Kerkdienst van Schrift en Tafel in de serie ‘Het Onzevader’, gehouden op witte donderdag 9/goede vrijdag 10 april 2020 in de Hooglandse Kerk. Voorganger ds. Margreet Klokke.

O God,

In deze tijd

die zo anders is

dan andere tijden

krijgen oude woorden

nieuwe zeggingskracht.

Ineens

weten wij allemaal

wat dat is:

een dal van

diepe duisternissen.

Wij zitten er

samen in,

we ervaren iets

van het donker

van onzekerheid

en angst,

van eenzaamheid

en onvrijheid.

En nu

verbindt zich

in dit uur

het verhaal van

Jezus’ weg

door een dal

van diepe duisternissen

met het verhaal

waar wij nu

midden in zitten.

Alsof wij

samen gaan

met hem, met u.

Mag onze ziel

in dit samengaan

gesterkt worden

en onze voeten

op de

rechte weg gezet,

zo bidden wij:

KYRIE!

Voor de opening van de schriften: Gebed van Dietrich Bonhoeffer (+ 9 april 1945)

God,

geef dat mijn gedachten

gericht zijn op u.

Bij u is het licht,

u vergeet mij niet.

Bij u vind ik hulp,

bij u vind ik geduld.

Van uw wegen

heb ik geen begrip

maar u weet

de weg voor mij.

Preek over Matteüs 6:11 en 12 en 26: 17-30

Ooit hoorde ik een preek, waarin de tekst van het Onzevader werd vergeleken met een vlinder. Dat bleef me bij, als een aansprekend beeld. Het is wel een wonderlijke vlinder, met een lichte vleugel en een donkere. De lichte vleugel: dat is *Laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden.* Drie keer ‘uw’! En de donkere vleugel, dat is drie keer ‘ons’. *Geef ons brood, vergeef ons en red ons van het kwaad.* Daar tussenin bevindt zich een klein en teer lijfje, dat de vleugel van God en die van mensen verbindt. En dat lijfje, dat is Jezus. De bidder van dit gebed. Degene, die zich er – met z’n voeten in de modder van het dagelijks leven – door laat vormen en dragen. Hij houdt de lichte en de donkere vleugel van de vlinder bij elkaar.

Het is passend dat wij in deze dienst, waarin we de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen gedenken, bij een deel van de donkere vleugel stilstaan. Want er is donkerte, als zij met elkaar aan tafel zitten. Er is sprake van honger bij de leerlingen, levenshonger. En er is sprake van schuld bij de twaalf, verraad van een geliefde. Hoe gaat Jezus daarmee om? Hoe laat hij zien, dat het duister voor God nooit te donker is? Hoe maakt hij het duister helder als het licht? Hij laat zich ook op dit moeilijke moment leiden, door het gebed dat de kern van zijn spiritualiteit uitmaakt. *Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.* En *Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.*

Wat betekenen deze twee beden van het Onzevader? Wat hoor je jezelf zeggen, als je deze woorden uitspreekt: Geef ons heden ons dagelijks brood? Misschien klinkt dat je wel in de oren als: O God, zorg dat ik niet tekort kom. Laat me overleven. Geef me toekomst. Maar dat staat er niet. Dat hoor je beter in de nieuwe vertaling dan in de oude. De eerste bede op de donkere vleugel zegt: *Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.* Een gebedsregel, die allereerst iets doet met de bidder zelf. Want wat gebeurt er met je, als je dit zinnetje uitspreekt? Je neemt het woord ‘ons’ in de mond. Vanaf dat moment gaat niet meer alleen om jou, om je eigen hachje, je eigen toekomst, maar om ons. Je wordt verbonden met een gemeenschap. De mensen, met wie je het huis deelt of de straat, de winkel of het fietspad, de gezondheidszorg of het onderwijs, de ic-bedden en de overheidsgelden. Je wordt erbij bepaald, dat de anderen ook behoeften hebben. Wat is het brood, dat zíj nodig hebben? komt er al biddend in je op. En kan ik daar wat aan doen? Alleen maar vandaag, in het hier en nu. Het gaat niet om lange termijn oplossingen. Wat heb ik op dit moment zelf in huis?

Voelt u, hoe de bidder zelf in beweging wordt gebracht, door deze bede? Hij wordt uit zijn eigen centrum gehaald. Hij wordt uitgenodigd tot rondkijken, zich afvragen wat ieder nodig heeft en waar hij zelf misschien wel mee toe kan. Hij wordt ertoe bewogen om uit z’n eigen oevers te treden. Om te geven, want dan – zegt de broodbede - zal hij ook ontvàngen. Hij zal gemeenschap vinden met God, die door zijn woord bron is van al het goede. Hij komt in de brede stroom terecht, van zíjn grote liefde, die het leven voedt.

