Kerkdienst in de serie ‘Op weg naar Pasen met Meister Eckhart’, gehouden op Palmpasen 28 maart 2021 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

O God

In de optocht

van de kinderen

gedachten wij

de intocht

van Jezus uw Zoon

in Jeruzalem,

niet hoog

te paard

maar laag

te ezel.

En met dit beeld

voor ogen

worden wij nu stil

en vragen ons af:

hoe bewegen

wij ons zelf

door het leven:

hoog te paard

moeilijk aanspreekbaar

en trots

of laag te ezel

toegankelijk

en vrij van

ego?

Wij kennen

beide posities

en daarom

bidden wij:

KYRIE

Met het beeld

van Jezus

voor ogen,

niet hoog

te paard

maar laag

te ezel,

worden wij stil

en vragen ons af:

Hoe gaan wij

elkaar tegemoet,

als er verschillen

tussen ons zijn:

hoog te paard,

bewapend

met argumenten,

klaar om

te scoren,

of laag te ezel,

benieuwd

naar het verhaal

van de ander,

ontwapenend

open.

Wij kennen

beide posities

en daarom

bidden wij:

KYRIE

Met het beeld

van Jezus

voor ogen,

de koning

der wereld,

niet hoog

te paard

maar laag

te ezel,

denken wij

aan alle mensen

die weliswaar

hoog in het zadel

zijn gehesen

maar achter

de schermen

laag handelen,

die geen

ruimte maken

voor een

sterke tegenstem

en geen

oog hebben

voor de

kleine kwetsbare.

Werd het voorbeeld

van Jezus uw zoon

groot in liefde

maar vaker

gevolgd, hier en

overal, daarom

bidden wij:

KYRIE

Preek over Matteüs 21: 1-17

Als Jezus Jeruzalem binnenkomt, wordt hij als een koning onthaald en omgeven door een juichende menigte. Maar hij laat zich daar niet door afleiden. Hij knoopt geen gesprekjes aan, hij geeft geen handen, zoals ons koningspaar dat doet. Hij gaat meteen door naar het centrum van de stad, de tempel. Deze heilige plaats, waar de naam van God woont, die trekt hem. Hij verlangt er te zijn. Maar wat ziet hij, als hij er binnen komt: Een soort markt. Handelaren die geld wisselen, koopmannen die duiven in de aanbieding hebben. En dan ontsteekt hij in woede.

In de manier waarop Matteüs hierover schrijft, doet hij denken aan Mozes. Aan een indrukwekkend moment uit diens verhaal. U kent het vast. Mozes heeft zich een tijd in eenzaamheid teruggetrokken op de berg Sinaï, om de tien geboden te horen van de Eeuwige. Als hij dan terugkomt in het tentenkamp van de Israëlieten, treft hij hen aan terwijl ze dansen rond een gouden kalf. Alsof dat hun God is! Hij ontsteekt in woede, en gooit de twee stenen tafels met de tien geboden kapot. Aan dit moment herinnert Matteüs, in de manier waarop hij over de tempelreiniging vertelt. Jezus treedt er op, als een nieuwe Mozes. Het is de thora zelf, die hem op dit moment gezag geeft. En dat niet alleen, Matteüs laat merken dat ook de profeten en geschriften hier achter hem staan. De profeet Jesaja stemt met hem in, want hij is het die heeft gezegd: *Mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van.* En David, de psalmdichter, stemt met hem in. Want als alle koopmannen weg zijn, de lammen en blinden zijn binnengekomen, en de kinderen Hosanna zingen, klinkt psalm 8: *Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich een loflied laten zingen.* Jezus handelt met andere woorden in dit verhaal met het gezag van iemand die de hele schrift achter zich heeft staan. Met die kracht komt hij de tempel binnen. En dan veegt hij de hele ruimte leeg. Waarom doet hij dat?

