Kerkdienst met jongeren in de serie ‘De spiritualiteit van de twijfel’, gehouden op zondag 18 april 2021 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

Er zijn van

die dagen

dat wij overal

aan twijfelen.

Dan weten

we niet

wat we willen,

of iets leuk is

of niet,

of iets ja is

of nee.

Dan zijn we bang

om te kiezen

want straks

krijgen we spijt.

Als het

weer zo’n dag is,

dat wij

overal aan

twijfelen –

God,

mogen we dan

denken aan U

die ‘ja’ tegen ons zegt

wat wij ook

kiezen.

Zo bidden wij:

KYRIE

Er zijn

van die dagen

dat wij

aan iedereen

twijfelen.

Dan vragen wij

ons af

of onze familie

ons wel ziet

en kent

zoals wij zijn.

Dan zijn we

onzeker

over onze vrienden,

of ze ons

wel echt

graag mogen

of alleen maar

doen alsof.

Als het weer

zo’n dag is –

God,

mogen wij dan

steun vragen

aan wie we

het dichtst bij

ons staat

en misschien

bent U dat wel.

Soms

twijfelen

wij ook

aan de toekomst

van de wereld.

Gaat de pandemie

wel over?

Wordt het verschil

tussen arm

en rijk

niet te groot?

Geeft dat straks

geen strijd?

Komt het

wel goed

met het klimaat?

Hier horen we

elke zondag

dat U ons

de weg wijst

naar de toekomst

door uw woord.

God,

mogen we

daarop vertrouwen,

zo bidden wij:

KYRIE

Daarom bidden wij:

KYRIE

Preek over Johannes 20: 19-29

Deze week had ik een gesprek met iemand die zei: ‘Ik ben benieuwd naar jouw serie diensten over de spiritualiteit van de twijfel. Want twijfel, dat mocht niet, toen ik jong was. Als je ging twijfelen aan iets dat hoorde bij het geloof dat je had meegekregen, dan zou dat het begin van het einde kunnen zijn. Je zou het helemaal kunnen verliezen. Je moest blijven geloven ‘als een kind’. Maar hoe doe je dat, als je volwassen wordt, en er vanzelf vragen komen? Je kinderlijke geloof gaat dan toch veranderen. Dus ja, ik ben benieuwd naar je serie…’

Afgelopen zondag waren we met elf jongeren bij elkaar, om de eerste dienst in deze serie voor te bereiden. Emmie, onze jeugdwerker, vroeg hen toen om te beginnen: ‘Wat was de laatste keer, dat je ergens over twijfelde?’ Die vraag stel ik nu ook aan u en jullie, hier en thuis. Wat was de laatste keer, dat je ergens over twijfelde? Waar ging dat over? En hoe vond je dat? …

We kunnen dit nu niet uitwisselen. Dat deden we toen wel. Daarna hebben de jongeren een ‘woordweb’ gemaakt, rond het begrip twijfel. Je schrijft dan al je associaties bij een bepaald woord op papier. Eén van hen schreef er ‘nadenken’ bij, en ‘verstandig’. En ja, twijfelen kan heel verstandig zijn. Door te twijfelen, kom je er soms achter dat je iets mis hebt gehad. Zo’n vijfhonderd jaar geleden dacht iedereen dat de zon om de aarde draaide. Want je zag hem gaan, langs de hemel, van het oosten naar het westen. Maar toen was er iemand, die daaraan begon te twijfelen. Hij stelde de vraag: Is het niet andersom? Draait de aarde niet om de zon? Iedereen sprak er schande van. Maar nu staat dit in alle aardrijkskunde boeken. Op dit moment is er twijfel aan een aantal vaccins tegen het Corona-virus. Dat komt bijna dagelijks is het nieuws. Het is vervelend, want het houdt het prikken op. Maar het maakt ook, dat allerlei knappe koppen die vaccins weer goed bekijken en verzinnen hoe het beter kan. Twijfel kan heel verstandig zijn, zoals één van de jongeren al zei. Het zorgt vaak voor beweging, ontwikkeling, vooruitgang.

Vroeger, zei de persoon met wie ik deze week sprak, werd er alleen gedacht dat twijfelen géén goede zaak was, als het ging om geloven. Dat zou eerder voor achteruitgang zorgen, dan vooruitgang. Het zou zijn, zoals wanneer je een steen uit een bouwwerk weghaalt. Dat maakt de hele constructie wankel. Het zorgt voor instortingsgevaar. Is dat ook zo?

Er zijn in de bijbel verschillende twijfelaars en vragenstellers. Thomas is één van hen. We hebben zonet over hem gelezen in het Johannes’ evangelie.

