**Choral evensong**, gehouden op zondag 16 juni 2019 in de Hooglandse kerk te Leiden. Medewerking van ‘De Leidse Cantorij’, o.l.v. Hans Brons. Voorganger: ds. Margreet Klokke

**Opening sentences**

Welkom in de evensong in de Hooglandse kerk

op deze mooie zondag, een week na Pinksteren - het feest van de gave van de heilige Geest, van de inspiratie die we kunnen ontvangen van de Eeuwige.

Deze eerste zondag na Pinksteren heeft in de traditie van de kerk een naam gekregen. Het is ‘zondag Trinitatis’ de zondag van de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest.

In de viering klinkt dan ook muziek en zang, die past bij deze zondag – telkens zult u ze horen terugkomen: Vader, Zoon en heilige Geest.

De ‘lessons’ en de korte ‘address’ zullen gaan over de vraag wat we ons moeten voorstellen bij dat theologische begrip ‘Drie-eenheid’, en hoe het te verbinden met ons eigen leven.

Ik wens onseen goede viering.

Richten wij ons hart op de Eeuwige…

**Address over 1 Korinthiërs 2: 6-16 en Matteus 28: 16-20**

*Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.* Met deze laatste woorden van Jezus eindigt het evangelie naar Matteüs. Op het moment dat de evangelist deze woorden opschrijft – het is dan rond de jaren tachtig van onze jaartelling - is deze beweging al volop aan de gang. Dertig jaar ervoor is de apostel Paulus al de grens van Israël overgegaan. Hij is met het verhaal van Jezus naar Athene getrokken en vervolgens naar Rome. Onderweg heeft hij allerlei volken gedoopt in de naam van de *Vader, de Zoon en de heilige Geest.* En zo heeft deze ene kleine man de Midden-Oosterse verhaaltraditie waar de bijbel een neerslag van is, naar het Westen gebracht.

De Westerse cultuur van Athene en Rome had echter een heel andere sfeer dan die van het Midden Oosten. Athene en Rome waren sterk beïnvloed door grote Griekse denkers als Plato en Aristoteles. Die laatste, Aristoteles, zou je wel de Robbert Dijkgraaf van dat millennium kunnen noemen. Hij was één van de eerste echte wetenschappers. Hij probeerde de werkelijkheid te begrijpen. Onderscheid te maken, tussen de verschillende elementen waaruit deze bestaat. Oorzaken en gevolgen te herkennen. Te zoeken naar de eerste oorzaak van alles. En naar een universele waarheid. Dat kenmerkte de cultuur in Athene en Rome.

Toen de mensen daar gedoopt werden in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest begonnen ze zich dan ook af te vragen hoe het precies zat met die drie. Hoe moest je hun werkelijkheid begrijpen? Waren het drie goden? Of was het één God in drie gestalten? En was de ene gestalte goddelijker dan de andere? Of stonden ze op gelijke voet? Hadden ze dezelfde substantie? Was Jezus een echt mens, van vlees en bloed, of God in een vermomming? Hoe zat dit precies?

Daar is lang over gesproken en geredeneerd. De vraag hoe de verhouding is tussen Vader, Zoon en heilige Geest is van alle kanten bekeken en geanalyseerd. Tijdens het concilie van Nicea in 325. Het concilie van Constantinopel in 381. En ten slotte tijdens het concilie van Calcedon in 451. Toen is het dogma van de drie-eenheid vastgesteld: Vader, Zoon en heilige Geest vormen een ontologische eenheid. Zij zijn één wezen met drie zijnswijzen. De drie-eenheid is met andere woorden de oplossing voor een Westers denkprobleem. In de bijbel zelf komt dit begrip niet voor…

Inmiddels zijn we vijftien eeuwen verder. De kerk heeft nogal wat kritiek gehad, van Jodendom en Islam, op haar leer van de drie-eenheid. ‘Is het christendom op deze manier geen verkapte vorm van meer-godendom?’ Hebben zij gevraagd. En er is meer oog gekomen, voor de verhalende cultuur waar de bijbel uit stamt. Het gaat in dat boek niet om hoe het precies zit met God. *Niemand kan God zien, èn leven,* staat er ergens in de thora. Je kunt hem niet begrijpen, je kunt alleen door hem gegrepen worden. Het gaat erom, hoe hij werkt. Op welke manier hij zich onder ons manifesteert.

