Kerkdienst met doop in de serie ‘Zinvol leven’, gehouden op zondag 6 februari 2022 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke.

O God

U hebt mij

zelf gemaakt

mij met uw

vingers aangeraakt

en U zag

dat het goed was.

En toch

kan ik mij afvragen:

ben ik wel

goed genoeg?

Mag ik er zijn

zoals ik ben

met al mijn

gaven

en tekorten

met mijn

successen

en schulden

met het licht

in mij en

het donker?

Draagt U mij

met uw liefde?

daarom

roepen wij:

KYRIE

U hebt ons

zelf gemaakt

ons met uw

vingers aangeraakt

en U zag

dat het goed was.

En toch

kunnen wij

in verhouding

tot elkaar

doen wat

juist niet goed is.

Wij kunnen

vertrouwen

schenden,

beloften

verbreken,

wij kunnen

onze éigen

gang gaan,

het belang

van de ander

vergeten.

Herinnert U ons

dan aan

onze bestemming

samen mens te zijn

op Uw aarde?

daarom

roepen wij:

KYRIE

U hebt alles

gemaakt

water en aarde

planten en bomen

vissen en vogels

dieren en mensen

en U zag

dat het goed was.

En toch

kunnen wij

soms zo weinig eerbiedig omgaan

met uw schepping.

Wij kunnen

vervuilen

wat schoon was,

verzieken

wat gezond was;

wij kunnen

kwaad beramen, op oorlog zinnen,

veel te veel

kapot maken.

Dat wij niet

aantasten

wat heilig is:

het leven,

daarom

roepen wij:

KYRIE

Preek over Prediker 4: 7-12; 7: 25-29; 9: 7-10 en Matteüs 18: 20

*Lucht en leegte,* zegt Prediker, *alles is leegte.* Als een refrein komen deze woorden telkens terug bij hem. Zijn boek ademt de verzuchting: Wat is het bestaan toch vluchtig! Een mensenleven is zó fragiel en breekbaar. Voor je het weet, is het voorbij. Hoe kun je er dan toch iets van maken? Is er iets, dat er zin en betekenis aan kan geven? Of is al dat je best doen om iemand te worden onder de zon niet meer dan *najagen van wind?*

Prediker onderzoekt dit: Een zinvol bestaan, kan dat? Maar niet vanuit een studeerkamer. Hij onderzoekt het leven, door zich erin te storten. Hij leest boeken, zeker. Maar hij maakt ook uren op zijn werk en in de kroeg. Hij breidt zijn bezit uit en viert feesten. Hij sluit vriendschappen en geeft zich aan zijn liefdes. Maar terwijl hij zich onderdompelt in levenservaringen blijft hij ook naar zichzelf en de mensen om hem heen kijken. Hij is tegelijk deelnemer aan, en toeschouwer van het bestaan. Die mensen heb je. Zij kunnen tegelijk ergens mee bezig zijn, èn kijken naar wat er gebeurt. Je kunt je soms wat ongemakkelijk voelen, bij hen. Wat zíen ze allemaal?

Vandaag richt Prediker zijn onderzoekende blik naar de mens en zijn relaties. Hij zegt: Ik heb nog iets gezien, dat leegte is. Keihard werken, alleen maar voor jezelf. Dat geeft toch geen voldoening? *Je kunt beter met zijn tweeën zijn dan alleen.* Samen is alles anders. Met een vriend olijven oogsten is beter dan alleen. Als één van de twee van de ladder valt, kan de ander hem weer overeind helpen. Met je geliefde slapen is beter dan alleen. Als het ’s nachts koud is kun je tegen elkaar aankruipen. Met een reisgenoot op weg zijn is beter dan alleen. Als je overvallen wordt door rovers, kun je weerstand bieden.

Tot nu toe heeft Prediker zich niet als een lachebekje laten kennen. Maar over samen zijn is hij ineens opmerkelijk positief. En daarin kun je gemakkelijk met hem meegaan. Zonet waren we getuige van het ritueel van de doop. In de twee kinderen, op de arm van hun moeder en aan de hand van hun vader, hebben we de broosheid van het leven weer gezien. Wat zijn zij, alleen, zonder hun ouders? Wat zijn wij, zonder de mensen die in goede en kwade dagen met ons meeleven? We zijn zó afhankelijk van elkaar! Maar wat voegen die twee kleine kinderen ook veel toe, aan het leven van hun ouders. Wat geven zij een verbondenheid, een vreugde, een gevoel van zin! Wat voegen ònze liefsten en onze vrienden veel toe, aan ons leven. Wat is er een verschil, tussen de avonden dat je alleen eet, en die waarop je de maaltijd met anderen deelt. Het smaakt allemaal zoveel beter, want je bent met elkaar. *Het is niet goed dat de mens alleen is,* staat er al in Genesis 2. Alsof we oorspronkelijk gebouwd zijn op samen.

