Kerkdienst in de serie ‘Zinvol leven’, gehouden op zondag 23 januari 2022 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke.

O God,

Wonderlijk

is het toch

hoe de rust

en de stilte

in uw huis

meteen iets

met ons dóen

als wij er

binnenkomen.

Of we hier nu

fysiek zijn

of via een

beeldscherm,

ze komen

bij ons bínnen;

het wordt

stil en rustig

ín ons.

Bent U het zelf

die deze rust

geeft,

als onzichtbare

dragende bodem

onder ons leven?

Dat wij er stevig

op gaan staan,

zijn, wie we zijn,

doen wat onze

taak is,

zo bidden wij:

KYRIE

Hier kunnen wij

rust vinden in U.

Maar wat

kan het soms

lastig zijn

om die rust

te bewaren

als morgen

de week begint

en wij de wereld

van werk,

vrijwillig

of betaald,

weer betreden.

Want wat

levert het

een onrust op

als mensen

ergens samen

aan bezig zijn.

Hoe word je

het eens,

hoe geef je elkaar

de ruimte,

en hoe zorg je

dat er geen

grenzen worden

overschreden.

Dat wij elkaar

vanuit rust in U

tegemoet treden

daarom bidden wij

KYRIE

Vol van onrust

is de wereld

om ons heen.

Dag en nacht

gaat het door:

de arbeid

om het virus

eronder

te krijgen,

het werken

aan oplossingen

voor grens-

conflicten

tussen de

grootmachten.

Wíj kunnen

er niets aan

doen,

alleen de rust

blijven zoeken

van dit huis

en bidden dat U

er ook nog bent,

dat U,

onzichtbaar

door uw Geest

werkt aan

onze toekomst.

Daarom bidden wij:

KYRIE

Preek over Prediker 2: 17-23; 4: 4-6; 5: 9-17 en Lucas 5: 1-6

*Lucht en leegte,* zegt Prediker, *lucht en leegte, alles is leegte.* Deze woorden komen telkens terug bij hem. Ze geven de grondtoon aan, de sfeer van zijn boek. Dit ademt de verzuchting: Wat is het leven toch fragiel. Het is zo kwetsbaar als een zeepbel! Voor je het weet, is het voorbij. Waarom doe je dan zo je best er iets van te maken? *Waarom zou je je zo afbeulen onder de zon?* Wat is de zin ervan? *Lucht* is het, *en najagen van wind.*

Eigenlijk ìs Prediker helemaal geen ‘preker’. Hij is een vragensteller. Hij lijkt wel wat op Job. Dat is zijn bijbelse evenknie. U weet wel, die man die op een kwade dag alles verliest. Zijn bezit, zijn werk, zijn kinderen en zijn gezondheid. Waarom gebeurt dit?, vraagt hij zich dan af, vanaf de mestvaalt van zijn leven. Waar heb ik het aan verdiend? Het klopt niet! Het is niet eerlijk, toch? Hoofdstukken lang gaat hij zo door. Prediker lijkt op hem. De twee vormen een koppel, in de bijbel. Bij Job komen de vragen alleen op door de aardbeving van verlies en rouw. Terwijl ze bij Prediker opkomen, vanuit een stevige basis van overvloed en welvaart. En dat is opvallend. Dat zou je niet verwachten. Prediker hoort tot de bovenlaag van de samenleving. Hij is de Sander Schimmelpenninck van zijn tijd. Rijk, talentvol, succesvol en sociaal. Hij zit gebeiteld. Je zou denken: Zo iemand hoeft nèrgens over na te denken. Hij kan zich wentelen in zekerheid. En toch. Juist de overvloed geeft Prediker een gevoel van ongemak. Houd je jezelf niet voor de gek, als je denkt dat je heel wat bent? Rijk of arm, succesvol of mislukt, gezond of ziek, wijs of dwaas, ben je niet allemaal even kwetsbaar? Zo dadelijk zit je in de positie van Job! Is het in je leven niet lucht en leegte, wat de klok slaat? Wat kan een zeepbel stevigheid geven?

