Kerkdienst met jongeren in de serie ‘Zinvol leven’, gehouden op zondag 20 februari 2022 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

O God,

Wat is het goed

dat er een

huis als dit is

in de stad

dat zo groot is

en zo mooi

dat we er

meteen weer

aan U denken.

Want we

vergeten U wel eens

door de week,

druk als wij zijn

met alles dat

in onze

agenda’s staat

en daarom zo

enorm belangrijk

lijkt.

Het spijt ons

dat we soms

zwaar tillen

aan wat er

eigenlijk niet toe doet

en voorbij gaan

aan U, die juist

zoveel betekent

en daarom

bidden wij:

KYRIE

Wat is het goed

dat er een

huis als dit is

in de stad

dat niet alleen

zo mooi is

maar ook zo groot

dat we er

straks weer

met zijn allen

in kunnen.

Want we zijn

elkaar wel

een beetje

kwijtgeraakt in de

afgelopen tijd,

waarin we

geen arm

om elkaar heen

mochten slaan

en steeds maar

thuis

moesten werken.

We hebben dat

zó nodig:

samen plezier maken

èn verdriet delen,

en daarom

bidden wij:

KYRIE

Wat is het goed

dat er een

huis als dit is

in de stad

dat zo groot is

en mooi

dat we er

vanzelf opkijken

en ons weer

verwonderen.

Het lijkt zo

normaal

dat de zon

elke dag

opkomt,

en het leven

op aarde

weer verder gaat.

Maar het is

bijzonder

een wonder:

dat de wereld

er is.

We zouden er

wel wat zuiniger

op mogen zijn!

en daarom

bidden wij:

KYRIE

Vraag- en antwoord preek over Prediker 4:17-5:6 en Matteüs 5: 13-16,

Prediker is een denker. Bij alles wat hij doet, stelt hij de waaromvraag. Waarom zou ik opstaan? Als het avond is ga ik toch weer naar bed. Waarom zou ik kennis verzamelen? Word ik daar gelukkiger van? Hoe meer je weet van alles dat er mis is in de wereld, hoe bezorgder je wordt. Waarom zou ik hard werken? Is dat wel zo belangrijk als iedereen zegt? Als ik met pensioen ben, en vergeet iedereen wat ik heb gedaan. Waarom zou ik plezier maken en naar feestjes gaan? Dat is wel even leuk, maar de volgende dag heb ik hoofdpijn. Bij alles wat hij doet, stelt Prediker de waaromvraag. Ook bij geloven. Naar de tempel gaan, of naar de kerk. Hij vraagt zich af: Waarom zou ik naar het huis van God gaan? Voegt dat wel iets toe? En zo ja, is dat altijd zo, of soms ook niet?

Ja, waarom zou je naar het huis van God gaan? In ons geval: De kerk? Afgelopen zondag hebben een aantal jongeren deze vraag gesteld aan een twintiger, een veertiger en een zestiger uit de Leidse Binnenstadsgemeente. Waarom ga jij naar de kerk?Net als Prediker namen de jongeren niet zomaar genoegen met de antwoorden die ze kregen. Ze vroegen door. Ze hebben hun interviews ook gefilmd. U kunt die filmpjes vinden op onze website.

**Waarom ga jij naar de kerk?** vroegen de jongeren.

Twee van de drie geïnterviewden zeiden: Voor een moment van rust. In de kerk word ik stil gezet. Als ik daar ben kan ik niet in huis gaan klussen, mailtjes beantwoorden of sporten. Ik moet stil zitten en nadenken. Over mezelf, over mijn leven. Er wordt uit de bijbel gelezen. Soms merk ik dan, dat het over mij gaat, in zo’n verhaal. Daar heb ik wat aan. Een derde zei: Ik ga naar de kerk om inspiratie te krijgen. Om te zien, wat belangrijk is, waar het om gaat in het leven, en wat mij te doen staat.