Soms kan een mens God ervaren als Vader. Als een tegenover. Een stem, die je raad geeft, een woord, dat je de weg wijst. Soms kan een mens God ervaren als Zoon. Als een mens naast je. Iemand, in de ontmoeting met wie je iets eeuwigs ervaart. En soms kan een mens God ervaren als heilige Geest. Als een ‘spark’, een vonk in zichzelf. Als een bepaald soort enthousiasme. Enthousiasme – dat betekent letterlijk ‘in God zijn’, wist u dat?

Vader, Zoon en heilige Geest. Tegenover, naast, in. Zo werkt God. De drie vormen geen ontologische maar een economische eenheid, een dynamische eenheid. Hij komt steeds dichterbij mensen. Het woord wordt elke keer een beetje meer vlees. Dat is hoe de triniteitsleer er vandaag uitziet.

En misschien kunt u daar ook iets van herkennen in uw eigen leven. Vaak is God eerst een verhaal voor je. Een boek op de eettafel thuis, of in de kinderdiensten in de kerk. Een stem, een woord, een tegenover. Dàn herken je hem soms even in een mens, naast je. In zo’n aangrijpend moment met een meer, een oeroud veel te veel, om met de dichter Gerard Reve te spreken. En dàn kan hij ineens ook een vuurvlam worden, in jezelf. Een soort van ‘pushing power’. Een bron van kracht. Vader, Zoon en heilige Geest – dat is vaak het verhaal van je eigen geloofsgeschiedenis. Een verhaal, dat op elk moment weer opnieuw kan beginnen. Dat vieren we op zondag trinitatis. Hoe ongrijpbaar de Eeuwige ook is voor je denken, je kunt zomaar, onverwachts, door hem wòrden gegrepen. Nu eens in de gestalte van de Vader, het tegenover. Dan in de gestalte van de Zoon, de naaste. En dan weer in de gestalte van de heilige Geest. De vonk in jezelf. Amen.

Eeuwige,

Wij zijn dankbaar

voor dit uur

van verstilling

en inkeer

hier in deze

eeuwenoude kerk.

Wij zijn ons er

elke dag

van bewust

dat wij weer een

hoofdstuk toevoegen

aan onze

familiegeschiedenis

en het verhaal

van onze loopbaan

of dat wij weer een

nieuw hoofdstuk

beleven

in de geschiedenis

van ons land

van deze wereld.

Maar we zijn ons

vaak niet bewust

van die diepere laag

in ons leven

het verhaal

van onze geschiedenis

met U

van uw aanwezigheid

in ons leven

als Vader,

Zoon en heilige Geest.

Help ons

oog te houden

voor die

dragende laag

in ons leven

ook als wij straks

deze heilige plaats

weer verlaten.

Wij bidden

voor al die plaatsen

in de wereld

die wij als

godverlaten

kunnen beleven.

De arena

van de politiek

waar zo vaak

langs elkaar heen

geschreeuwd wordt,

de woestijn

van het tentenkamp

waar vluchtelingen

moeten overleven,

het midden

van de oceaan

waar de plastic soep

ronddrijft

of welk ander beeld

elk van ons

nu voor ogen komt.

Maak ons

alert op

alle kleine tekenen

van uw werkzaamheid

in ons midden:

in de gestalte van

een tegenover,

een naaste of

een vonk in onszelf.

Geef ons vertrouwen

in u als

Vader, Zoon en

Heilige Geest.

Wij bidden

voor al die

mensen

in onze eigen

omgeving

die zich

godverlaten

kunnen voelen

omdat zij

ziek zijn

naar lichaam

of geest

omdat zij

rouwen

om wie zij

verloren

aan het leven

of de dood

of omdat zij

in een tijd

waarin alles

om cijfers gaat

een leegte voelen

een gemis ervaren

aan een groter

verhaal,

een zin.

Maak hen alert

op de verborgen manier

waarop u

onze levens

en deze wereld

draagt

als tegenover, als naaste

als innerlijke vonk.

In stilte…

Door …, Amen.

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!