Prediker onderzoekt alles. Werk, kan dat je leven gewicht geven? Je werk vult immers een groot deel van je tijd. Het betekent veel, voor de meeste van ons. Niet alleen, omdat je er de kost mee verdient. Maar ook, omdat je er iemand van wordt. ‘Wat doe je voor werk?’ is vaak één van de eerste vragen bij een ontmoeting. O, ben je kapper, theatermaker, bouwvakker, architect, docent, rechter? Dat zegt al veel, dan kan ik je plaatsen. Zo gaat dat, in ons onderling contact, waar of niet? Ik las ergens over een onderzoek van drie jaar geleden onder Amerikaanse tieners. Aan hen werd gevraagd, hoeveel waarde ze hechtten aan een loopbaan. Dat vonden ze extreem belangrijk. Later mooi werk vinden scoorde hoger dan alle andere levensdoelen, zoals het helpen van mensen in nood of trouwen. En zo gek is dat ook niet. Zoals gezegd, met je werk ben je een groot deel van je tijd bezig.

Prediker kijkt ernaar. Hij kijkt naar zijn eigen inspanningen, en naar al het werken van de mensen om hem heen. De meeste van hen beulen zich af onder de zon, ziet hij. Ze hebben lichamelijk werk. Het zijn keuterboertjes en schaapherders, vissers en botenbouwers, pottenbakkers en mandenmakers. Er zijn er ook wel die met hun hoofd werken, zoals tollenaars. En er zijn er met een groot bedrijf, die anderen voor zich laten werken. Maar hij vindt het allemaal maar gezwoeg. Een hele hoop moeite. Je wordt er doodmoe van. En waarvoor? Wat levert het op?

Vragen, die herkenbaar zijn, ook vandaag. Veel lichamelijke arbeid is intussen overgenomen door machines. Er zijn nog maar weinig beroepen waarvoor je moet zwoegen ‘onder de zon’. Maar nu beulen de meeste van ons zich af achter een computer. Het is op dit moment het ’t hóófd, dat overuren draait. Want het werk stopt nooit ècht. Je baas en je klanten kunnen je altijd bereiken, via e-mail en Whatsapp. Je gaat er slecht van slapen. En anders dan een pottenbakker of mandenmaker zie je niet altijd resultaat. Iemand zei een keer: Als ik zestig mailtjes beantwoord heb, zijn er alweer zestig nieuwe. Het is nooit klaar. Dus wat is de zin? Waarom doe ik dit? Van deze overbelasting met wat als leegte kan worden ervaren worden mensen burn-out. Vooral jonge mensen, vandaag. Wat is het goed, dat Prediker dit gevoel bespreekbaar maakt. Blijkbaar is het niet iets van u of jou alleen. Het is iets van alle tijden. Werk, vraagt hij zich af, ìs dat wel zo belangrijk? Is het niet vooral zwaar en onuitsprekelijk vermoeiend?

Nu denk je misschien: Als je er iets mee bereikt, doet je werk er echt wel toe. Wat zou de wereld zijn, zonder Steve Jobs? En ja, dat moet Prediker toegeven. Je kùnt op jouw terrein zorgen voor vooruitgang. Je kunt echt iets opbouwen, in je bedrijf of instelling. Alleen, zegt hij dan, op een dag móet je stoppen, en alles *achterlaten voor je opvolger.* En dan is het nog maar helemaal de vraag: Is die *wijs of dwaas?* Als je pech hebt, word je opgevolgd door iemand die het niet kan. Dan is al je moeite voor niets geweest. Wie kent het warenhuis V&D nog? Dat was vroeger ‘up and coming’. Maar zodra dit familiebedrijf werd overgenomen, begon het weg te kwijnen. Zo gaat dat, het is aan de orde van de dag. Ik ben zelf tot nu toe aan zes kerken verbonden geweest. Drie ervan worden nu niet meer gebruikt of zijn afgebroken. Om het resultaat hoef je het dus niet te doen, werken. Het kan op die manier geen vastheid geven, aan je broze bestaan. De zeepbel van je leven wordt er niet minder kwetsbaar van.