En hoe individualistisch onze tijd ook, dat geldt nog steeds. Natuurlijk, je moet vandaag eindeloos jezèlf profileren op TikTok en LinkedIn. Maar als niemand dat ziet en waardeert heeft dat geen zin. En sportwedstrijden als de Olympische Spelen – hoezeer ze ook gaan om persoonlijke prestatie – zonder publiek hebben ze minder glans. Hetzelfde geldt voor kerkdiensten, via de camera op je eigen tijd beleefd op de bank. Ze geven inspiratie, maar er mist iets wezenlijks. Ik las ergens, dat wij in geestelijk opzicht net zoveel behoefte hebben aan contact, als in lichamelijk opzicht aan eten. De mens is gebouwd op samen.

*Je kunt beter met zijn tweeën zijn dan alleen*, zegt Prediker. En niet alleen omdat je elkaar nodig hebt in slechte tijden. En omdat je meer geniet van de goede tijden als je ze deelt. Maar ook omdat je als persoon groeit in contact. Wat heb ik mijzelf een boel beter leren kennen, doordat mijn echtgenoot mij de spiegel voorhoudt, mijn vriendinnen mij plagen en u en jullie af en toe iets terugzeggen, als ik hier gesproken heb! In verhouding tot anderen word je wie je bent. Je ziet het aan bekende duo’s. Hoe mensen door te durven samen werken, soms zelf steeds beter uit de verf komen. De avonden waarop Marc Marie Huijbregts vroeger naast Matthijs van Nieuwkerk tafelheer was bij ‘De wereld draait door’ waren de beste. En de podcast van Joost Vullings en Xander van der Wulp over het leven in de Tweede Kamer is zo boeiend omdat ze er in gesprek met elkaar over vertellen. Een ander kan soms het beste uit jezelf naar voren halen. *Je kunt beter met zijn tweeën zijn dan alleen,* zegt Prediker.

Maar niet altijd. Want er is geen aspect van ons leven zonder een schaduwzijde. Prediker zou Prediker niet zijn, als hij daar geen oog voor had. Wat wordt er niet ook een boel geklaagd over de medemens, ook als hij of zij heel dicht bij je staat. Díe stelt híerom teleur, en dìe valt dààrom tegen. Ik heb ooit een buurman gehad, die gekscherend – maar misschien niet zonder een kern van waarheid – kon zeggen: ‘Ik heb een sprookjeshuwelijk. Als ik thuiskom zit de heks op de bank.’ Dit soort uitspraken zijn van alle tijden. Prediker zegt: *Altijd weer hoor ik over een vrouw die bitterder zou zijn dan de dood. Een valstrik is zij, haar hart is een klapnet en haar handen zijn ketenen.* Zo kunnen mannen over hun vrouwen klagen. Vrouwen trouwens ook over hun mannen, alleen is dat niet in de bijbel terecht gekomen, door hun positie in de samenleving toen dat boek geschreven werd. En het ìs ook een kunst, samenleven. In de intiemste verhouding kun je elkaar ook het meest pijn doen. Geen huwelijk of relatie, zonder kritieke momenten. En dat geldt ook voor de verhouding met je ouders, je broers en zussen, je vrienden, collega’s, buren. Je dankt er veel aan, maar je ligt er allemaal ook het meest over wakker. Want heb je allemaal niet zo’n broer of zus, met wie het niet lóópt. Die je elke keer weer in verwarring brengt, door zijn of haar manier van doen? En ben je ook niet allemaal wel eens ontzettend teleurgesteld in een vriendschap? Je belde, in paniek, en de ander gaf geen thuis? Of je hoorde, via-via, dat de ander kwaad over je sprak? En wie heeft er niet op zijn werk soms zo’n ‘functie elders’- moment meegemaakt, als Pieter Omtzigt? Prediker zegt: Er wordt wel beweerd, dat de zonde begonnen is bij Eva, en de vrouw de bron is van alle kwaad in de wereld, maar ik heb ervaren: We zijn allemaal mens. We zijn *rechtschapen gemaakt,* door God, *maar kiezen altijd weer verkeerde wegen.*

Soms lijkt het dan ook wel eens, alsof de schaduwzijde van ons samenleven groter is dan de lichtzijde. Er zijn mensen, die zo extreem beschadigd zijn door anderen, dat ze zich terugtrekken. Eén alleen is beter dan samen, denken zij. Je moet wel sterk zijn, om zo’n eenzaam leven aan te kunnen. Wie die kracht niet hebben, kunnen gaan leunen op alcohol. Gamen. Netflixen. Of ze zoeken het in spiritualiteit. In meditatie. Gebed. De verhouding met God is te minste veilig, denken zij. Bij Hem loop je minder risico op de pijn die de liefde kan doen.

