Kerkdienst in de serie ‘Een oude brief voor een nieuwe tijd’, gehouden in de Hooglandse kerk op zondag 1 mei 2022. Voorganger: ds. Margreet Klokke

Wat zouden we graag

een nieuw begin

willen maken,

God,

op deze zondag

met de kleur

van Pasen.

Wij zouden

willen ophouden

met wat ons

naar beneden trekt

en een eerste

stap zetten

op de weg

omhoog.

Wij zouden

onze missers

minder groot

willen maken,

en wat goed ging

juist koesteren.

Wij zouden

vrede willen

hebben

met ons verleden

om open

te kunnen staan

voor de toekomst.

Wij zouden

willen opstaan,

een echt nieuw

begin maken

in uw licht

Daarom bidden wij:

KYRIE…

Wat zouden we graag

opnieuw beginnen

met elkaar,

God,

op deze zondag

met de kleur

van Pasen.

We zouden

willen uitspreken

wat ons spijt

en zeggen

wat ons heeft

bezeerd.

We zouden

barmhartiger

willen zijn

voor elkaar,

de ander zien

als door uw ogen.

We zouden

de weg

willen terugvinden

naar het punt

waarop we elkaar

kwijt raakten.

Wij zouden

willen opstaan

opnieuw beginnen

met elkaar

in uw licht.

Daarom bidden wij:

KYRIE…

Wat zou het

goed zijn

als we meer

oog hadden

voor de tekenen

van het nieuwe begin

dat U op Pasen

met de wereld

hebt gemaakt,

God, in Jezus

Uw Zoon.

Zagen we

het geloof maar

dat mensen

vertrouwen geeft

ook als de grond onder hun voeten beeft,

zagen we

de hoop maar

die mensen

telkens weer

op weg doet gaan

ook als de horizon

dreigend oogt,

zagen we

de liefde maar

die mensen dragen kan, ook door

oorlog heen.

Vertrouwden we

ons maar toe

aan deze tekenen

van opstanding

hier en nu,

daarom bidden wij:

KYRIE…

Preek over 1 Petrus 1: 22- 2: 10 en Johannes 21: 15-19

De jonge theoloog des vaderlands, Tabitha van Krimpen, heeft een blauwe maandag in Leiden gewoond. Ze was ook even lid van de Leidse Binnenstadsgemeente. Daardoor leerde ik haar kennen en hoorde ik, hoe ze invulling geeft aan haar functie. Omdat tachtig procent van haar generatiegenoten zelden of nooit een kerk bezoekt, gaat zij dit jaar naar plekken waar jong volwassenen wèl graag komen. Ze knoopt een gesprek aan met hen, en onderzoekt waar deze plekken raken aan zingeving. Ze schrijft erover in het blad ‘Volzin’. In Leiden heeft ze het universitair sportcentrum bezocht en is ze op Zumba-les gegaan. Ze heeft er gesproken met de instructrice, en met een paar medesporters. Wat zoeken ze daar, in die sportschool? Iemand zegt: ‘Een veilige omgeving waar je in dezelfde vibe komt en daar samen van geniet. Niet alleen je spieren groeien, maar ook je zelfvertrouwen.’ En ander antwoordt: ‘Je kunt hier je hoofd leeg maken, daarna ben je weer productiever.’ En een derde: ‘We leven in zo’n digitale, overprikkelde samenleving. Er is behoefte aan mindfulness. Het is heel mindful om hier volledig met iets bezig te zijn waardoor je met niets anders bezig kunt zijn.’ Op die laatste reactie vraagt de jonge theoloog door. Is de kerk vanouds niet ook een goede plek om mindful te worden? Dat denkt geen van haar leeftijdsgenoten. Sport biedt een ruimte, die ontbreekt aan religie. ‘Als je naar een kerk gaat, moet je echt ergens in geloven. Bij sporten is dat niet zo en kun je zelf kijken of je het iets vindt,’ zegt de één. En een ander: ‘Als je sport is het daarna gewoon klaar en als je naar de kerk gaat, heb je in het dagelijks leven ook nog allemaal regels.’ Een derde antwoordt: ‘Vrijheid vind ik erg belangrijk. In de sportschool moet er niets, terwijl je in de kerk een verplichting hebt aan God.’

Ik herken mij niet, in het beeld dat deze jonge mensen lijken te hebben van de kerk. U wel? Het is een oud beeld, denk ik. Van een instituut, getekend door regels en dogma’s. Onvrijheid. Enkele kerken beantwoorden eraan, de meeste niet. Het is een karikatuur. Minderheidsgroepen hebben daar vaker last van. Dat de meerderheid zich een beeld van hen vormt. En dat beeld staat niet ter discussie. Er is geen noodzaak, om het bij te stellen. Men komt elkaar gewoon te weinig tegen. De karikatuur tegenspreken heeft geen zin. Dat dringt niet door. Het beste wat je kunt doen, als minderheidsgroep, is je bewust zijn van je identiteit, er blij mee zijn en er ontspannen voor uit komen.

Dat is ook, wat de auteur van de eerste brief van Petrus de christenen in Klein Azië aanraadt, in de eerste eeuw. In de meeste steden en dorpjes van wat nu Noord Turkije is, wonen er wel een paar. Maar meer ook niet. Ze vormen een uitzondering. En dat maakt het leven lastig voor hen. Er wordt over hen gepraat, ze voelen zich niet begrepen. Tegen deze minderheid zegt de briefschrijver: Blijf elkaar opzoeken. Houd elkaar vast. Je hebt een gemeenschap nodig, wil je als persoon jezelf blijven in een omgeving met andere waarden dan jij.