Maar, kun je denken, ook al maakt je opvolger soms een rommeltje van jouw erfenis, dan heb je intussen nog wel zèlf naam gemaakt. Je hebt je onderscheiden van anderen. Je wordt niet vergeten! Onderlinge vergelijking, het beter willen doen dan een ander, jaloezie op elkaars succes – het is een belangrijk motortje achter alle moeite die een mens doet voor z’n werk. Ben je een topman of topvrouw in je vak, dan heb je gewicht, toch? Ook dat heeft Prediker onderzocht. Maar hij is tot de conclusie gekomen: Ook naam maken helpt niet tegen de ondraaglijke lichtheid van het bestaan. Kijk maar naar Jeroen Rietbergen, Marco Borsato en Ali B. Hun naam gaf hen gewicht! Maar reputatie is zó beschadigd, zeker in deze internetsamenleving. Hoe hard je er ook voor werkt, je kunt het maar zo kwijt zijn, terecht of onterecht. Ook dat, zegt Prediker, is dus lucht en leegte.

Dan blijft er alleen nog iets heel praktisch over: Geld, als laatste motivatie, om je aan het werk te houden. Het is iets, waar weinig over gesproken wordt. Je vraagt elkaar niet zomaar, naar wat er elke maand op je bank komt. Dat wil niet zeggen, dat het niet belangrijk is. Stilletjes is het dat absoluut. Je salaris geeft je zekerheid, vooral als je ervan overhoudt. Als je je erdoor kunt omringen met spullen, en ervan kunt sparen. Materie geeft bescherming, tegen allerlei vormen van kwetsbaarheid, dat is een oer-gevoel.

Maar is het ook zo? Welnee, zegt Prediker. Je dènkt het maar. Je houdt jezelf ermee voor de gek. *Eén tegenslag vaagt al je rijkdom weg.* Waterschade, als die van vorig jaar in Limburg. Een financiële crisis, als die van 2008, waarin miljoenen verdampten. Werken, je kan het doen om geld. Maar wàt je ook om je heen verzamelt, het neemt niet weg dat je leven broos is, kwetsbaar als een zeepbel.

Misschien begin je nu zo langzamerhand te denken: Het mag wel wat vrolijker, Prediker. Je bent alleen maar aan het afbreken. Nu iets opbouwends! Maar er is een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Soms moet je eerst pijnlijk eerlijk in de spiegel kijken, voor je kunt zien wat er misschien anders zou kunnen. Prediker geeft je er oog voor, wat nogal eens de functie van werk is, in je leven. Je kunt er almaar mee bezig zijn, om niet te hoeven stilstaan bij je eigen kwetsbaarheid. Je kunt het ontzettend belangrijk maken, om niet te hoeven denken aan je eigen sterfelijkheid. Het kan een soort vlucht zijn. Dan is het: Ik werk, dus ik ben! En dat geldt echt niet alleen voor wie een baan op de Zuidas hebben – de plaats, waarvan ze zeggen dat er het hardst gewerkt wordt. Ik hoorde laatst van een monnik die burn-out raakte in het klooster. Hoe dat kwam? Hij zei: ‘Ik wilde het te goed doen. Mijn handelingen waren niet uit liefde en er was geen goede begeleiding. Ik voelde me veroordeeld, maar dat zat in mijzelf. De muren van het klooster werden als die van een gevangenis en ik liep helemaal vast. Voor mijn gezondheid was het beter om afscheid te nemen.’ En als een afterthought voegde hij eraan toe: ‘Het gaat om genade’. Ik heb me afgevraagd, wat hij daarmee bedoeld kan hebben. Ik denk: Je taak moet geen eigen prestatie zijn, maar vruchtbaar maken van wat je gegeven is. Laat het beginnen, met dankbaarheid.

Het zit hem dus niet in wàt je doet, of je werk najagen van wind is of niet. Het zit hem erin hóe je het doet. Dat zie je ook, aan het verhaal over de vissers uit het evangelie naar Lucas. Het is bekend, maar naast Prediker gelezen kan het toch weer verrassen.