Maar dat is niet de bedoeling van mens—zijn, toch? Wegzweven, op de vleugels van de Eeuwige, pijnloos leven in geborgenheid bij God? Ontzag voor de Eeuwige is belangrijk voor Prediker. Maar gemeenschap met anderen ook. De Godsverhouding en die tot de naaste, in de bijbel horen ze bij elkaar, zijn ze op een wonderlijke manier met elkaar verweven. Je leest dit vooral in het verhaal van Jezus. Als mensen hem vragen: Waar gaat het om, in het leven, wat is de zin? Dan geeft hij steevast als antwoord: God liefhebben, èn de naaste, als jezelf. Hij brengt dit zelf ook in praktijk. Hij maakt elke dag tijd voor meditatie en gebed. Hij weet zich veilig, in zijn liefdesverhouding met God. Hij laat zich erdoor dragen. Van daaruit durft hij zich te geven aan mensen. Wie hij maar tegenkomt laat hij delen in dat samen waarin de mens tot zijn recht komt. Ook wie overal buiten staan, door extreme rijkdom of extreme verlorenheid. Hij roept hen bij hun naam en herinnert hen aan hun bestemming: Het is niet goed dat de mens alleen is. Je bent welkom in de gemeente van Christus. Dat wordt hem niet in dank afgenomen. Hij lijdt aan zijn liefde voor mensen. Hij gaat er zelfs aan onderdoor. Maar hij staat er ook weer uit op. Gedragen door die andere liefde. De eerste, in zijn leven, de Godsverhouding. Aan hem zie je: De Godsverhouding en die tot de naaste, ze zijn op een wonderlijke manier met elkaar verweven. De één draagt de ander. De ander voedt de één.

Prediker vermoedt daar misschien al iets van, als hij zegt: Met zijn tweeën ben je sterk. En *een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.* Alsof er een derde is, in met z’n tweeën zijn. Alsof er iets van Gods liefde aanwezig komt, in onze trouw aan elkaar. En ja, liefde die trouw blijft ook als het lastig wordt, die wordt soms doorzichtig tot op de Eeuwige. Dat kun je zien aan stellen die al vijftig of zestig jaar bij elkaar zijn. Aan vrienden en vriendinnen, die elkaar sinds de kleutertijd zijn blijven volgen. Zij hebben elkaar pijn gedaan, maar ook sorry gezegd. Zij hebben elkaar in de steek gelaten, en toch weer gevonden. Zij kennen elkaar door en door, en respecteren tegelijk het geheim dat de ander altijd voor je blijft. Als de eerste van de twee tenslotte ziek wordt, kan de ander zo verdrietig zijn. Zo zorgzaam. Zo zacht. Daar word je stil van. Er schemert iets door, van een dimensie meer. Licht van God. *Waar twee of drie mensen samen zijn in mijn naam, ben ik aanwezig*, heeft Jezus gezegd.

Het ritueel van de doop nu, is denk ik mede bedoeld om je te helpen durven dit soort relaties aan te gaan. Om de kwetsbaarheid van de verhouding tot de ander te aanvaarden. De doop zegt: Wees niet bang. God heeft je bij je naam genoemd. Hij kent je door en door. Hij heeft je hoe dan ook lief. Hij draagt je. Dus spring maar in het diepe. Verbind je met anderen. Ook als dat soms pijn doet, en je onderuit gaat. Want we zijn gebouwd op samen. En waar twee of drie mensen bij elkaar zijn, is Hij aanwezig. Midden in wat mensen zijn, heeft Hij willen wonen. *Een koord, dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.* Aldus de woorden van Prediker, zoon van David, koning van Jeruzalem. Amen.

Bronnen:

A.W. Berkhof, ‘Dagen tellen’, p. 31ev.

S. Paas en S. Wierda, ‘Zinvol leven’, p. 41 ev.

E.L. Smelik, Ongevraagde Postille, p. 175 ev.

Woord in Beweging II, p. 166 ev.

Gebeden: zie volgende pagina

Trouwe God,

Wij danken U

voor het sacrament

van de doop

dat ons laat zien

dat Uw liefde

de eerste is,

in ons leven,

de dragende.

Wij bidden

voor de dopelingen

dat hun band

met U

hen de moed zal geven

die nodig is

om zich te geven

in de verhouding

tot anderen.

Dat zij steun,

vreugde èn zin

mogen vinden

in sàmen zijn

met wie op hun

weg komen.

Wij bidden

voor mensen

die beschadigd zijn

in hun verhouding

met anderen.

Voor wie

over het hoofd

gezien zijn

of gepest,

voor wie geraakt zijn

in de integriteit

van hun lichaam,

voor wie

alleen zijn gelaten

door wie voor hen

moesten zorgen,

voor wie gewoon

niet handig zijn

in menselijk contact.

Mogen er

trouwe mensen zijn

die hen nieuw

vertrouwen geven

in sàmen

door de Geest

van Jezus uw Zoon.

Wij bidden

voor mensen

die de Geest

van samen

extra nodig hebben

op dit moment.

Voor mensen

die leven

onder de dreiging

van oorlog,

voor mensen

bezorgd

om de democratie

in hun land,

voor mensen

die doodmoe zijn

van de pandemie

en alles

wat daarbij hoort,

voor mensen

die bedolven worden

onder teveel werk.

En altijd bidden we

voor mensen

in rouw of ziek.

We noemen:…

Wees aanwezig

voor hen, God

in onze betrokkenheid.

In stilte…OnzeVader

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!