Meister Eckhart heeft daar op een manier over gepreekt, die onvergetelijk is. De eeuwen door is die preek van hem geciteerd, in de commentaren bij dit verhaal. Ik vat het begin ervan nu in eigen woorden samen: Waarom drijft Jezus alle mensen die aan het kopen en verkopen zijn naar buiten? vraagt Eckhart zich af. Hij wil alleen maar dat de tempel leeg is. Met dit gebaar drukt hij uit: Ik heb recht op deze plaats, ik wil er alleen zijn en het er voor het zeggen hebben. Hoe kan hij dat zeggen? Wat betekent dat? Die tempel, waarin God het in hem voor het zeggen wil hebben – dat is de menselijke ziel. Die unieke plaats in de wereld, die de Eeuwige aan zichzelf gelijk heeft geschapen. Er staat immers geschreven: *Laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis.* En dat heeft Hij ook gedaan. Zo gelijk aan zichzelf heeft God de menselijke ziel gemaakt, dat er tussen alle prachtige schepselen in de hemel en op de aarde niet een is, die zo op hem lijkt als onze ziel. Daarom wil God deze tempel leeg hebben, zodat er zich niets meer in bevindt dan Hij alleen.

En dan vervolgt Eckhart (en nu citeer ik hem letterlijk): ‘Welnu, letten jullie goed op! Wie waren die mensen die kochten en verkochten, en wie zijn zij heden ten dage? (…) Kijk, die kooplui dat zijn al die mensen die zich wel hoeden voor grove zonden en die graag goed willen zijn en goede werken doen tot Gods eer, zoals vasten, waken, bidden en wat dies meer zij, allerhande goede werken, en het toch uitsluitend doen opdat onze Heer hen daarvoor iets geeft of opdat God iets voor hen doet dat hen lief is: dat soort mensen zijn kooplui.’

Wat er met andere woorden weg moet uit de tempel van onze ziel, dat is koopmansgeest. De geest van ‘Ik geef iets, opdat je mij ook iets teruggeeft’. Als ik iets investeer, wil ik daar ook profijt van hebben. Dat moet weg uit onze verhouding tot God.

En dat is een lastige opgave. Want onze samenleving is doordrenkt van koopmansgeest, van optellen en aftrekken en letten op de verhouding van inzet en opbrengst. Denk maar aan hoe je tot een keuze komt, op de kruispunten van je leven. Dan maak je vaak een lijstje, met aan de ene kant de pluspunten, en aan de andere kant de nadelen. En dan ga je meestal, voor de keuze die je het meeste oplevert. En zo gaat het ook, op sociaal gebied. In je omgang met anderen kun je onzichtbare lijstjes bijhouden. Dan let je op, of de verhouding van geven en ontvangen in balans is. Dat is ook niet vreemd of verkeerd. De liefde moet wel van twee kanten komen. Er hoort iets van wederkerigheid te zitten, in relaties. Als de buurman je naar het ziekenhuis rijdt, geef je hem een bloemetje als dank. Als een vriend je te eten heeft uitgenodigd, vraag je hem terug. Het is voor wat, hoort wat. Ik geef, in de hoop dat je me ook iets teruggeeft. Zelfs als het gaat om geven aan goede doelen, kan het helpen als je er zelf ook een beetje beter van wordt. Het is niet voor niets dat juist de postcodeloterij zo populair is. Die past bij de koopmansgeest van: ‘Ik geef, opdat je mij ook iets teruggeeft’. Voor wat, hoort wat. Dat zit in onze samenleving gebakken. Die geest moet je alleen niet meenemen naar de tempel, naar je ziel. Hij hoort niet thuis, in de verhouding tot God. Dat is wat het verhaal van de tempelreiniging wil zeggen.

