29-12-2019, Leidse binnenstadsgemeente voorganger: ds. Popko Kuiper

Intochtslied: Psalm 90a

Stilte

Votum + groet

- Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft,

 die trouw is tot in eeuwigheid en niet los laat wat zijn hand begon.

- Genade zij u en vrede van God de Vader, en van zijn Zoon Jezus Christus,

 in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.

Inleiding op de dienst

Zo tegen het einde van het jaar worden we bestookt met lijstjes en overzichten,

en daarbij bekruipt velen van ons het gevoel dat de tijd vliegt.

Wat is er weer veel gebeurd in het jaar dat bijna achter ons ligt.

Goede tijden, slechte tijden, ze komen en ze gaan weer voorbij.

Wie een beetje thuis is in de bijbel denkt hierbij al gauw aan het derde hoofdstuk van Prediker,

die poëtische opsomming van mooie en minder mooie tijden,

met als boodschap dat we van die mooie tijden mogen genieten,

maar ook niet moeten weglopen voor wat in minder mooie tijden op ons af komt.

We lezen vandaag niet uit dat derde hoofdstuk van Prediker, maar uit het hoofdstuk 7.

Daarin staan enkele verzen die wat uit de toon lijken te vallen ten opzichte van de rest van dit bijbelboek, hoewel ik denk dat het wel meevalt als we die verzen aandachtig bekijken.

Maar in het bijzonder wil ik stilstaan bij één zin die ik altijd vreemd gevonden heb.

Dat is de zin: “Wees niet al te rechtvaardig”. Zo’n zin verwacht je toch niet in de bijbel?

Staat dat niet haaks op al die andere bijbelteksten die ons oproepen om radicaal te zijn?

We lezen daarbij een gedeelte uit het evangelie van Matteüs.

In dat gedeelte roept Jezus ons op om ons geen zorgen te maken over de dag van morgen.

Dat kunnen we natuurlijk ook opvatten als: maak je geen zorgen voor het nieuwe jaar dat komt.

Tegen die achtergrond roept Jezus ons op te zoeken naar Gods Koninkrijk en zijn gerechtigheid, en we vragen ons dan af of de boodschap van Prediker echt wel heel anders is dan de boodschap van Jezus.

Kyrië-gebed

O God, wat is dat voor tijd waarin wij leven? Hoe verwarrend is het soms, hoe onzeker!

Voor ouderen lijkt het soms alsof niets meer hetzelfde is als vroeger.

En zelfs jongeren ervaren dat dingen die zeker leken, zomaar kunnen veranderen.

In het afgelopen jaar gingen zoveel dingen anders dan we tevoren dachten,

dus wat het komende jaar gaat brengen…? We hebben vermoedens en plannen, maar geen zekerheid.

O God, leer ons om met die verwarring en onzekerheid om te gaan,

en bewaar ons voor de valse zekerheden die ons zo vaak worden voorgespiegeld.

Zo bidden wij:

(*Gemeente:) Kyrië eleison.*

O God, wat is dat voor tijd waarin wij leven? Waar vinden we nog gerechtigheid?

Zelfs de overheid houdt zich soms niet aan haar eigen regels,

en ja, hier zijn nog rechters die recht spreken, maar het wachten daarop duurt vaak verschrikkelijk lang.

En is de gerechtigheid van onze overheid wel hetzelfde als de gerechtigheid van uw Koninkrijk?

En is onze manier van leven wel rechtvaardig tegenover zoveel andere mensen op deze wereld?

O God, leer ons hoe wij rechtvaardig kunnen zijn, en kom de rechteloze te hulp.

Zo bidden wij:

(*Gemeente:) Kyrië eleison.*

O God, wat is dat voor tijd waarin wij leven? Hoeveel rampen bedreigen ons?

Is de opwarming van de aarde nog te stoppen? Hoeveel diersoorten zullen nog uitsterven?

Religieuze verschillen leiden tot wantrouwen en haat. Etnische verschillen leiden tot oorlogen.

Dictators leggen tegenstanders het zwijgen op. Machthebbers verkondigen hun eigen waarheid.

Mensen worden bestookt met informatie, maar elkaar begrijpen lukt vaak zo vaak niet.

