Kerkdienst gehouden op Witte Donderdag 14 april 2022 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

O God,

In deze stille week

volgen wij de weg van

Jezus uw Zoon

door de diepte

van lijden en dood

naar het leven met u.

En vanavond

gedenken wij

hoe hij op

de laatste avond

voor zijn dood

brood en wijn

met zijn leerlingen deelde.

Wij schuiven aan

bij zijn leerlingen,

we worden gevoed en gelaafd

door een liefde

die geen grenzen kent.

Tegelijk

beseffen wij

dat onze liefde

wel beperkingen heeft,

dat het niet ondenkbaar is

dat wij hèm

morgen alleen laten, verraden.

Het is daarom

dat wij tot u

roepen en bidden

Heer, ontferm u over ons…

KYRIE

Overdenking over Jeremia 31: 31-34 en Marcus 14: 12-31

Sinds de avond die wij nu gedenken zullen er niet veel kinderen bij hun geboorte de naam Judas hebben gekregen. Ouders hebben hun kind Petrus genoemd, Johannes, Thomas, Levi, … maar niet Judas. Dat is een naam geworden met een donkere klank. Hij is spreekwoordelijk geworden voor iemand die je niet kunt vertrouwen. De ‘Judas’ is een vriend, die zich ontpopt als vijand. Een verrader. De leerling van Jezus die zo heette is in de loop van de geschiedenis van de kerk steeds zwarter gemaakt. Alsof de latere volgelingen van Jezus dachten: Hoe donkerder we hem afschilderen, hoe verder hij van ons af komt te staan. Hoe slechter zijn naam, hoe beter de onze.

Is dat eigenlijk niet vreemd? U en ik, we wéten dat àl Jezus’ leerlingen hem in zijn lijden verlaten hebben. We hoorden het Jezus net nog zeggen, in het evangelie naar Marcus: *Jullie zullen allemaal ten val komen.* De last van het verraad ligt echt niet alléén bij Judas. Hij is ook in dat opzicht één van hen. Hij hoort bij hun gemeenschap, hij zit met hen aan tafel. En ook met ons, vanavond. Hij is één van ons. Hij representeert een mogelijkheid in ons.

Wie is hij dan? De witte donderdag is vanouds het moment van het jaar, om daar bij stil te staan. Wat heeft Judas gedreven, tot die kus in Getsemane? Is dat iets dat ver van mij af staat? Of herken ik er wel iets van?

In het evangelie naar Marcus lees je maar heel weinig over Judas. Je moet raden, naar wat hem tot zijn verraad heeft gebracht. Het enige aanknopingspunt dat je krijgt, is zijn naam zelf: Judas. Die wijst erop, dat hij afkomstig is uit de stam van Juda. En dus – anders dan de andere leerlingen van Jezus - dichtbij de tempel is opgegroeid, in de buurt van de Farizeeërs en schriftgeleerden. Als kind is hij mogelijk onder de indruk van hen geweest. Hij heeft misschien van hen de Tenach leren lezen, is hoe dan ook door hen gevormd. Het kan voor hem dan ook lastiger zijn dan voor de andere leerlingen, dat Jezus gedurende zijn openbare optreden steeds meer op gespannen voet komt te staan met de tempelelite. Het is bekend, waar dit meningsverschil over gaat. Zíj zijn wettisch in hun manier van geloven en leven. Elk van de driehonderdvijfenzestig geboden uit de thora moet letterlijk worden nageleefd. Daar moet je niet te negatief over denken! In een dergelijke trouw tot in de puntjes kan veel liefde schuilen. Een grote liefde in voor God. Dat is vandaag nog steeds zo. Misschien zag u net als ik de populaire netflixserie ‘Unorthodox’. Deze gaat over een chassidische gemeenschap in New York. Hij speelt eind vorige, begin deze eeuw. Er zijn allemaal strikte regels rond kosher eten, de haardracht van mannen en vrouwen, de sabbath, het huwelijk. Als je ziet hoe al deze ge- en verboden de gemeenschap beheersen kun je je aan de ene kant afvragen: Is dàt nu waar het om gáát. Maar aan de andere kant is het ook mooi. Je kunt iets voelen van de toewijding die erachter zit. Het ontzag voor de Eeuwige. Deze dingen zijn hen heilig! Er schuilt veel liefde, in een wettische manier van leven met je geloof. Maar er kan ook een harde kant aan zitten. De hoofdpersoon uit de Netflixserie kan er op een gegeven moment niet meer mee leven. Ze vlucht, ze doet haar pruik af, laat haar haar groeien. En dan wordt ze als verloren beschouwd. Ze hoort er niet meer bij. Ongeveer zo is de sfeer ook rond de tempelelite in het Jeruzalem van Jezus’ dagen. Er zit een harde kant aan hun liefde voor God. Wie niet aan de religieuze voorschriften voldoet wordt zwart gemaakt, ‘gecanceld’ zoals we dat vandaag noemen. Alleen een schuldbelijdenis kan je dan weer toegang geven tot de gemeenschap.

