Kerkdienst in de serie ‘Vader, Zoon en heilige Geest’, met bevestiging ambtsdragers, gehouden op zondag 6 juni 2021 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

Hier zijn wij,

God,

met wat wij hebben

en wat wij missen

met onze kracht

en onze zwakheid

met onze schatten

en onze schulden

met onze liefde

en ons venijn

met onze dankbaarheid

en ons verdriet

met ons vertrouwen

en onze angst.

Met al dat licht

en donker in ons

richten we ons tot u

en we bidden:

KYRIE

Hier zijn wij,

met wat wij

kunnen delen

met elkaar

en wat er

onder de tafel

blijft,

met wat wij

van elkaar

verwachten

en wie wij

voor elkaar

kunnen zijn,

met wat er

recht is

in onze omgang

met elkaar

en wat krom.

Met alles

wat er goed is

en wat er

mis kan gaan,

onderling,

richten we ons tot u

en we bidden:

KYRIE

Hier zijn wij,

met wat ons

hoop geeft

in de wereld

om ons heen

en wat ons

bezorgd maakt,

met wat in

onze ogen

de vrede dient

en wat de

spanningen

vergroot,

met wat

onze aarde

toekomst geeft

en wat het leven

bedreigt.

Met alles

waar licht van

uitgaat

en wat de

duisternis

vermeerdert

richten wij ons tot u

en we bidden:

KYRIE

Preek over Exodus 4: 18-22 en Matteüs 16: 13-16 en 21 – 23

Elk van ons, hier aanwezig en thuis, is een zoon of een dochter. Elk van ons heeft daarmee vanuit ervaring toegang tot het tweede van de drie woorden die samen de triniteit vormen: Vader, Zoon en heilige Geest. Zoon zijn, of dochter – elk van ons weet van binnen uit dat het in dit woord gaat om een band die blijft. Ook de dood komt er niet tussen. Ik ben nu zelf vier jaar wees en ik merk dat mijn ouders nog zeer aanwezig zijn in mijn leven. Zoon zijn, of dochter, in dat woord gaat het om een band die blijft. Ook als de verhouding moeilijk is, of misschien zelfs onmogelijk. Helaas is het soms beter om elkaar even of helemaal niet meer te zien. Maar je kunt nooit zeggen: Ik ben geen zoon meer, of dochter. Het gaat om een band die blijft, en die tegelijk gekleurd is door vrijheid. Elke zoon of dochter wordt opgevoed tot zelfstandigheid. We zien het in deze tijd van het jaar aan de vogels. Op een gegeven moment duwen ze allemaal hun kinderen het nest uit. Zo hoort het. Ook u en ik zijn geboren om te gaan en onze eigen weg door het leven te zoeken.

Verbondenheid en vrijheid – die twee aspecten horen bij het woord ‘zoon’ en ‘dochter’. Elk van ons weet dit van binnen uit. En het is goed om deze ervaring mee te nemen als we vandaag stilstaan bij dat Bijbelse beeld ‘Zoon van God’. Want dat is ooit ook uit die ervaring ontstaan.

Ik vermoed dat de meeste van ons bij de woorden ‘Zoon van God’ in eerste instantie aan Jezus denken. Maar dit beeld komt al voor in het Oude Testament. En daar staat dat woord ‘zoon’ niet voor één iemand van het mannelijke geslacht. Het verwijst naar een hele groep mensen, bestaande uit mannen, vrouwen en kinderen. Het volk Israël.