O God, kom deze wereld te hulp, en laat uw licht schijnen in onze duisternis.

Zo bidden wij:

*(Gemeente:) Kyrië eleison.*

Bemoediging (uit Psalm 93)

De HEER is koning, met hoogheid is hij bekleed,

de HEER is met macht bekleed en omgord.

Vast staat de wereld, zij wankelt niet,

en vast staat van oudsher uw troon,

u bent van alle eeuwigheden.

Uw uitspraken zijn betrouwbaar.

Heiligheid is van uw huis het sieraad,

HEER, tot in lengte van dagen.

Zingen: Psalm 103 : 1 + 7

Gebed bij de opening van het Woord

O, God, nu wij weer op het punt staan de Bijbel te openen en te luisteren naar uw Woord,

vragen wij om het licht van uw Geest.

Help ons onze oren en onze harten wijd te openen,

zodat wij verstaan wat U wilt zeggen, en uw Woord gestalte krijgt in ons leven.

Gesprek met de kinderen

* Het kerstfeest is voorbij, komende week vieren we oudjaar en nieuwjaar.
* Wat merk je ervan als een nieuw jaar begint?
* Hebben jullie plannen voor het nieuwe jaar? Gaan er dingen veranderen?
* *Wat blijft:* licht en donker, zon en regen, seizoenen,
leuke en minder leuke dingen, God.

1e Lezing: Prediker 7 : 1 – 18

Zingen: Lied 720

2e Lezing: Matteüs 6 : 24 – 34

Zingen: Lied 913 : 1 + 4

Verkondiging

Zo’n tekst die op allerlei bijzondere momenten in je leven een rol speelt

die telkens weer op je pad komt, waar je houvast aan hebt als dat nodig is –

waarschijnlijk hebben de meesten van u wel zo’n speciale tekst, of misschien wel enkele teksten,

uit de bijbel, of uit het liedboek, of misschien uit een hele oude bundel...

Zo’n bijzondere tekst, dat is voor mij Matteüs 6 : 33. “Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al die andere dingen zullen je erbij gegeven worden.”

Die tekst staat in dat gedeelte waarin Jezus ons oproept om ons geen onnodige zorgen te maken.

Hij roept ons op om een voorbeeld te nemen aan de vogels in de lucht en de bloemen op het veld.

De voorbeelden die Jezus noemt zijn niet zo goed gekozen, volgens iemand die er verstand van heeft.

Want veel vogels leggen wel degelijk voorraden aan. Ze zijn niet zo zorgeloos als ze misschien lijken.

Maar dat doet toch niets af van wat Jezus ons wil duidelijk maken.

Ergens voor zorgen is toch heel wat anders dan je bij voorbaat zorgen maken.

Maak je geen zorgen voor morgen, maar zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.

Dat koninkrijk van God waar Jezus zo veel over vertelt,

waarin geen plaats is voor onrecht,

waar mensen elkaar helpen in plaats van jaloers te zijn,

waar de eersten de laatsten zijn en de laatsten de eersten,

waar geen gebrek zal zijn, geen pijn, geen angst, geen verdriet.

Dat koninkrijk van God te *zoeken*, hier op aarde,

niet alleen voor jezelf, maar juist ook voor anderen,

daartoe roept Jezus ons op, maar dat valt niet altijd mee. Vaak stuit je op muren van onbegrip.

En toch, soms kun je het ervaren: dit, ja dit moet het zijn. Gerechtigheid.

Dat mensen met elkaar omgaan zoals God het bedoeld heeft! Rechtvaardig, vergevingsgezind, liefdevol.

Vijanden die hun ruzies bijleggen. Tegenstanders die elkaar gaan begrijpen.

Machthebbers die machtelozen te hulp schieten.

Het gebeurt soms. Als je er maar naar blijft zoeken.

En op zo’n moment, als je iets van dat koninkrijk ervaart,

dan besef je: dit is waar het om draait in het leven. Hier kun je mee verder.

Dit is meer waard dan al die andere dingen waar mensen zich soms zorgen over maken.

Als mensen elkaar bijstaan in het leven, dat maakt het leven waardevol en zinvol.

En alles wat je daar zelf aan hebt bijgedragen, dat voelt dan niet meer als opoffering.