Kan dat niet net zo goed thuis? Vroegen de jongeren - inspiratie krijgen, een moment van rust zoeken. Ja, ook wel, zei één van de drie. Ik kan thuis ook boeken lezen over theologie. Maar als ik hier ben, kan ik het met anderen delen, en erover praten. De andere twee zeiden: Nee, ik kan thuis niet goed rust vinden. Ik moet daar echt voor naar de kerk. Bovendien: Een dominee die de bijbel uitlegt, dat is toch wel handig. En vergeet de gezelligheid met elkaar niet, die je hier vindt!

Het viel mij op, dat geen van de geïnterviewden het woord ‘God’ gebruikte. Ze zeiden niet: Ik ga naar de kerk om God te ontmoeten. Daar waren ze voorzichtig mee. Alsof dat ook niet vanzelfsprekend is. Soms gebeurt het, en soms niet. Dat heb je niet in de hand.

Prediker zou in dat opzicht één van hen kunnen zijn. Hij zegt: Als je gaat, *betreed Gods tempel* dan *met een bescheiden tred.* Je weet van te voren niet, wat er met je gebeurt als je er komt. *God is in de hemel,* zegt hij, *en jij bent op aarde.* Je kunt niet over Hem beschikken. Hij is een geheim, groter dan jij. Het is belangrijk om met een luisterhouding naar zijn huis te gaan. Om rustig te worden, echt stil, zoals er in de interviews ook gezegd werd. Mensen praten soms te veel, vindt Prediker. Ze willen altijd hun eigen verhaal kwijt. Merk je dat zelf ook wel eens? Dan ben jij iemand iets aan het vertellen, maar je ziet aan de blik van de ander dat hij er niet bij is. Hij wacht alleen, tot híj het woord weer kan nemen. Herken je dat? Zo kun je ook naar de kerk gaan. Je houdt je mond wel, maar het gepraat in je hoofd gaat door. Je draait om zo te zeggen van binnen je eigen preek af, terwijl er vanaf de kansel een andere gehouden wordt. Herken je dat? Naar de kerk gaan, zegt Prediker, heeft alleen zin als je *met een bescheiden tred* gaat. Als je kunt stoppen met praten, ook in je hoofd. Als je kunt luisteren. Dan kan er soms ineens een woord of zinnetje uit de bijbel, in een lied of gebed bij je binnenkomen. Het raakt je, alsof God het in die paar woorden speciaal tegen jou heeft. Dan is er contact. Je voelt het lijntje weer, dat er vanaf je oerbegin al is, met God.

Prediker zegt: Als dat gebeurt – er ìs een moment van contact, een woord dat je aanspreekt in de dienst, dan moet je het ook bij je houden, eruit leven, het doen! Het is een cadeautje van God! Dat is iets om eerbiedig mee om te gaan! Het moet verschil maken, in je dagelijks leven. Anders kun je net zo goed niet gaan, tòch?

Dat was dan ook de laatste vraag, die de jongeren stelden aan hun gesprekspartners: Verander jij, door naar de kerk gaan? Oei, dat was een goede vraag. Maar ook een moeilijke. Eén van de drie zei: Ik weet het niet. Misschien in de keuzes die ik doe. Daarin speelt wat ik hier hoor wel mee. Een ander zei: Ik weet het niet. Ik hóóp het wel. Ik vond het mooi om het licht in haar ogen te zien, toen ze die hoop uitsprak.

Door hun interviews waren de jongeren zelf ook aan het denken gezet. Aan het einde van de ochtend hadden ze daarom nog twee vragen voor mij. Sanne, zou jij jouw vraag nog eens willen herhalen?