U hoorde dit zonet al, in het verhaal dat uit het boek Exodus is gelezen. Op het moment dat wij dit verhaal binnenkomen, is het volk Israël tot slaaf gemaakt in Egypte. Onze eigen geschiedenis met slavernij krijgt op dit moment veel aandacht. Daardoor kun je weer beter voelen wat dit is: Tot slaaf gemaakt zijn. Het betekent letterlijk onmenselijk behandeld worden. Als minder waardig, dan oud roest dat langs de kant van de weg staat… Wat is het dan ook gelukkig, dat één iemand uit dit volk van tot slaaf gemaakten vrij rondloopt. Mozes is naar de woestijn gevlucht. En daar, gaat het verhaal, zoekt de Eeuwige hem op. Hij roept hem: Mozes, Mozes. Ik heb gezien, hoe onmenselijk Israël in Egypte behandeld wordt. Ik stuur jou, om hen uit de slavernij weg te leiden. Als Mozes dan op weg is naar de farao hoort hij God nog eens tegen zich spreken. Zeg straks tegen die man: *Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene.* Laat mijn volk gaan…

*Israël is mijn zoon.* Dit is de eerste keer in de bijbel, dat het beeld ‘Zoon van God’ gebruikt wordt. En dan gaat het om een groepje tot slaaf gemaakten. Met andere woorden: De minsten van de mensen. Daaraan kun je zien: Het is geen exclusieve titel. Alleen bestemd voor uitverkorenen. Het is juist een inclusieve titel. Als zelfs wie helemaal onderaan de sociale ladder staan de Eeuwige zo lief zijn als een zoon z’n vader, dan is elk van ons opgenomen in dit verhaal.

En het is een ongelofelijk ontroerend verhaal, dat hier begint. Het gaat over een band die blijft. Een verbond dat staat. De minste van de mensen zijn Gods oogappels. Niemand wordt met andere woorden buitengesloten! Hij maakt hen zijn Naam bekend, YHWH, dat wil zeggen: Ik ben er voor jou, hoe dan ook. Alles wat ik heb, is voor jou. Je krijgt mijn hele erfgoed. Een schat - niet van goud – maar van gulden regels. Als je daarmee leeft, zul je toekomst hebben. Je zult een weg vinden, door de meest barre woestijn. Je zult iets zien opbloeien, van een wereld waarin niemand als minder dan oud roest behandeld wordt. Het gaat over een God die zich geeft, trouw en goed. Een band die blijft. Maar die ook gekleurd is door vrijheid. Want die gulden regels - men heeft ze wel ‘geboden’ genoemd. Maar eigenlijk zijn het richtingwijzers. Vergelijkbaar met de aanwijzingen van je GPS. Je bent vrij om ze te volgen of niet. En Israël hééft ook van die vrijheid gebruik gemaakt. Je zou kunnen zeggen, dat de rest van het Oude Testament daarover gaat. Hoe Gods geliefde zoon elke keer tegen z’n Vader zegt: Ik wil mijn vleugels uitslaan. Mij emanciperen. Want u laat zich niet zien. Ik weet niet eens of u er bent. En uw gulden regels zijn hoe dan ook uit de tijd. Ik zoek mijn eigen weg! Ik ga groots en meeslepend leven! Hoe die Vader dan zegt: Kind, je bent vrij. Al het mijne is het jouwe. Ga. Hoe dit kind dan als een god in Frankrijk gaat leven en alles wat hij van huis uit heeft meegekregen kwijtraakt. Hoe hij vervolgens net zo behandeld wordt als hij anderen behandeld heeft en een verloren zoon wordt. Hoe hij ten slotte niet anders kan, dan met hangende pootjes terug naar huis gaan. En hoe hij dan altijd weer verwelkomd wordt. Want zoon van God zijn, dat betekent dat er een band is in je leven die blijft. Die je altijd opvangt als je valt. Waar zelfs de dood niet tussen komt.