En ja, … misschien is morgen alles weer anders. Misschien kun je morgen weer opnieuw beginnen.

Of er komen weer heel andere moeilijkheden op je weg. Maar dat zie je dan morgen wel.

“Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.”

Als die tekst telkens weer opduikt in je leven, wat moet je dan met die woorden van Prediker?

“Wees niet al te rechtvaardig.” Hoe kan Prediker dat zeggen?

Hoe kan een mens ooit te rechtvaardig zijn?

En hebben we hier dan te maken met twee tegenstrijdige bijbelteksten?

Misschien is rechtvaardigheid niet helemaal hetzelfde als gerechtigheid.

Maar het lijkt me lastig om het verschil tussen beide teksten helemaal te verklaren

uit het eventuele verschil in betekenis tussen die twee woorden: rechtvaardigheid en gerechtigheid.

Alleen al omdat de ene tekst uit het Hebreeuws vertaald is en de andere uit het Grieks.

Dus we zullen toch vooral moeten kijken naar het verband waarin we beide teksten aantreffen.

Die tekst van Prediker “Wees niet al te rechtvaardig”,

die zin wordt vlak daarna gevolgd door “Maar gedraag je ook niet al te *on*rechtvaardig”.

Daar wordt het niet meteen veel duidelijker van.

Want hoezo, mag je dan wel een beetje onrechtvaardig zijn?

Elke onrechtvaardigheid is toch gewoon: onrechtvaardig? Dat moet je toch altijd vermijden?

In een commentaar bij dit bijbelgedeelte las ik: “Prediker pleit hier voor de gulden middenweg.”

Niet te rechtvaardig, niet te *on*rechtvaardig, maar daar ergens tussenin. Daar kom je het verste mee.

Maar ja. Wat is precies de gulden middenweg?

Betekent dat niet in de praktijk dat we gewoon maar doen wat ons het beste uit komt?

De gulden middenweg, dat klinkt wel wijs en verstandig. Maar is dat bijbelse wijsheid?

En past dit wel bij wat we nog meer in het boek van Prediker lezen?

Maar eerst nog even – voor het geval nog iemand nieuwsgierig is wie hij eigenlijk was, die Prediker –

we weten niet wie hij was, de schrijver van dit bijbelboek.

Hij leefde waarschijnlijk in de derde eeuw voor Christus

en hij noemde zichzelf in het Hebreeuws Qohelet, of hij verplaatste zich in iemand die hij zo noemde.

Die naam of titel betekent waarschijnlijk zoiets als: spreker, iemand die het woord voert, of iemand die wijze lessen geeft.

Qohelet, dat is ooit vertaald als Prediker, en dat laten we maar zo.

Prediker vertelt van zichzelf dat hij zijn leven lang gezocht heeft naar wijsheid,

en dat hij daarvoor enkele verschillende manieren van leven geprobeerd heeft.

Hij vertelt bijvoorbeeld dat hij geheerst heeft als koning over Jeruzalem,

maar dat hoeven we natuurlijk niet letterlijk te nemen.

Enkele teksten maken wel duidelijk dat hij een heteroseksuele man was, en dat hij schreef voor een mannelijk publiek. Bijvoorbeeld de zin: “Geniet van het leven met de vrouw die je liefhebt.”

Maar je kunt in die teksten het woord “vrouw” best vervangen door “man”, als dat beter bij je past

– dat maakt volgens mij niks uit voor de essentie van wat Prediker wil zeggen.

Eén van de belangrijkste conclusies die Prediker trekt uit zijn speurtocht naar wijsheid,

dat is dat mensen zich niet te veel moeten uitsloven.

Natuurlijk moet je wel je werk doen – wie helemaal niets doet komt op den duur om van armoede –

maar wie steeds maar werkt zonder te genieten van wat dat allemaal oplevert,

die doet zichzelf tekort, en die maakt zichzelf belachelijk.

En die doet ook zijn Schepper tekort.

Je uitsloven zonder genieten, dat is lucht en leegte volgens Prediker, en het najagen van wind.

Geniet van het leven voordat het te laat is. We komen het herhaaldelijk tegen in dit bijbelboek.