Toch sluipt die koopmansgeest er zomaar binnen. ‘Ik geef, opdat ik iets terugkrijg’, dat ìs soms de intentie, waarmee mensen naar de tempel, synagoge of kerk gaan, en vasten, waken en bidden. Ik moet nu denken aan de man die zijn vrouw verloor, en daarmee meteen ook zijn geloof. Hij zei: ‘Ben ik daarvoor mijn hele leven naar de kerk gegaan? Dat mijn vrouw veel te jong overlijdt? Ik geloof niet meer in God.’ Ik kon me zijn woede indenken. Er was hem kennelijk niet verteld, dat het in verhouding tot God niet ‘Ik geef, opdat Gij teruggeeft’ is.

En ik denk ook aan de vrouw, die krampachtig vasthield aan het geloof dat haar van huis uit was meegegeven, ook al had ze er allerlei vragen bij. ‘Ik moet wel’, zei ze, ‘want anders is het eeuwige leven misschien niet voor mij.’

Ziet u, zo kan er koopmansgeest, vanuit het dagelijks leven, in je verhouding tot God sluipen: ‘Ik geef, opdat Hij mij iets teruggeeft’. Maar dat pàst niet, zegt Eckhart. Want, voegt hij er spottend aan toe: ‘Dan houd je van God zoals je van een koe houdt. Die bemin je ook, maar dan vanwege de huid en de melk.’ ‘Wil je van koopmansgeest helemaal vrij zijn’, zegt hij, ‘zodat God je in de tempel laat blijven, dan moet je alles wat je in staat bent te doen zuiver en alleen tot lof van God doen en je moet daarvan zo los staan als het Niets los staat dat zich noch hier noch daar bevindt.’ Dus als je wilt vasten, waken en bidden, doe het dan zonder hoop op beloning, een positief effect. Alleen maar tot lof van God. En als je goede werken wilt doen, in je familie- en vriendenkring, in je werk, de samenleving of de kerk, doe het dan zonder waarom. Alleen maar tot lof van God.

Herkent u, wat Eckhart hier beschrijft? De vrijheid, van handelen zonder waarom? Herkent u dit in uw eigen leven? In dat van mensen om u heen?

Ik herken het om te beginnen bij Jezus. In heel zijn verhaal, maar vooral in het laatste deel ervan, dat begint met de intocht in Jeruzalem en de tempelreiniging. Als hij de stad binnenkomt, gonst het van zowel blijde verwachtingen als boze oordelen om hem heen. De helft van de mensen hoopt, dat hij koning wordt. De andere helft ziet hem het liefst zo snel mogelijk teruggaan naar Nazareth. Maar Jezus trekt zich er niets van aan. Hij dóet niets, om er iets voor terug te krijgen, en hij láat niets, om iets te vermijden. De tempel van zijn ziel is vrij voor de Eeuwige. Hij handelt zuiver en alleen vanuit zijn innerlijke gesprek met hem. Hij veegt het tempelplein leeg, tot eer van Hem, koste wat het hem ook kost. Dat is handelen zonder waarom. Vanuit de vrijheid van belangeloosheid. Puur uit liefde voor God en trouw aan zijn woord.

En u en ik, wij kunnen worden meegenomen door die vrije Geest van hem, als we fysiek of via internet samen zijn in dit huis van God. De schitterende ruimte van deze ‘tempel’, herinnert je aan de tempel bij je van binnen, je ziel. Als je de enorme leegte van dit gebouw op je laat inwerken, kan je innerlijke tempel worden schoongeveegd. En dan overkomt het je soms, dat je je ineens helemaal vrij voelt. Dat alles al goed is, je niets meer hoeft te hebben, en je de durf krijgt, om te handelen zonder waarom. Enkel tot lof van God. Net als Jezus.

Herkent u hier iets van? Bent u de koopmansgeest wel eens kwijt, die van ‘Ik geef, opdat je mij ook iets teruggeeft? Handelt u wel eens, vanuit de vrijheid van belangeloosheid? Ziet u dat wel eens, bij anderen?