Dit ontroerende verhaal nu vormt de achtergrond van het evangelie naar Matteüs. We lazen erin, dat Jezus op een dag aan zijn leerlingen vraagt: W*ie zeggen de mensen, dat ik ben?* Dan komen ze met allerlei namen uit de geschiedenis van Israël, zoals Elia en Jeremia. Profeten, die optraden als ‘de zoon van God’ weer eens verloren was. *En jullie,* vraagt Jezus dan, *wie zeggen jullie dat ik ben.* Dan antwoordt Petrus: *U bent de Messias, de zoon van de levende God.* En misschien hoort u nu, hoe veelzeggend deze uitspraak is. Het hele Oude Testament klinkt erin mee. Er gaat een register van associaties open! Wat zeggen deze woorden over Jezus? Eindelijk is hier het kind naar Gods hart, de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Hij lééft met die ene band die blijft, in ons leven. Waar niets tussen komt, zelfs de dood niet. Hij noemt God heel intiem ‘Abba’, Vader. Hij maakt tijd en ruimte voor Hem, hij zoekt zijn nabijheid door zich terug te trekken, en te bidden. En hij luistert, naar zijn stem. Hij leeft met zijn gulden regels. Hij handelt naar zijn woord, geeft het handen en voeten, ogen en oren. Het woord wordt mens. Hij behandelt iedereen, zoals hij zelf behandeld zou willen worden. Ook de mensen onderaan de sociale ladder. Als een koopman in oud roest haalt hij ze op van de kant van de weg. Ook als dat bovenaan de ladder weerstand oproept, en men hem erom naar het leven staat. En hij doet dit niet omdat het moet, maar omdat hij, zoals een dichter zegt ‘met de Vader heeft gesmoesd.’ Uit vrije wil. Er is tussen hem en God een ongekende, mystieke eenheid. Prof. Berkhof zegt: ‘Zijn menselijke ik is doordrongen van het ik van God.’

*U bent de Messias,* zegt Petrus, *de zoon van de levende God.* Direct daarna begint Jezus met zijn leerlingen te spreken over zijn lijden en sterven. Die timing is opvallend. Het is alsof hij wil zeggen: Jullie hebben me nu ‘zoon van God’ genoemd, maar ik ben en blijf wel mens! Vergoddelijk mij niet! Deze waarschuwing is nodig. Dat kun je zien aan de geschiedenis van de theologie. Jezus is telkens om zo te zeggen opgehemeld. Van de titel ‘Zoon van God’ is iets exclusiefs gemaakt. Terwijl hij inclusief bedoeld is. Het is met deze Zoon: één voor allen. Jezus is een eersteling. Het eerste schaap over de dam. Hij baant de weg. Hij maakt het u en mij mogelijk om hem te volgen. Dat is wat we elk jaar met Pinksteren vieren. Dan ontvangen we zijn Geest, zegt de apostel Paulus, *om kinderen van God te zijn en hem aan te roepen met ‘Abba’, vader.* In de titel ‘Zoon van God’ gaat het om een mens. Dè langverwachte mens naar Gods beeld, het kind naar zijn hart. Als we dus in de kerk zeggen dat we geloven in Vader, Zoon en heilige Geest, belijden we dat het niet alleen geschíedenis is, dat het woord mens geworden is, maar dat dit nog stééds geschiedt. Zoals een lied het zegt: ‘Tussen alle mensen in, in het menselijk gezin’ (LB 481). De Zoon van God, het kind naar zijn hart, licht overal op waar iemand intieme omgang heeft met de Eeuwige en in zijn Geest van menselijkheid omgaat met anderen. Volgens de gulden regel: Behandel anderen steeds zoals je zelf behandeld wil worden.

Misschien denkt u nu: We moeten Jezus misschien niet ophemelen, maar wordt het beeld ‘Zoon van God’ op deze manier niet weer te aards? Te horizontaal? Te gewoon, te weinig wonderlijk? Ik denk van niet. Menselijkheid, de ander behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden - dat is helaas helemaal niet gewoon. Ook niet in ons ‘gave land’. Dat hebben we gezien aan de toeslagenaffaire. En we zien het elke dag aan de omgangsvormen op internet. Mensen worden bedreigd. Er wordt soms gehakt van hen gemaakt, via dit medium. Menselijkheid – dat is helaas helemaal niet gewoon.