Simon, Jakobus en Johannes hebben zich al *de hele nacht ingespannen en niets gevangen,* zegt Lucas*.* Ze hebben eindeloos gezwoegd onder de sterrenhemel, zonder resultaat. Er is vandaag weer geen vis op de plank, denken ze somber, als het dag wordt. Dit is niet goed voor de naam van ons bedrijf. Maar wanneer ze weer aanmeren, komt er iemand naar hen toe. Hij vraagt of hij hun bootje als een preekstoel mag gebruiken. En dan vertelt hij de mensen die op de oever staan van God. Als hij is uitgesproken, richt hij zich tot Simon. Hij zegt tegen hem: Vaar *naar diep water en gooi je netten uit.* Een vreemde opdracht. Vissen doe je ’s nachts, en niet in diep water. Maar Simon doet het. Kennelijk hoort hij iets, in de stem van Jezus, dat ontzag oproept. God? En dan zwemt er in een keer een hele school vissen in z’n netten – niet te geloven zo groot…

Kijk, het gaat er niet om wàt voor werk je doet. Maar hóe je het doet. Ben je krampachtig bezig je best te doen, om maar te overleven, beter te zijn dan een ander en zoveel mogelijk te vergeten dat je sterfelijk bent - dan voegt het alleen maar lucht en leegte toe aan je leven. Maar als je je in je taak geroepen voelt, gezien dus en gedragen door God in wat jij met jouw specifieke talent kunt bijdragen, dan doe je het met liefde. Op een ontspannen manier. Je kunt er dus op zijn tijd ook mee stoppen. Je weet van ophouden, van sabbat vieren. Het hangt allemaal niet van jou af. Je kunt ervan genieten. En dan stromen je netten vol. ‘Het is genade’, zei die kloosterling die burn-out was geweest.

Het is de angstige ik-gerichtheid die in je werken kan zitten, die het zo vermoeiend kan maken. De ‘drive’ om de ondraaglijke lichtheid van je bestaan op te heffen, om het gewicht te geven, om toch alsjeblieft maar ‘iemand’ te zijn. Haarscherp laat Prediker dat zien. Een zeepbel wordt niet minder tijdelijk als je er een bunker omheen bouwt. Hij wordt pas onsterfelijk mooi, als het licht van de zon erop valt. Dus als je zwoegt onder de zon, besef dat alles, ook je werk, je *van God gegeven is.* Het is alleen in God, als een klein onderdeel van zijn eeuwenlange geschiedenis met mensen, dat wat je hand vindt om te doen zin krijgt en betekenis. Aldus de woorden van Prediker, zoon van David, koning van Jeruzalem. Amen.

Bronnen:

S. Paas en S. Wierda, Zinvol leven, p. 21 ev.

M. van der Vegt, De kracht van rust, p. 24 ev.

Tijdschrift Speling, Themanummer ‘Werken’, Jaargang 2010/3

Eeuwige,

Wat kunnen wij

toch krampachtig

bezig zijn

onze sterfelijkheid

te verbloemen

door hard te

werken

te proberen

‘iemand’ te worden

en gewicht in de

schaal te leggen.

Terwijl

besef van

onze broosheid

ons juist

open maakt

voor U

Ene die ons bestaan

in het licht zet

van een liefde

die niet

vergaat.

Mogen wij

de taak die

ons is toebedeeld

in dit,

Uw genadige licht

verrichten.

Dankbaar.

Ontspannen.

Genietend.

Wij bidden

voor mensen

met zwaar werk.

Voor wie

lichamelijk

uitgeput zijn

aan het einde

van de dag,

voor wie geestelijk

opgebrand raken

omdat hun hoofd

door en door-

draait,

voor wie een

verantwoordelijkheid

dragen

die moeilijk

gedeeld kan worden.

Mogen zij

van ophouden weten

van sabbat vieren

van ontvangen;

mag rusten in U

de basis zijn

van hun

dagelijks werk.

Wij bidden

voor mensen

die zoekend zijn

in hun werk.

Is dit

mijn bestemming

mijn roeping,

twijfelen zij,

doe ik wel

wat bij mij past.

Mag er

in uw licht

wat kramp afgaan

van die vraag:

hóe zij

in hun werk staan

is misschien wel

belangrijker

dan wàt

zij doen.

Wij bidden

voor mensen

die niet

kunnen werken

omdat zij

een andere taak

op zich namen,

omdat zij ‘op’ zijn,

ziek of met een

handicap leven.

Dat hun omgeving

werk kan

relativeren,

mag er oog zijn

voor wat elk van ons

bijdraagt

door te zijn

wie hij of zij

is.

In stilte, 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!