Thomas is er niet bij, als de leerlingen van Jezus op de avond van Pasen bij elkaar zijn, en de opgestane aan hen verschijnt. Hij komt door gesloten deuren binnen, en zegt: *Ik wens jullie vrede!* Dan blaast hij over hen heen en zegt: *Ontvang de heilige Geest* en verdwijnt weer. Thomas is de enige, die hier niet bij is. Als hij de andere leerlingen later tegenkomt, vertellen ze hem enthousiast en blij: *We hebben de Heer gezien!* En dan zegt hij: Dat wil ik nog wel eens zien. Of beter gezegd: Ik wil het voelen. Ik wil zijn wonden aanraken. Opvallend: zijn wonden. Niet zijn gezicht, of zijn schouders. Zijn wonden.

Thomas wordt ook wel Didymus genoemd. Dat betekent: tweeling. Het verhaal vertelt alleen niet, waar z’n tweelingbroer is, of -zus. Dat roept vragen op. Wie is die ander, die op hem lijkt? Wie is er, net als hij, niet bij geweest, op de avond van Pasen, toen de opgestane er ineens wàs, bij zijn leerlingen? Ben ik dat misschien? Of jij, of u? Misschien zijn wij dat allemaal wel. En denkt Johannes hier aan ons. Dat is heel goed mogelijk. Want bijbelschrijvers vertellen nooit alleen over wat er vroeger gebeurd is, tussen God en mensen. Maar tegelijk over wat er vandaag nog steeds kan gebeuren. De bijbel is geen geschiedenisboek, maar een boek over leven met God, vroeger en nu. Thomas is degene die er niet bij is geweest, op het moment dat Jezus na zijn dood aan de leerlingen verschijnt. Je bent er zelf ook niet bij geweest. Je lijkt op hem. Hij is je tweelingbroer. Je kunt je misschien wel in zijn twijfel herkennen! Hebben jullie Jezus gezien? Zegt Thomas. Dat geloof ik niet zomaar. Ik wil dat nog wel eens zien. Ik wil het voelen. Ik wil zijn wonden aanraken.

Vorige week hebben we dit verhaal ook gelezen, met de jongeren. Ik heb toen de ruimte waar we waren in tweeën gedeeld, en gezegd: díe kant is de kant van de leerlingen die Jezus na zijn dood gezien hebben en geloven dat hij leeft. En díe kant is de kant van Thomas, die er niet bij was en twijfels heeft. Aan welke kant voel jij je het meeste thuis? Er stonden jongeren links èn rechts. Er waren er die zeiden: Er staat heel duidelijk in de bijbel dat het graf leeg was. Ik geloof dat ook. En er waren er die zeiden: Ik vind dat wel moeilijk om te geloven. Ik heb daar vragen over. Er waren allerlei soorten leerlingen in de groep, ook Thomassen. En ik denk vandaag ook, hier in de kerk èn thuis.

En is dat erg? Zorgt dat voor instortingsgevaar? Dat hoeft niet. Kijk maar naar het vervolg van het verhaal van Thomas. Vragen en twijfel kunnen juist ook voor openheid zorgen, tussen God en mensen. Ze kunnen gesloten deuren van het slot halen. Eén van de tien geboden zegt: Je zult geen vastomlijnd beeld maken van God. Met andere woorden: Je zult niet al te zeker van Hem zijn. Want dan zie je Hem niet meer, zoals hij is. Dan gaan er deuren dicht. Dat is tussen mensen trouwens net zo. Als jij van iemand in je klas zegt: Hij is een nerd. Of: Zij is iemand, die echt alles kan. Dan heb je eigenlijk een deur dicht gedaan, naar die persoon. Je kunt niet meer echt kijken, naar wie hij of zij is. Hij is niet alleen een nerd, maar hij heeft ook humor. En zij kan wel veel, maar ze is soms ook heel onzeker. Elk mens is een geheim. Laat staan dat God een geheim is. Vragen en twijfel helpen je, om open te blijven, voor dat grote geheim. Wie bent U, God? Waar bent U? Hoe kan ik iets van U zien? En Jezus? Wat betekent het, dat hij is opgestaan uit de dood? Hoe moet ik dat begrijpen? En wat heb ik eraan, als er in mijn omgeving toch iemand ziek wordt of doodgaat? De bijbel vertelt toch geen sprookjes?