De broodbede laat je uit je eigen oevers treden. En eigenlijk geldt dat precies zo, voor de bede om vergeving. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij onze schuldenaren vergeven - zo klinkt die in de oude vertaling. Wat hoor je jezelf zeggen, als je deze bede uitspreekt? Misschien klinkt dit je wel in de oren als: O God, vergeef me mijn missers. Dat helpt mij om op mijn beurt vergevingsgezind te zijn naar anderen toe. Maar dat staat er niet. Dat hoor je beter in de nieuwe vertaling. De tweede bede op de donkere vleugel zegt: *Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.* Alweer een gebedsregel, die allereerst iets doet met de bidder zelf. Want wat gebeurt er met je, als je dit zinnetje uitspreekt? Je moet je ineens afvragen, of je zelf al eens iemand vergeven hebt. Alsof het daarmee begint. Uit je eigen oevers treden. Eerst je hart groot maken voor een ander.

Ik weet van iemand, hoe hij dit met moeite heeft geleerd. Hij belde mij een keer op na een dienst. Hij was gevallen over het woord ‘vergeving’ na het eerste gebed. Ik kan niet tegen dat woord, zei hij. Al mijn haren gaan erbij overeind staan. Zullen we dan afspreken? Vroeg ik. We ontmoetten elkaar. Wat bleek? Hij was gescheiden. Zijn vrouw had hem verlaten voor een ander. Dat had hij ervaren als verraad. Hij was woedend. Z’n hele familieleven was erdoor ontwricht. Hij kon haar wel wat doen! En dan kom ik naar de kerk, zei hij, en dan gaat het over vergeving! Sorry, maar dat gaat er bij mij niet in. Ja, zei ik, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het gaat alleen niet over haar, die jou zoveel pijn heeft gedaan, op dat moment in de dienst. Het gaat over jouzelf, over elk van ons die de dienst meebeleeft. Over ons eigen tekort. Tegelijk begrijp ik, dat je daar nu niet mee bezig bent. Je zit veel te vol van haar, en wat zij je allemaal heeft aangedaan. Zullen we het daar dan eerst over hebben? En dat deden we. Niet in één gesprek, maar in een heleboel ontmoetingen. Langzaam, uiterst langzaam zakte de boosheid. Er kwam een beetje lucht. Hij kon haar nog niet vergeven, maar hij kreeg wel meer begrip voor haar. Toen kon hij ook naar zichzelf kijken, en zijn eigen aandeel in de breuk. Zo kwàm de zondag, waarop hij in de dienst ineens vol schoot, toen het woord ‘vergeving’ viel. Omdat hij nu kon voelen, dat het hier over hèm ging. Over zijn eigen menselijk tekort, in Gods licht.

Ziet u, onze boosheid op anderen kan ons in de weg zitten, in verhouding tot onszelf en tot de Eeuwige. Dat is waarom de vergevingsbede dáár begint. Bij ons gevoel van gekrenktheid door de ander, en bij het ego dat daar zo vaak in meespeelt. Het is met vergeving net als met brood. Wie geeft, ontvangt. Wie uit z’n eigen oevers treedt, en z’n hart oprekt voor een ander, komt in de brede stroom van Gods grote liefde, die het leven vernieuwt.

En zo zit Jezus voor de laatste keer aan tafel met zijn leerlingen. Met de beden van de donkere vleugel van het Onzevader in z’n hart. Er ìs op dat moment ook donkerte, in hun midden. Want het is crisis, in de stad. Er heerst spanning, over Jezus. Ben je voor hem, of tegen hem? De religieuze leiders zijn tegen hem. Dat maakt de leerlingen bang. Zij zijn ook maar mens. Zij hongeren, naar het leven. Ze houden ervan, het is hen lief, zeer lief. Straks zullen ze allemaal voor hun eigen toekomst kiezen. Jezus weet het. En wij kunnen het begrijpen. Was de eerste reactie op onze crisis niet ook: de diepvries vullen? Iedereen heeft levenshonger, en is geneigd om voor zichzelf te gaan. En toch neemt Jezus de rol van gastheer aan tafel op zich. Hij neemt het brood, breekt het en deelt het rond. Dit ben ikzelf, zegt hij. Ik geef me, aan jullie. Hij treedt uit zijn eigen oevers, en maakt zo de brede stroom van grote liefde voelbaar, die het leven voedt. Zo houdt het kwetsbare lijfje van de vlinder God en mens bij elkaar. Hij zorgt voor licht in het donker. En het wordt toch Pesach aan tafel, Pasen.

De levenshonger zorgt ook voor schuld, aan de tafel. Het is al duidelijk dat Judas Jezus gaat verraden, en dat de andere elf hem zullen verlaten. In zijn laatste uren zal Jezus helemaal alleen zijn. Wat zullen zijn vrienden zich daar later schuldig over voelen. Maar Jezus – in de modder van het dagelijks leven laat hij zich leiden door het Onzevader. In de geest van dit gebed treedt uit zijn eigen oevers. Hij vergeeft zijn leerlingen bij voorbaat. Straks zitten we weer bij elkaar aan tafel, zegt hij, in het Koninkrijk van God! Het kwetsbare lijfje van de vlinder houdt God en mens bij elkaar. Hij zorgt voor licht in het donker. Het wordt toch Pesach aan tafel, Pasen.