Door het woord ‘cancelen’ dat ik net gebruikte voel je wel, dat dit niet alleen een manier van doen is die bij religieuze gemeenschappen hoort. Ook in onze geseculariseerde samenleving komt het geregeld voor. Ik denk aan Ali B., Marc Overmars, Will Smith, Sywerd van Lynden. Deze vier mannen hebben niet juist en waarschijnlijk - dat moet nog bewezen worden - strafbaar gehandeld. Wat betekent dit? Dat hun hele persoon niet meer deugt? Zo wordt er op dit moment wel met hen omgegaan. En dat gebeurt vaker, vandaag: Men veroordeelt niet alleen de daad, maar de dader. En zelf doe je dat ook wel eens. Toch? Of niet? Als je je ergens over opwindt, gebeurt dat zomaar. Dan heb je het niet over gedràg dat niet oké is, maar een persóón die voor jou door de mand is gevallen. Je hoort het jezelf zeggen: ‘Zij heeft het wel met zichzelf getroffen hè?’ Of ‘Wat is hij toch dominant!’ Je meent het meestal niet letterlijk zoals je het zegt. Je moet gewoon even iets kwijt. Het lucht op. En soms geeft het zelfs een positief gevoel. Als een ander je mening deelt. Alsof je jezelf wit wast, wanneer je een ander zwart maakt.

En precies die maar al te menselijke dynamiek: Die van het jezelf wit wassen door een ander zwart te maken – daar wringt het tussen Jezus en de religieuze leiders. Als zij iemand zwart maken, gaat hij steevast naast diegene staan. Hij zoekt de dader achter de daad, de mens achter de misstap. Hij zegt tegen zo iemand: Jij hoort erbij. Niemand van ons is zonder zonde. Elk van ons heeft z’n donkere kant. Je mag er zijn. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Je wordt omarmd door de Eeuwige. Voor hem is liefde de vervulling van de wet. Terwijl voor de Farizeeërs en schriftgeleerden de vervulling van de wet liefde is.

En nu kun je je misschien voorstellen, dat dit conflict zich ook in Judas afspeelt. Dat dit twee stemmen in hemzelf geworden zijn. Hij is gevormd door die van de Farizeeërs en schriftgeleerden: De vervulling van de wet is liefde! Maar is hij is geraakt door die van Jezus: De liefde is de vervulling van de wet! Aan de ene kant voelt hij: Je moet wel je best doen voor God. En aan de andere kant: Het is goed. Je mag er hoe dan ook zijn, voor de Eeuwige. En die twee stemmen, die kunnen ook in jezelf omgaan. Je moet wel je best doen èn je bent goed zoals je bent. Ze strijden vaak om voorrang in jezelf. Er is wat dat betreft nog niets veranderd. Judas hoopt ze bij elkaar te houden. Hij is aan allebei gehecht. En misschien is dàt wel wat hem drijft, als hij Jezus overlevert aan de tempelelite. Hij hoopt, dat ze er samen uitkomen, als ze tegenover elkaar staan in het sanhedrin. Dat ze zullen concluderen: Ach, uiteindelijk zijn het twee kanten van dezelfde médaille – die van de liefde van God. En je moet er je best voor doen, èn hij is onvoorwaardelijk. Maar dat gebeurt niet. En dat had Judas nooit gedacht. Wat er gebeurt, heeft hij nooit gewild.