Zwanet, Pleun en Hans hebben zonet beloofd, bij hun bevestiging als ouderling, dat zij ‘eerbiedig’ zullen omgaan met wat hen in vertrouwen verteld wordt. Tijdens het gesprek dat we hadden ter voorbereiding op dat moment, ging het ook even over dat woord ‘eerbiedig’. Is dat niet te plechtig. Begrijpen onze minder kerkelijke kinderen dat wel. Kunnen we niet beter zeggen: ‘zorgvuldig’, of ‘respectvol’. Maar misschien is het woord ‘eerbiedig’ juist in deze dienst heel erg passend. Het gaat vandaag om de mogelijkheid die in elk van ons schuilt, om kind van God te zijn, drager van zijn Geest. Dat betekent dat de ontmoeting van mens tot mens eigenlijk heilige grond is. Je zou er om zo te zeggen je schoenen voor van je voeten kunnen doen. Het woord ‘eerbiedig’ past daarbij. Achter elke ik – jij verhouding schuilt de Ik – Gij verhouding, heeft de filosoof Martin Buber gezegd. God kan zich erin openbaren. In een ontmoeting kan zijn woord handen en voeten krijgen, ogen en oren. Mensen die ziek zijn of in rouw zijn hier vaak extra gevoelig voor. Pas nog zei iemand tegen mij: ‘In de mensen die mij dragen, voel ik de hand van God’. Menselijkheid, echte menselijkheid is een wonder, een geschenk van Gods woord. Zoals een dichter het zegt: ‘Er is vandaag weer veel meer dan er is - Maar wat het is, dat kan ik je niet zeggen - Er is geen uitleg voor - Niets dan dit inzicht in een temeer - een oeroud veel te veel’. Ik hoop dat de nieuwe ouderlingen iets van dit ‘temeer’ zullen ervaren, in de ontmoetingen die ze gaan hebben. En u wellicht ook. In de mens die naast je is licht er soms iets op van de Zoon van God. Amen.

Bronnen:

G. Achterberg, gedicht ‘Deïsme’ over de koopman in oud roest

H. Berkhof, Christelijk geloof, p. 281 e.v.

C.J. den Heyer e.a., Symbolen in de bijbel, p. 564 e.v.

A. Houtepen, God, een open vraag, p. 250 e.v.

Th.J.M Naastepad, Naar Mokum, uitleg van Exodus 1-34, p. 52 e.v.

R. Schuagt, gedicht ‘Er is vandaag weer veel meer dan er is’

Vader God,

Wij danken u

voor de band die er is

tussen u en ons

een band die blijft

een verbond dat staat

zelfs de dood

komt er niet tussen.

Wij danken u

voor de mensen

in ons midden

die door

verantwoordelijkheid te dragen

voor uw kerk

laten zien

dat de band met u

hen draagt.

Zij inspireren ons

ze geven ons

moed.

Wilt u hen en ons

als uw kinderen

zegenen

en dragen,

zo bidden wij:

Wij bidden

voor mensen

die zich soms

alles behalve

uw kinderen voelen

omdat zij

als minder dan

oud roest

behandeld

kunnen worden,

onmenselijk,

dichtbij

en ver weg.

Voor mensen

in de LHBTI gemeenschap

omdat anderen

nog steeds van hen

kunnen zeggen

dat zij genezen

moeten worden.

Voor mensen

in de gevangenis

van landen

als Wit-Rusland,

die gemarteld worden

monddood gemaakt.

Laat ons

hier en overal

groeien

in menselijkheid,

het wonder

van de Geest

van Jezus uw Zoon,

de Geest

van liefde,

zo bidden wij…

Wij bidden

voor mensen

die niet echt

kind konden zijn,

zoon of dochter,

maar beschadigd zijn

in de verhouding

met hun ouders.

We bidden

voor wie zich nu

als een kind

zo kwetsbaar voelen

door ziekte

of rouw.

Wij noemen…

Laat ons

uw woord

handen en voeten,

geven

voor elkaar,

ogen en oren,

opdat uw Zoon

oplicht

tussen ons in,

zo bidden wij…

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!