En nu verbindt dit verhaal zich vandaag met het verhaal waar wij dezer dagen in zitten. We herkennen ons erin. Want ook wij zitten hier met honger, levenshonger. Zin in elkaar zien, onbevangen naar buiten, de remmen weer even los. En we zitten met schuld, of de mogelijkheid daarvan. Bij velen is de vraag immers al opgekomen, of het onze eigen levensstijl is, die de crisis waar we in zitten heeft veroorzaakt. Zo zitten we ìn het verhaal. En dat maakt, dat het ons ook mee kan nemen naar Pasen. Het wijst ons een richting. De weg van Jezus. Die van uit je eigen oevers treden, leven vanuit ‘ons’. Dezer dagen komt dat neer op: Handen wassen, niet voor jezelf, maar voor de ander. Het komt neer op: Afstand bewaren. Niet voor jezelf, maar voor de ander. Dietrich Bonhoeffer noemde dat: Plaatsvervangend leven. Dat is ook: Slechts met enkelen avondmaal vieren, heel voorzichtig, op eerbiedige afstand. Niet voor onszelf, maar voor elkaar. Voor u. Plaatsvervangend. In het vertrouwen, dat waar twee of drie mensen met elkaar delen, God aanwezig is èn door gesloten deuren binnenkomt, bij wie dit thuis meebeleven. Amen.

Bronnen:

Een preek van Th. M. van Leeuwen, 17 juli 2005, Kloosterkerk den Haag.

Een interview met ds. Axel Wicke in Trouw, 9 april 2020, over Dietrich Bonhoeffer.

Boeken over het Onzevader van R. Buitenwerf, K. Bras en W.R. van der Zee

Artikelen uit Speling 3/2000, ‘Vergeef ons onze schulden’ van K. Waaijman, J. Tigcheler en H. Blommesteijn.

Eeuwige

Wij danken u

voor Jezus

uw liefste kind

die voor ons

buiten z’n oevers

is getreden;

die zichzelf

zonder voorbehoud

heeft gegeven

en ons omarmd heeft

zoals wij zijn.

Wij bidden

dat zijn gulheid

ons ruimte geeft

voor de mensen

met wie wij

leven.

Wij bidden

voor mensen

met honger,

levenshonger,

voor onszelf

als wij

die mensen zijn.

Wij lijken soms

op rupsje

Nooit-genoeg,

we willen

alsmaar meer

en beter

en zijn beducht

voor grenzen

aan de groei.

Laat ons leven

met het gebed

van Jezus

en ervaren

dat wie deelt

ontvangt

en wie geeft

nooit tekort komt.

Wij bidden

voor mensen

met schuld

en de wroeging

die daarbij hoort,

voor onszelf

als wij

die mensen zijn.

Wij kunnen

onze schuld

soms bedekken

onder boosheid

op anderen.

Maar ook wij

zijn mensen

wij gaan onderuit

in ons

persoonlijk

levensverhaal

net als in

geschiedenis

van de wereld.

Laat ons leven

met het gebed

van Jezus

en de kracht

van vergeving

ervaren.

Wij zegenen u

Heer onze God,

want vanaf

het begin

trekt u

met ons mee

over toppen

van geluk

en door

dalen van

diepe duisternissen.

U bent er

in uw woord

dat nooit

stilvalt,

uw stem

die maar

blijft spreken

van breken

en delen

vergeven en

verzoenen.

U voedt ons

met geestkracht

en daarom

zingen wij

u de lofzang toe:

Sanctus…

Wij zegenen u

om Jezus uw Zoon,

die zich

heeft laten vormen

door uw woord

en laten dragen

door uw

grote liefdesgeest

tot in het dal

van diepe duisternissen

van het kruis

waaraan hij stierf.

Hij die in de nacht

waarin hij werd

uitgeleverd

*een brood nam,*

*het dankgebed uitsprak,*

*het brak en zei:*

*‘Dit is mijn lichaam*

*voor jullie.*

*Doe dit, telkens opnieuw,*

*om mij te gedenken’.*

*Zo nam hij*

*na de maaltijd*

*ook de beker*

*en hij zei:*

*‘Deze beker is*

*het nieuwe verbond*

*dat door mijn bloed*

*gesloten wordt.*

*Doe dit, telkens*

*als jullie eruit*

*drinken om mij*

*te gedenken…’*

En nu wij hier

met enkele mensen

fysiek bijeen zijn

en met velen

geestelijk samen

om hem te gedenken

bidden wij

om zijn Geest,

dóór gesloten

deuren en

muren heen

ìn ons midden;

Uw heilige Geest

van breken en delen,

vergeven en verzoenen,

zichtbaar aanwezig

in de tekenen van

brood en van wijn.

Het is in deze Geest

dat wij samen bidden:

Onze Vader…

Wensen wij elkaar

de vrede van de Heer…

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!