Jezus blijft staan, voor de boodschap die hij al die tijd heeft uitgedragen: Er is een liefde, die onvoorwaardelijk is. Er is een bodem onder je bestaan die je draagt, hoe diep je ook valt. Hij gaat daar niet over in discussie. Hij doet geen water bij de wijn van de genade. Liever nog sterft hij ervoor. Tegen alles in, wat Judas heeft gehoopt…

Zou het inderdaad zo zijn gegaan? Je kunt dat nooit helemaal weten. Maar er licht nu wel een kant op van Judas, die niemand van ons vreemd is. Hij is vriend van Jezus en vijand tegelijk. Hij is geraakt door de onvoorwaardelijkheid van zijn liefde. Maar hij sluit ook niet uit, dat er hier en daar uitzonderingen op kunnen zijn. Want je moet wèl je best doen, tòch? Je kunt niet met de pet naar het geschenk van het leven gooien. Dat is allang geen religieuze stem meer, bij ons vandaag. Je hoort hem overal.

Vreemd toch, dat die stem maar van zich blijft laten horen. Terwijl Jezus hem zo eenduidig weersproken heeft, tijdens zijn laatste avondmaal met zijn leerlingen. Hij weet dan al: Eén van hen zal hem uitleveren. En zij zullen allemaal ten val komen. Maar dat maakt voor hem geen verschil. Hij deelt het brood rond en zegt: *Neem hiervan, dit is mijn lichaam.* Hij geeft de beker rond en zegt: *Dit is het bloed van het verbond.* Het verbond, dat altijd weer begint met de belofte van God: Ik ben er voor je. Je kunt op mij rekenen. Ik ben de Heer jouw God. Beslissende gebaren zijn dit, beslissende woorden. Dit is mijn geheim, zegt Jezus ermee. Ik ben het gezicht van de genade van de Eeuwige.

Van die onvoorwaardelijkheid kan ik vriend zijn, èn vijand. Ik kan eruit leven, maar ik kan er ook ontrouw aan zijn in mijn omgang met anderen, mijn praten over anderen, mijn denken over anderen. En soms ook in mijn omgang met mijzelf, mijn denken over mijzelf. Want zoals ik anderen donker kan afschilderen, zo kan ik mijzelf soms ook zwart maken. Judas zit in de kring rond de tafel van de Heer, ook vanavond. Maar hij mag er zijn. Het is witte donderdag. Hij ontvangt brood en wijn. Hij hoort erbij. Hij wordt wit gewassen. Opdat wij weten: Er is een bodem onder je bestaan die je draagt, hoe diep je ook valt. Amen.

Bron: E. Drewermann, Das Markus Evangelium II

Trouwe God

wij zijn stil

van uw

onvoorwaardelijke

liefde

zoals die

zichtbaar

is geworden

in het leven en sterven

van Jezus

uw Zoon.

Dat wij

aanvaard worden

met onze licht-

en schaduwzijde,

met ons vermogen

om goed te doen

en kwaad…

Dat wij altijd

opnieuw

kunnen beginnen…

Dat is een

geschenk

waarvan we

niet altijd

bevatten

hoe kostbaar

het is.

Een bron

van toekomst,

opstanding,

voor alle

mensen.

Wij bidden

dat wij ons

dit geschenk

stukje bij beetje

eigen maken.

Dat we proberen

onszelf niet

meteen zwart

te maken

als er iets

verkeerd gaat.

Dat we proberen

een ander niet

meteen helemaal

zwart maken

als hij of zij

ons iets gedaan heeft,

maar alleen

die daad.

Dat er ruimte

blijft

tussen ons

voor vernieuwing,

opstanding

door de Geest

van liefde

van Jezus

uw Zoon.

Wij bidden

voor wie worstelen

met vragen

rond schuld

en boete

oordeel

en vergeving.

Er zijn daden

die zoveel

kapot maken

dat ze vragen

om vergelding.

Dat wij

wie zo worstelen

niet alleen laten

met vrome

woorden

maar bij hen

blijven

in alle pijn

waarmee wij

mensen

kunnen zijn

in de Geest

van liefde

van Jezus

uw Zoon.

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!