Oogstdienst met avondmaal, gehouden op zondag 17 november 2019 in de Hooglandse kerk. Voorgangers: ds. Margreet Klokke (liturg) en prof. dr Jan Boersema (dienst van het woord)

Ook dit jaar

heeft de akker

weer vrucht gegeven.

Het graan

dat gezaaid is

groeide op

er kwamen

korrels in de aar

de zon heeft ze

doen rijpen

er is geoogst

en nu ligt er

brood op de tafel

klaar om te worden

gebroken en gedeeld.

Het is goed

om in dit uur

in uw huis

herinnerd te worden

aan de kracht

van het leven.

Wat er ook gebeurt, na elke winter

komt er weer

een lente, zomer

en oogsttijd.

Dat kan moed geven, alsof er

ook nieuwe bloei

kan komen

na een winterse

periode in ons

eigen leven.

Daarom bidden wij:

HEER ONTFERM U

Ook dit jaar

heeft de akker

weer vrucht gegeven.

Iemand heeft

wijnranken opgebonden

druiven gekrent

en geplukt

anderen hebben ze

tot sap geperst

en nu staat er

wijn op tafel

klaar om te worden

rondgedeeld en

gedronken.

Het is goed

om er

op deze manier

aan herinnerd

te worden

dat wat wij bijdragen

er toe doet.

Elk van ons

kan een bron van

vertrouwen zijn

en hoop

en daardoor

een bron van leven

voor een ander

voor deze samenleving.

Daarom bidden wij:

HEER ONTFERM U

Een overvloed

aan vruchten

van het veld

staat er hier

op tafel

in allerlei

vormen, kleuren

en smaken.

Het is goed

om er zo

aan herinnerd

te worden

hoe ongelofelijk

rijk en mooi

het leven is,

hoe het

de moeite waard is

om ervoor

te zorgen

en er af en toe

een ader

voor te laten.

Met alle vezels

van ons bestaan

zijn wij

afhankelijk

van de schatten

die u ons geeft

in aarde en water

zon en wind.

Daarom bidden wij,

zingend:

HEER ONTFERM U

Preek over Genesis 3: 17-18 en 23 en Matteüs 7: 1-15, gehouden door Prof. Dr. Jan Boersema

1. Op deze avondmaals-zondag vieren we met elkaar ook dankdag. ‘Dankdag voor gewas en arbeid’ zoals dat zo mooi heet. En dat is een heel waardevolle traditie. Er is - ook dit jaar - veel om dankbaar voor te zijn en het is goed om daar ook in de kerk – ja juist in de kerk - bij stil te staan. We herdachten eerder dit jaar op verschillende plaatsen de bevrijding – nu vijf en zeventig jaar geleden. Vijf en zeventig jaar vrede; een vol mensenleven zonder oorlog. Dat was onze ouders en grootouders niet gegeven. En vele miljoenen elders in de wereld evenmin. Wij leven hier in voorspoed. Er is in ons land volop bedrijvigheid, we hebben een bloeiende economie en historisch gezien een ongekende welvaart, al zou die beslist beter verdeeld moeten worden. Er is al met al veel reden voor dank.

2. Maar danken voor het gewas? Voor onze productie?, voor de oogst? We zongen zo heerlijk over het brood dat voor ons wordt geboren. Maar kunnen we dat vandaag nog onbekommerd doen nu we midden in een stikstof crisis zitten? We zongen ‘loof God voor de vruchten van boomgaard en land’, maar zit er niet teveel PFAS in dat land? Kunnen we wel echt danken voor al onze arbeid en bedrijvigheid als die zo slecht uitpakt voor het klimaat en de biodiversiteit?

Hoe onbekommerd kunnen we zijn nu de boeren massaal protesteren en het Malieveld omploegen in plaats van hun akkers. Is dat dezelfde boer uit het lied dat we zojuist zongen: ‘de oogst met de hulp van machines volbracht, geduldig gedaan met verenigde kracht’? En hoe onbekommerd kunnen we zijn, nu natuurbeschermers naar de boeren wijzen, de boeren naar de bouwers, die weer naar de automobilist, de luchtvaart, de consumenten zodat uiteindelijk… iedereen naar elkaar wijst. Hoe onbekommerd zijn we, nu politici en bestuurders wanhopig naar een blijvende oplossing zoeken om ook deze crisis op te lossen. Kunnen we aan dat alles zo maar voorbijgaan en op zondag gewoon onze traditionele dankdag vieren?

3. Nee natuurlijk, we sluiten hier in de kerk wel onze ogen, maar niet om ons af te sluiten voor de problemen om ons heen.

Maar wat dan wel? Hoe kunnen we keuzes maken en hoe moeten we omgaan met al die verdeeldheid? Wat heeft de kerk, wat hebben wij als geloofsgemeenschap te bieden? En bovenal: wat reikt het evangelie ons en onze samenleving aan? Welnu, ik denk dat Jezus ons in Matteüs duidelijk maakt hoe belangrijk de manier is waarop je met elkaar omgaat. Dat die manier van omgang er alles toe doet. Dat ons gesprek met de ander aan bepaalde eisen moet voldoen vóór de inhoud aan bod kan komen, en voór een oplossing in zicht komt. Dat je zélf aan bepaalde eisen moet voldoen. En dat je dus niet alleen onderdeel bent van een oplossing, maar zelfs het begin.

4. Zoiets vraagt om te beginnen dat je überhaupt met elkaar omgaat, dat je elkaar ontmoet en dat je met elkaar spreekt. Dat lijkt zo vanzelfsprekend, maar het is helaas in onze gepolariseerde wereld steeds minder vanzelfsprekend. We zien steeds meer groepen in de samenleving die elkaar niet meer opzoeken maar vooral vanuit eigen stellingen beschieten. Die luidkeels hun eigen punt maken. Die elkaar via de media iets toeroepen of – erger – toewensen. En die zich verder niet met de ander inlaten en langs elkaar heen leven. We zien polarisatie in de samenleving ontstaan. Waarbij steeds de ander, de politiek, de boer, de milieuactivist, de emigrant ‘het gedaan heeft’. Zou de kerk, zouden christenen hier tegenwicht kunnen bieden?

5. Pieter-Jaap Aalbersberg onze Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid stelde zich ook die vraag. Hij hield dit jaar op 31 oktober, Hervormings-dag, de Protestantse lezing. Zijn antwoord was “Ja”. Christenen moeten volgens hem een “positief ingestelde voorhoede zijn” en streven naar “maatschappelijke harmonie, met als kerndoel: behoud van eenheid en verscheidenheid.” Want zei Aalbersberg “kerken kunnen juist in deze tijd een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de sociale cohesie” (Trouw 31 oktober 2019 p.10). Een bemoedigend geluid. En ik denk dat hij ons terecht aanspoort. Misschien hebben we iets waardevols in huis, waar we niet zo bij stilstaan. Misschien is de kerk wel een plek waar we die ‘eenheid in verscheidenheid’ elke zondag weer oefenen.

Een plek, waar we, hoe verschillend ook, samenkomen als leden van één lichaam. Waar links en rechts, Groen en Rood, rijk en arm door elkaar zitten. Een plek, waar de klant van de ING-bank geen streepje voor heeft op de klant van de voedselbank; Waar je met en zonder status meetelt. Een plek waar de wielrijder de collectezak doorgeeft aan de hardrijder en waar een Feyenoord supporter naast een Ajax fan plaats kan nemen, gewoon in hetzelfde vak. Om uiteindelijk, als kinderen van één Vader, samen te zingen, samen te danken en de maaltijd van de Heer te gebruiken.

6. Het is echt een mooie en inspirerende gedachte van Aalbersberg. Maar als ik als wielrijder het collectezakje doorgeef aan een hardrijder wat denk ik dan? Dan denk ik misschien toch ‘je zit echt fout man, met je 130’. Op zo’n moment – en u herkent dat soort momenten vast ook bij uzelf – worden we door Jezus krachtig toegesproken: ‘Oordeel niet’ krijgen we te horen, want anders zal er net zo over jouw geoordeeld worden. En ‘neem elkaar niet de maat, want zo’n maat zal ook gebruikt worden om jou de maat te nemen’.

Hoe moeten we dit opvatten? Als er nu had gestaan ‘Meet niet met twee maten’ hadden we dat kunnen begrijpen. Maar ‘elkaar de maat niet nemen? Helemaal niet oordelen’?

Is dat niet erg radicaal? Gaat Jezus hier niet te ver? Mogen we elkaar niet meer aanspreken wanneer daar reden voor is? Wanneer daar naar ons idee álle reden voor is?

Het antwoord daarop laat nog even op zich wachten, want Jezus stelt eerst een confronterende vraag: waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt.

Nou… , zo lijkt de persoon in de tekst te willen antwoorden, ‘die splinter hoort niet in het oog, die moet eruit’. Natuurlijk! Die overmaat aan stikstof (die PFAS en vult u maar in..) hoort niet in het milieu, die moet eruit. Die ander zit echt fout. Dat antwoord ziet Jezus kennelijk aankomen, hij kent ons. Kennelijk is het niet eens zo’n onlogisch antwoord.

Maar Jezus knoopt er meteen weer een vraag aan vast: Hoe kun je zeggen ‘laat mij de splinter verwijderen zolang je nog een balk in eigen oog hebt’. Een balk, niet óok een splinter, nee een hele balk. Het zijn royale dimensies die Jezus hier gebruikt, hij gebruikt beeldende taal en stelt de zaken op scherp, dat is de stijl van de Bergrede. En jouw aandeel – waarvan je dacht dat het hooguit een stofje was – blijkt nu een balk. Moet je dan überhaupt wel over een splinter beginnen? Maar Jezus ontkent de splinter op geen enkele manier, hij suggereert ook niet om hem maar te laten zitten. Hij stelt een voorwaarde. ‘Verwijder eerst de balk uit je eigen oog’. Wij maken daar al gauw een morele voorwaarde van, zo van: dan heb je pas recht van spreken en tot zolang moet je je mond houden. En die aanpak begrijpen we: dat is de jij - bak; Ik? Kijk naar je zelf! Waarna er vervolgens wederzijds niets gebeurd.

Maar dat zegt Jezus niet. Hij wijst op de positieve gevolgen. Het verwijderen van de balk zorgt ervoor dat je scherp kan zien. De balk bij jezelf vertroebelt de blik op de ander. Vertroebelt oók het zicht op de precieze aard van het probleem zodat je niet eens in staat bent om het probleem goed aan te pakken. Natuurlijk is er ook een moreel probleem als je de balk in eigen oog niet opmerkt, en wel bij anderen de problemen meent te kunnen aanwijzen en oplossen. Niet voor niets gebruikt Jezus hier het woord hypocriet. Maar de tekst is vervolgens heel nuchter en oplossingsgericht. Je ziet niet scherp genoeg. Splinters verwijderen uit een kwetsbaar oog, ingewikkelde en gevoelige problemen oplossen, vereist een scherpe blik en kennis van zaken, anders wordt de ellende alleen maar groter. De koolstof cyclus en de N-stof cyclus zijn door ons mensen ernstig verstoord. Alternatieve feiten, verdoezelende cijfers, de ernst ontkennen, natuurgebieden opofferen, zaken voor je uitschuiven en lapmiddelen zijn dan niet behulpzaam.

De tekst is radicaal. Jezus legt de lat hoog in de Bergrede. Alleen besef of erkenning van je eigen rol in het geheel is kennelijk niet voldoende, al begint het wel met bewustwording. Pas als je er daadwerkelijk iets aan gedaan hebt, als de balk – de blokkade - verwijderd is, ontstaat het noodzakelijke scherpe zicht. Pas dan blijkt de waarde van je geloof en ben je geloofwaardig. En dat is nodig voor de oplossing: het verwijderen van die splinter waarmee het verhaal begon. Zodat uiteindelijk zowel de balk als de splinter zijn verdwenen en je samen geheeld verder kunt. Of we dat ooit bereiken? Het is maar goed dat Jezus onze zwakheden kent. Maar Hij wijst hier de weg.

Alleen zo mogen we elkaar aanspreken om helend bezig te zijn, dan weer aan de kant van de splinter dan weer aan de kant van de balk. Ook maatschappelijk. Steeds gemotiveerd om datgene, wat het goede leven in de weg zit, te verwijderen. Met een scherp zicht en een hand die genezing beoogt. En dankbaar voor Zijn goede schepping. Dankbaar voor de oogst. Zo kunnen we dienen en hoeden, als mensen naar Gods beeld. (lied 992).

(gebeden: zie volgende pagina)

Eeuwige,

aan deze tafel

vol met

vruchten

van de oogst

staan wij

erbij stil

hoe dubbel

het vandaag

gesteld kan zijn

met ons eten

en drinken:

ze geven

ons leven,

maar door de manier

waarop ze

gemaakt zijn

beschadigen ze

het leven

soms ook.

Wij bidden

dat de inspiratie

door uw woord

ons een

zuiver oog geeft

voor wat in onze tijd

het leven dient

en wat niet…

Wij bidden

voor de boeren

en tuinders

die hier en overal

met toewijding

werken

voor ons voedsel

en onze drank.

Zij worden

voor grote keuzes gesteld

nu de aarde

langzaam

uitgeput raakt

door alles wat wij

ervan vragen.

Dat wij hen

daarin niet

de maat nemen

maar om te beginnen

op onze eigen

vierkante meter

proberen

te doen wat goed is

voor ons

leefmilieu.

Wij bidden

voor mensen

op verantwoordelijke

posities

in het bestuur

en de regering

van ons land.

Dat er onder hen

mensen zijn

die geïnspireerd

door uw woord

het gesprek

blijven zoeken

in plaats van

zich mee te

laten nemen

in de cultuur van

met de vinger wijzen

naar en ander.

Zolang wij

voor elkaar bestaan

zult gij ons toch immers

niet ontbreken?

….

Ons hart gaat uit

naar mensen die

zich op dit moment

vruchteloos voelen;

voor wie afhankelijk zijn van de voedselbank,

voor wie ziek zijn,

in rouw, of het spoor in hun leven bijster.

Laat ons voor hen bestaan, in uw Naam.

In stilte…

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!