In het gedeelte dat we gelezen hebben uit hoofdstuk 7 staan wel enkele zinnen die hier haaks op lijken te staan. Maar ik zei het al: volgens mij valt dat wel mee.

Ik ga die zinnen niet allemaal bij langs, maar ik noem er twee.

Eerst die beeldende vergelijking in vers 6:

“Zoals de dorens knetteren onder de pot, zo knettert het lachen van de dwaas.”

Prediker bedoelt hier niet dat *alle* lachen dwaas is. Natuurlijk lach je als er iets te lachen valt.

Maar Prediker bedoelt het luidruchtige lachen om helemaal niets, of om een kleinigheidje,

lachen om te doen alsof je een heleboel plezier hebt terwijl het eigenlijk niets voorstelt.

“Zoals de dorens knetteren onder de pot...”

Hebt u wel eens dorens zien branden? Een hoog oplaaiend knetterend vuur kan dat zijn.

Maar het is maar even, je hebt er niets aan, je kunt er nog geen ketel water mee aan de kook brengen.

Wat Prediker schrijft aan het begin van vers 2, dat is lastiger. Het is confronterend.

“Het is beter dat je naar een huis vol rouw gaat, dan naar een huis vol feestrumoer”.

Hè bah, denk je dan, wat een zwartkijker die Prediker. Dat is toch geen genieten van het leven?

Ik moet nog vaak denken aan wat een oudere collega-predikant eens zei, jaren geleden.

Ik was nog maar net begonnen als predikant, in mijn eerste gemeente.

Iemand had die collega gevraagd wat hij het mooiste onderdeel vond van zijn werk als predikant.

De andere aanwezigen dachten dat hij zou zeggen: het voorgaan in kerkdiensten, of zo,

of specifiek het dopen van kinderen, het bevestigen van een huwelijk, het vieren van kerst of pasen,

of het thuis bezoeken van mensen, of het leiden van gespreksgroepen.

Maar zijn antwoord was: de begrafenissen.

Ik had toen nog niet genoeg ervaring om te begrijpen wat hij bedoelde.

Later ben ik het wel gaan begrijpen, denk ik.

Intussen zijn er heel wat begrafenissen en crematies geweest waarbij ik als predikant betrokken was.

De ene keer was dat moeilijker dan de andere,

ik bedoel niet alleen de rouwplechtigheid op zich, maar alles wat daaromheen gebeurt.

Vooral vaak dat eerste gesprek, als je net gehoord hebt dat iemand onverwacht overleden is.

Als iemand op hoge leeftijd sterft, die misschien al een heel ziekbed heeft gehad,

dan begrijp je dat de nabestaanden daar vrede mee kunnen hebben.

Maar soms ging ik met lood in de schoenen naar – wat Prediker noemt – “een huis vol rouw’,

waar een kind was overleden, of iemand in de bloei van zijn leven.

Natuurlijk ging ik liever naar een huis vol feestrumoer,

vanwege een geboorte, een huwelijk, een jubileum,

om wat voor reden die er ook kan zijn om feest te vieren.

Maar achteraf...

Achteraf besefte ik: goed dat ik daar was, in dat huis vol rouw. Daar kon ik iets betekenen.

Meer dan wat ik ooit zou kunnen betekenen in een huis vol feestgangers.

Prediker bedoelt dus niet dat je niets te zoeken hebt in een huis vol vreugde.

Daar mag je zijn, natuurlijk. Waarom zou je geen feest mogen vieren? Geniet er van!

Maar in een huis vol rouw, daar *moet* je zijn, daar mag je niet ontbreken.

Eigenlijk kom je die boodschap telkens weer tegen in het boek van Prediker.

Dat je moet zijn op de plek waar je *op dat moment* moet zijn.

Dat je moet doen wat je *op dat moment* moet doen.

Er zijn mooie en minder mooie tijden, en loop er niet voor weg.

Wees blij, ga uit je dak als er wat te vieren valt. En geniet ook van het geluk van een ander.

Wees geen zwartkijker als mensen om je heen alle reden hebben om blij te zijn.

Maar probeer ook niet krampachtig om je goed te houden als er reden is verdrietig te zijn.