Die laatste vraag, dat is echt de vraag van Thomas. ‘Jullie vertellen toch geen sprookjes?’ Want – ik zei dat eerder al – het is opvallend dat hij de wonden van Jezus wil voelen. Niet zijn gezicht, of zijn schouders. Zijn wonden. Blijkbaar zou hij het ongeloofwaardig vinden, als de opgestane weer helemaal heel zou zijn. Als hij eruit zou zien, alsof er niets gebeurd was. En ik kan mij dat voorstellen. Hij vraagt zich natuurlijk af, hoe hij met zo’n verhaal kan aankomen bij zijn zieke vriend, of bij de vriendin die net haar moeder verloren heeft. Mensen die het moeilijk hebben, die hebben niets aan happy-clappy geloof. Zo van ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’, de dood stelt niets voor. Maar ze hebben wel iets aan een God die in Jezus laat zien dat Hij bij je blijft, ook als je pijn hebt of verdriet. Als je je man moet begraven, zoals gisteren koningin Elisabeth in Engeland. Als het leven je blauwe plekken bezorgt en littekens. En dat je er met Hem doorheen komt, met schrammen en builen en al. Daarom wil Thomas zijn wonden zien en voelen. Hij houdt niet van happy-clappy geloof, hij wil echt geloof, waar je wat aan hebt als het moeilijk is.

In het verhaal is het juist de twijfel van Thomas die maakt, dat Jezus nog een keer verschijnt. Een week na Pasen komt hij weer door de gesloten deuren van onze vaste opvattingen over leven en dood binnen. Hij komt speciaal voor Thomas. Zonder dat deze iets hoeft te vragen zegt hij: *Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij.* Raak mijn wonden aan, en overtuig je, dat Pasen je geen sprookjesgeloof biedt, maar geloof waar je wat aan hèbt. Het is het levende teken van Gods trouw, ook door de diepte heen. En Thomas: Hij is in één keer om. Hij roept uit: *Mijn Heer en mijn God!* Het is niet duidelijk, of hij de wonden van Jezus ook echt aanraakt. Er staat niet, dat hij het nog even controleert. Misschien, omdat het eigenlijk niet uitmaakt. Het gaat er niet om, of hij de opgestane al of niet aanraakt, maar dat hij geraakt wòrdt. Dat is ook een heel verschil: aanraken, of geraakt wòrden. Voel je dat? … Thomas wòrdt geraakt. Hij gaat in één keer om en roept: *Mijn Heer en mijn God!*

En zo zie je: Twijfel hoeft niet erg te zijn, als het gaat om geloven. Het kan er juist voor zorgen dat er deuren opengaan. Het kan zorgen voor groei in geloven, ontwikkeling, nieuw leven. Het lied dat nu gezongen wordt zegt dat ook, in het laatste couplet: ‘In ons einde is de aanvang, in de tijd oneindigheid, in de twijfel ligt geloven, in ons leven eeuwigheid.’ In de twijfel ligt geloven. Luister maar. Amen.

Bronnen:

R. Dewandeler, Spiritualiteit van de twijfel

M. Elbers, Preek in de Kloosterkerk op 11 april 2021, voor de reden waarom Thomas Jezus’ wonden wil aanraken.

J. Nieuwenhuis, Het laatste evangelie 2, p. 168 e.v.

E.L. Smelik, Gevraagde postille p. 99 e.v.

Trouwe God,

We danken u

voor die

gouden momenten

waarop wij even

geraakt worden

door U,

in muziek

in de natuur

in lieve mensen

of door een woord

hier in de kerk.

We hoeven

dan niet meer

na te denken

maar weten

in ons hart

dat U er bent.

We bidden

dat we erop

vertrouwen

dat onze momenten

van twijfel

er óók mogen zijn hier.

Dat we

in deze kerk

alles mogen vragen

dat ons

bezighoudt,

dat we niet

allemaal hetzelfde

hoeven te geloven,

dat er hier

hoe dan ook

‘ja’ tegen ons

wordt gezegd.

Zo bidden wij: …

We bidden

voor mensen

jong en oud

die twijfels hebben

aan zichzelf:

Mogen zij

er wel zijn

ook al zijn ze

anders dan anderen

of denken ze

anders dan anderen?

Dat er

mensen zijn

met ruimte

voor verschillen

en aandacht

voor wat hen

bezighoudt,

mensen die

hen zíen

in uw Naam,

zo bidden wij: …

Wij bidden

voor mensen

jong en oud

die niet zonder

schrammen en builen

wonden en littekens

door het leven

komen.

Dat wij niet

zullen denken

dat hun wonden

wel meevallen

of zeggen

dat het wel

zal overgaan

maar hen

vasthouden

met liefde

zo bidden wij: …

Altijd zijn er

wel mensen

naar wie onze

gedachten

een paar keer per dag

uitgaan

omdat ze

ziek zijn

iets moeilijks

te doen hebben

een uitslag krijgen

of juist een

groot verlies

hebben geleden.

We noemen

in het bijzonder:

...

en bidden met hen: …

Stil gebed, OV

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!