**Sanne: Hoe is dat voor u? Verandert u door naar de kerk gaan?**

Oei, dat is een goede vraag. En nu hij aan mij gesteld word, merk ik dat het lastig is, om dit van jezelf te zeggen. Laat anderen dat maar doen, zou ik willen antwoorden. Maar dat is wel wat al te gemakkelijk. Je vraagt het echt aan mij. Dus ik zal persoonlijk zijn. Er gebeuren twee dingen met mij, doordat ik al mijn hele leven geregeld naar de kerk ga. Ik ontvang iets, en ik ga geven. Wat ik ontvang? Laat ik dat ‘ns in beeld brengen. Dan vergeet je het minder snel. Zie je dit? Het is een soort dekentje. Bergwandelaars nemen het mee in hun rugzak. En leven, dat lijkt wel wat op bergwandelen. Soms gaat de weg omhoog, soms naar beneden. Soms kom je op een top, gaat alles goed, soms zit je in een dal, loopt alles verkeerd. Soms sta je stevig, soms ga je onderuit. Soms ga je samen op, soms loop je alleen. Soms heb je het warm, soms koud. Je maakt van alles mee, onderweg. Maar wat je altijd bij je draagt, als bergwandelaar, dat is dit. Het weegt bijna niets, maar het betekent zoveel! Je doet het om, als je het koud hebt. Het geeft warmte, het houdt je in leven. Dit is wat ik ontvang, door op zondag mijn lijntje met God terug te vinden. Een mantel van licht, zou je het kunnen noemen. Ook als ik vergeet dat hij onderin mijn rugzak zit: Hij is er – een dekentje van liefde, dat ik kan omslaan. Waardoor ik voel, dat ik aanvaard word zoals ik ben. Met mijn goede kanten en mijn minder fijne eigenschappen. Het geeft mij kracht om verder te gaan op mijn levenspad, ook als ik weer eens flink onderuit gegaan ben.

Twee dingen, zei ik net, gebeuren er met mij, door naar de kerk te gaan. Ik ontvang iets, en ik ga geven. Wat ik ga geven? Dat heeft Jezus in beeld gebracht, in de Bergrede. Hij zei tegen zijn leerlingen: *Jullie zijn het zout van de aarde, jullie zijn het licht in de wereld.* (Zout en licht laten zien) Laat ik met dat laatste beginnen. Het licht. *Laat je licht schijnen,* zegt Jezus. Deel uit wie je bent. Dat is niet altijd makkelijk. Vooral niet, als je gaat vergelijken. Als je gaat kijken naar die zus of broer, of die vriend of vriendin van wie je denkt dat die slimmer is, mooier, sterker of sportiever. Dan gaat je licht uit. Ik heb dat ervaren, in mijn vorige kerk. Ik werkte daar samen. Eerst acht jaar met Pieter, en toen negen jaar met Rienk. Talentvolle dominees, allebei op hun eigen manier. Als ik ging letten op wat zij allemaal goed konden, ging mijn eigen licht wel eens zwakker schijnen. Maar als ik dan de mantel van licht uit m’n rugzak haalde, en voelde dat de Eeuwige mij liefheeft zoals ik ben, met mijn talenten èn mijn tekorten, ging het weer helemaal aan. Dan voelde ik me vrij, om uit te delen wie ik was. Herken je daar iets van? Daar gaat het om, met je licht laten schijnen. Dat je je vrij voelt, gedragen door Gods liefde, om jezelf te zijn. Met alles erop en eraan. Dat dat goed genoeg is.

En dan kun je soms ook zout zijn. Zout, dat geeft pit aan het eten. En als je zout in een wond strooit, dan prikt het. Zout zijn, dat is dat je af en toe de vinger op een zere plek durft te leggen. Dan is er iets, dat niet klopt. Zoals bij de Voice of Holland, en bij Ajax. Daar was iets in de omgang van mensen met elkaar, dat niet klopte. En dat gebeurt natuurlijk vaker. Overal waar mensen samen optrekken, gaan er soms dingen mis. Dat zie je op school. Op je werk. Bij de sport. En in de kerk. Waar niet? En wat doe je dan? Het weg slikken? Wegkijken? Òver degene praten die iets heeft gedaan dat volgens jou niet oké was? Of mèt degene praten die een ander heeft bezeerd? Als je dat laatste doet, dan ben je zout. Dan zorg je voor pit, in de samenleving. En dat er toekomst in zit. Maar dat vraagt wel durf. En dat kun je krijgen, door die mantel van licht in je rugzak.

Inge, jij had ook een vraag. Een goeie, die voor een mooi einde aan deze preek kan zorgen. Zou je hem nog eens willen herhalen?

**Inge: Wat je in de kerk kunt vinden, kun je dat ook elke dag een beetje bij je houden?**

Ja zeker, dat kan. Je kunt thuis ook om zo te zeggen ‘naar de kerk gaan’. Dan kies je een vast moment op de dag, om God te zoeken. Er zijn apps, die je daarmee kunnen helpen. ‘Eerst dit’, bijvoorbeeld, ‘Bidden onderweg’ of ‘Een kwartier voor God’. Het kan, veel mensen doen het. Ik ook. Het is denk ik ook de uiteindelijke bedoeling van naar een huis als dit gaan. De kerk is een teken in de buitenwereld, om je eraan te herinneren dat je van binnen ook zoiets hebt, als een heilige ruimte. Een innerlijke plaats waar je met de Eeuwige kunt zijn. Misschien heb je dat al wel eens gemerkt. Je was alleen thuis of op je kamer, en je hart ging uit naar iets dat groter was dan jij, naar God. Want er was iets fijns gebeurd, of juist iets moeilijks. Toen ben je er even geweest, in die innerlijke heilige ruimte. Misschien lijkt hij wel, op deze kerk. Is het er ontzagwekkend, en stil. Een plaats, om tot rust te komen, en je lijntje met God terug te vinden.

Hoe dan ook: Ga naar die heilige ruimte, hier of in jezelf, *met een bescheiden tred*. Bedenk: *God is in de hemel, en jij bent op aarde*. Ga met een luisterhouding. Dan zal het verschil maken, en heeft het zin. Aldus de woorden van Prediker, zoon van David, koning van Jeruzalem. Amen.

Bronnen:

S. Paas en S. Wierda, Zinvol leven, p. 52 ev.

W.R. van der Zee, Uit de Bergrede, p. 35 ev.

Gebeden: zie volgende pagina

Trouwe God,

Wij danken U

voor deze plaats

in de stad

waar we kunnen

voelen dat we

een lijntje hebben

met U,

en waar we

mensen ontmoeten

die daar ook

weet van hebben.

Wij danken U

voor de

mantel van licht

die we hier

ontvangen

voor in onze

rugzak.

Mag die ons

de moed geven

ons eigen licht

te laten schijnen

voor anderen,

als dat nodig is

met pit.

Wij bidden

voor mensen

jong en oud

die hun licht

niet goed durven

te laten schijnen.

Voor wie zichzelf

vergelijken

met anderen

en denken:

Ik ben minder

slim, mooi,

sterk, sportief,

vlot, aardig of

gelovig.

Ik ben niet

goed genoeg.

Dat zij zichzelf

zien met uw

ogen,

liefdevol, genadig.

En dat er mènsen zijn

die hen zien

met uw ogen,

liefdevol, genadig.

Wij bidden

voor al die

plaatsen

in de wereld

waar mensen

nodig zijn

die als zout zijn,

die pit hebben

en het durven zeggen

als er iets

niet klopt.

Onder ons zijn er

die nu denken

aan hun school,

hun werk,

hun buurt of

hun vriendengroep.

En allemaal

denken we

aan de spanning

tussen Rusland

en de Oekraïne

waar ook

andere landen

bij betrokken zijn.

Mogen mensen

hier en overal

uw woord

van liefde, vrede

en recht

horen en doen.

Wij bidden

voor mensen

jong en oud

die ziek zijn

of verdriet hebben.

Dat zij

gesteund worden

door anderen,

door ons.

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!