En deel ook in het verdriet van een ander. Loop er niet voor weg. Verstop je niet.

Zulke adviezen die Prediker geeft, die klinken eigenlijk best modern.

Misschien dat juist daardoor dat boek van Prediker al jarenlang mijn favoriete bijbelboek is.

Van alle bijbelboeken past dat boek van Prediker wellicht het beste in onze tijd.

En misschien geldt dat wel bij uitstek voor die ene moeilijke zin: “Wees niet al te rechtvaardig.”

Stel je voor, iets heel gewoons. Je gaat naar de supermarkt en je denkt: wat zullen we eten vandaag?

Ten eerste: het moet lekker zijn. Als het niet lekker is gooi je misschien de helft weg, en dat is zonde.

Maar wat jij niet lekker vindt, dat vinden je huisgenoten misschien juist wel lekker. Of andersom.
En wat is nou belangrijker?

Ten tweede: het moet gezond zijn. Dat is nog lastiger. Want als ergens veel gezonde voedingsstoffen in zitten, kan er ook nog van alles in zitten wat juist helemaal niet gezond is.

Trouwens: te veel van iets is nooit gezond, maar te weinig ook niet.

Maar het wordt nog ingewikkelder.

Want je gunt natuurlijk iedereen die er aan mee gewerkt heeft dat jouw eten in de winkel ligt,

een fatsoenlijk inkomen en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden.

Je wilt natuurlijk ook niet dat dieren hebben moeten lijden om wat jij eet.

En je wilt niet dat voor de productie van jouw eten anderen worden beroofd van hun inkomstenbron,

of dat er bossen voor worden gekapt, dat er verkeerde bestrijdingsmiddelen worden gebruikt,

dat er kassen voor moeten worden gestookt of dat het de halve wereld over vervoerd moet worden, of…

Ben je daar nog, in die winkel? Heb je al een keuze gemaakt? En was het een rechtvaardige keuze?

En al die mensen die iets anders kiezen, zijn die dan onrechtvaardig?

Ik denk dat ik Prediker zo zachtjesaan ga begrijpen. Wees niet al te rechtvaardig.

Wie al te rechtvaardig is, die kan niet kiezen in de supermarkt.

Wie al te rechtvaardig is, die kan heel vaak niet kiezen in die ingewikkelde tijd waarin wij leven.

Erger nog: wie al te rechtvaardig is, die veroordeelt gemakkelijk anderen

om de keuzes die zij na veel wikken en wegen ten einde raad gemaakt hebben.

Ik denk dat ik Prediker ga begrijpen. Maar begrijp ik Jezus dan nog?

Jezus die zei: Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid?

Maar wacht eens…

Wat was ook al weer de reden waarom de schriftgeleerden Jezus wilden doden?

Dat was omdat Jezus het niet zo nauw nam met de regels.

De sabbat is er voor de mens, zei Jezus, en de mens is er niet voor de sabbat.

En Jezus ging om met hoeren. En tollenaars. En andere mensen die wel eens verkeerde dingen deden.

De gerechtigheid van Gods koninkrijk is wat anders dan rechtlijnigheid.

Het is ook wat anders dan de gulden middenweg, keurig tussen alle uitersten in.

De gerechtigheid van Gods koninkrijk vraagt wel om het maken van keuzes.

Maar de goede keuze kan telkens weer anders zijn. Afhankelijk van zoveel dingen.

Afhankelijk van het moment. Want ja, er is een tijd van… .

Genoeg gezegd. Het is tijd om te stoppen.

Zingen: Lied 981

Gebedsintenties

Dankzegging en voorbeden

* dat we van zoveel dingen kunnen genieten
* voor alle mensen die niet kunnen kiezen
* voor alle mensen die spijt hebben van hun keuzes
* voor alle mensen die niets te kiezen hebben
* voor alle mensen die zich bezorgd maken (persoonlijk, maatschappelijk)

Stil gebed en “Onze Vader”

Wat geen mens voor ons kan verwoorden willen wij in stilte aan u voorleggen. …

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome;

uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen van de kerkenraad

Collecte

Slotlied: Lied 93 : 1 + 4

Wegzending en Zegen

Ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren:

 De HERE zegene u en behoede u;

 de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;

 de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen