde het. Een nieuwe politieke situatie. Een dag om te vieren.

Een blijvende oplossing voor de problematiek is dit niet, zeiden critici meteen. Maar luister, die komt er ook niet. Ruimhartigheid en eigenbelang zullen altijd verstrengeld zijn. Maar juist daarom is het belangrijk dat we blijven strijden voor liefde en ruimhartigheid. En daarbij iets van onszelf durven weg te geven.

Er zijn momenten dat we daar goed in zijn. Iedereen maakt momenten mee dat het erop aan komt. Als de crisis op je deur klopt. Als iemand in je directe omgeving, een familielid, een vriend of wie dan ook, op jou een beroep doet en je voelt, dit wordt van mij gevraagd. Je offert iets op, van je tijd, je geld misschien, je energie, je vrijheid. Het kunnen zware momenten zijn en soms is er dan ook nog pijn en verdriet. Maar wat je dan weggeeft van jezelf maakt jou niet kleiner, eerder groter. Het maakt je meer mens, het brengt je dichter bij het leven.

We mogen wensen dat dit gevoel, dat in moeilijke tijden haast vanzelfsprekend is, niet verdwijnt als de routine terugkeert.

Dat we ook op gewone dagen leven met ons hart. Dat we beseffen dat de worsteling tussen goed en kwaad, tussen recht en onrecht, nooit stopt, dat onze levens ermee verstrengeld zijn, in wat we kopen, wat we eten, wat we doen, en wat we laten.

Jesaja hield zijn tijdsgenoten voor: Vasten, offeren, dal ie dagelijkse routine, het lijkt allemaal mooi, maar als het niet samengaat met bescherming van de zwakke en een eerlijke omgang met elkaar, is het een schijnvertoning. Zo kan ook het leven van vandaag, onze routine, schone schijn worden als we vergeten welke waarde het leven heeft en hoe we die koesteren.

Met het beeld van het koren en het onkruid leert Jezus ons dat leven geen neutrale bezigheid is. Want hoe beter het koren groeit, hoe moeilijker het onkruid het heeft.

En dat zit niet het grootse, maar juist in het kleine. Het koninkrijk van God, de nieuwe wereld, is geen wapengekletter, geen machtig gebaar. Het zijn allemaal kleine, bescheiden, graankorreltjes.

Het is een knipoog, een handdruk, een vriendelijk woord, een luisterend oor. Het is leven met je hart, het is onrecht herstellen voor zover het in je macht ligt. Het is kunnen vergeven, een ander en jezelf, het is iets goeds zien in een ander ook al ligt ie je niet. Het is de ander zien staan ook al is hij niets volgens de normen van deze wereld. Geloof die niet, want wat telt is de mens in de ogen van God.

En bedenk: Je hebt veel meer liefde in je dan je denkt, als een korenaar vol graankorrels. En in het dagelijks leven van ons, zit veel meer goeds en veel meer moois en liefdevols dan we zelf vaak beseffen. Je draagt veel meer bij dan je denkt. Als kinderen van God dragen we allemaal zijn nieuwe wereld in ons.

Tot slot: Iemand zou nu als conclusie kunnen trekken: ‘die mengeling van goed en kwaad, dat is nou eenmaal de wereld waarin we leven, deal er maar mee’. En dat is waar, maar niet helemaal. Want Jezus vertelt niet over dé wereld, maar over Góds wereld. Het goede dat wij mensen doen, staat daarom niet op zichzelf, maar het weerspiegelt Gods goedheid die oneindig is. Het vertrouwen van die eigenaar, Gods vreemde ruimhartigheid, biedt ons de ruimte om te leven en te bloeien. Met wat wij bijdragen kunnen we de goede afloop niet afdwingen. Maar zoals God ons toevertrouwt dat wij iets laten zien van zijn goedheid, zo mogen wij God vertrouwen die begin en einde in zijn hand heeft.

Amen.

Eeuwige

De mildheid

die spreekt

uit het verhaal

van Jezus

dat vandaag

geklonken heeft

doet ons goed.

Wij worstelen

elke dag

met onze keuzes

tussen goed

en kwaad,

het is een strijd

die nooit

ophoudt.

Maar als graan

en onkruid

samen mogen

opgroeien

tot de oogst

is er tijd

om te vallen

en weer

op te staan

en meer en meer

mens te worden

naar uw beeld.

Wij bidden

voor al die plaatsen

in de wereld

waar het onkruid

alle ruimte krijgt

en het leven

verwordt

tot een grimmige plek.

Namen van landen

waar we deze week

van hoorden

in het nieuws

komen bij ons op:

Venezuela

Jemen

Congo…

Maar ook hier

dichtbij

kan het soms

grimmig zijn

waar mensen

niet gezien worden

of geen recht

gedaan.

Mogen wij

erop vertrouwen

dat hoewel er

altijd kwaad

zal blijven

we er wel

iets tegenover

kunnen zetten.

Een glimlach

of een handdruk

kan al veel

betekenen…

Ons hart

gaat uit

naar mensen

die ziek zijn

een uitslag verwachten

en heen en weer

geslingerd worden

tussen hoop en vrees;

naar mensen

die iemand verloren

of nooit

een naaste vonden

en met moeite

leven met

de stilte

in hun huis;

naar mensen

die met onrecht

of zwaarte

te maken hebben

in hun werk

en hun rug

maar amper

recht kunnen houden…

Mogen zij

merken

dat er mensen zijn

die leven

met hun hart

en bewogen zijn

om hen.

In stilte

Onze Vader

NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, 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!