Ik zag hier pas iets van in een filmhuisfilm voor thuis, op de Coronabank, ‘Woman’ heet hij. In deze film, of beter gezegd documentaire, worden er vijftig vrouwen geïnterviewd, van allerlei leeftijden en in allerlei kleuren, afkomstig uit de hele wereld. Alle aspecten van vrouw zijn komen langs, in die interviews, ook die van het moederschap. Hoe is dat, moeder zijn, wat doet het met je? Een van de vrouwen heeft een dubbel gehandicapt kind. Ze vertelt: ‘Mijn dochter kijkt mij bijna nooit aan, ik weet niet of ik contact met haar heb, ze lacht nooit naar me. En toch houd ik van haar. Zielsveel. Ik geef, zonder iets terug te krijgen. En ik doe het graag. Het gaat vanzelf.’ Er straalde iets zuivers, uit deze vrouw. In mijn ogen is haar moederschap, zoals Eckhart dat noemt, ‘tot lof van God’.

Ik zag deze zelfde belangeloosheid pas bij een jongen, die als kind gepest was, op de basisschool. Hij was daar goed in begeleid, hij was er overheen gekomen. Hij is er sterker uit gekomen. Als hij nu, op de middelbare school, ziet dat er iemand overkomt wat hem vroeger werd aangedaan, stapt hij er direct op af en gaat naast zo’n kwetsbare schoolgenoot staan. Het kan hem niets schelen, als hij daardoor minder populair wordt. Hij doet het. In mijn ogen: tot lof van God.

‘Wil je van koopmansgeest vrij zijn, zodat God je in de tempel laat blijven, dan moet je alles wat je in staat bent te doen zuiver en alleen tot lof van God doen’, zegt Meister Eckhart. Een zin, om mee te nemen en te overdenken, in deze stille week voor Pasen. Amen.

Bronnen:

W. Barnard, Stille omgang, p. 105 ev

J.M. Hasselaar, Beluisterde schriftwoorden, p. 131 ev

U. Luz, EKK, Das Evangelium nach Mattheüs, III, p. 174 ev

Meister Eckhart, ‘Over God wil ik Zwijgen’, ‘Intravit Iesus in templum’ p. 63 ev

Gebeden: zie volgende pagina

Eeuwige

Wij danken u

voor het leven.

Voor onze adem

in en uit,

voor de mensen

die het leven

met ons delen,

voor de schoonheid

van de natuur

die ons omringt.

Wij staan er

niet altijd bij stil

wat ons allemaal

al gegeven is

als de dag begint.

U bent ons

eigenlijk

niets verschuldigd

wij danken u

elk kostbaar

moment

van ons leven.

En als wij toch

hopen dat u

iets extra’s

voor ons doet

omdat wij

met u leven:

ons geneest

van ziekte

ons verlost

van angst

ons behoedt

voor ongeluk –

richt ons dan

op Jezus uw Zoon

die bij alles

dat hem overkwam

vervulling

heeft gevonden

in eenheid

van ziel

met u.

Wij bidden

voor al die momenten

in ons leven

en dat van anderen

waarin wij

moeten kiezen:

wat zullen wij

doen.

Dat wij mensen

dan niet alleen

denken

aan wat onze keuzes

ons opleveren

maar ook aan wat innerlijk gesprek

met u

ons zegt dat juist is

en zuiver.

Dat wij af en toe

handelen

los van

koopmansgeest

belangeloos

en vrij.

Wij bidden

voor mensen

die ziek zijn

zonder zicht

op beterschap,

voor mensen

die beschadigd zijn

door anderen

en bang geworden

om zich

aan het leven

toe te vertrouwen,

voor mensen

met pech,

alles loopt hen

tegen, waarom

weten zij niet.

Mogen wij er

voor hen zijn

vrij van

koopmansgeest

en mogen zij

in onze trouw

een doorkijkje

ontvangen

naar uw

nabijheid

zonder waarom

in elk donker

en moeilijk begaanbaar

dal.

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!