Om die gemeenschap dan te omschrijven gebruikt de schrijver een beeld. Een beeld waar je je aan kunt optrekken, een beeld voor de identiteit van de christelijke gemeente. De gemeente is een huis, zegt hij, een tempel, een ruimte waar God kan wonen. Dat huis is alleen niet gebouwd uit stenen. Het staat ook niet op één plaats, in Jeruzalem, Klein Azië, of hier in Leiden. Het bestaat uit levende stenen. Uit mensen, die zich overal en nergens bevinden. In Jeruzalem, Klein Azië en Leiden.

Een huis van levende stenen – je vraagt je af: Wordt dat geen los zand? Hoe blijven al die verschillende mensen verbonden? Daarvoor is er een basis nodig, die buiten de individuele groepsleden ligt. Een fundament, dat allen draagt. De briefschrijver zegt: De gemeenschap van de kerk hééft zo’n fundament. Een hoeksteen, die zorgt dat de boel bij elkaar blijft. En die gedeelde basis: Dat is Christus. Hij heeft de Eeuwige gezicht gegeven, in zijn leven, sterven en opstanding. Zó is God, kun je uit zijn verhaal aflezen: Liefde met een hoofdletter. Liefde, waar je niet uit kunt vallen. Je hoeft niet perfect te zijn. Je mag fouten maken. Je wordt niet afgerekend op je verleden. Je mag oefenen, met het leven. Je hoeft niet bang te zijn, je kunt altijd opnieuw beginnen. Bevrijdende liefde is het. Om hem te beschrijven gebruikt de briefschrijver allerlei citaten uit Exodus en de Paaspsalmen. Het woord ‘hoeksteen’ komt uit dè Paaspsalm, 118. Op de hoeksteen van Gods bevrijdende liefde, waar Jezus gezicht aan heeft gegeven, is het huis van de kerk gebouwd. Tot vandaag toe!

Nu je dit weet, kun je ook begrijpen waarom de briefschrijver zich Petrus heeft genoemd. Hij kan deze apostel zelf niet zijn, iedereen weet dat, zijn brief dateert van het einde van de eerste eeuw. Hij noemt zich alleen naar hem. Natuurlijk! Simon Petrus is de leerling van Jezus, die de draagkracht van de hoeksteen uit eigen ervaring heeft leren kennen. Door schade en schande. Zijn verhaal is bekend. Toen Jezus gevangen genomen was en voor zijn rechters stond, werd Simon Petrus tot drie keer toe gevraagd: Ben jij niet één van zijn volgelingen? Nee, antwoordde hij toen. *Ik ken hem niet.* Drie keer zei hij ‘nee’. Als één van onze vrienden ons zo in de steek zou laten, zouden we denken – dat wàs het dan. Jou hoef ik niet meer te zien. Maar na Pasen zoekt de opgestane Simon Petrus weer op. Tot drie keer toe vraagt hij hem: *Heb je mij lief?* Drie keer antwoordt hij dan: *Ja Heer, u weet dat ik u lief heb.* En dan wordt hem opgedragen: *Wijd mijn schapen.* Hier krijgt de Eeuwige wéér gezicht. Dit is zijn liefde in actie. Liefde die bevrijdt van angst, en de toekomst open houdt. Genade. Petrus kent deze liefde uit eigen ervaring. Dat is waarom de briefschrijver zich naar hem heeft genoemd. Het versterkt zijn boodschap. Zijn beeld van de gemeente, als huis van God, gebouwd uit levende stenen, gedragen door de bevrijdende liefde van God, zoals in Christus zichtbaar geworden. Het bevestigt het groepje christenen in Klein Azië in hun identiteit. En dat van de kerk, hier en nu.

Als je nu de behoefte voelt, om wat sterker te gaan staan in die identiteit, kun je jezelf bij tijd en wijle drie vragen stellen. Drie vragen, aan de hand waarvan je kunt checken – ben ik wel, wie ik wezen wil? Een levende steen, van dat huis van God in de wereld? Ik haal ze uit de brief van Petrus.

De eerste vraag is: Durf je jezelf kwetsbaar te maken? Als je duisternis in jezelf tegenkomt, probeer je die dan angstvallig buiten het gezichtsveld van anderen te houden? Als je dat doet, zeg je eigenlijk: De basis van mijn relatie met anderen is niet Gods bevrijdende liefde voor ons beiden, maar mijn vermogen om een goede indruk te maken op jou. Terwijl, als je bouwt op de hoeksteen van de bevrijdende liefde, je niet zo bang bent voor wat anderen denken. Je wordt dan iemand die open staat voor feedback en kritiek. Iemand die geschikt is voor gemeenschap, die zijn leven met alle goede en minder goede kanten ervan kan delen. Durf je jezelf kwetsbaar te maken? Dat is de eerste testvraag, voor wie een levende steen wil zijn.

De tweede is: Is wat je doet ook afgestemd op wat je draagt? Met andere woorden: Heb je een innerlijk kompas, waarvan de naald zich richt naar de hoeksteen? Laat je je in je handelen inspireren door de bevrijdende liefde van God? Of komt er ook – in de woorden van Petrus – *bedrog en huichelarij, afgunst en kwaadsprekerij* uit jou voort? Deze vraag is wel een beetje tricky. Het gaat er hier niet om, dat je een innerlijke criticus ontwikkelt, die aan het einde van elke dag tegen je zegt: Het was weer niet goed genoeg. Het gaat ook niet om een meetlint, waar je anderen mee beoordeelt. Dat gebeurt al genoeg, aan alle talkshow-tafels. Verontwaardigd zijn over een ander is niet moeilijk. Het gaat om een innerlijk kompas, aan de hand waarvan je jezelf zachtjes kunt bijsturen. Dat kun je ontwikkelen, door je dag ’s avonds af en toe als een film aan je voorbij te laten gaan. Er met vriendelijke ogen naar te kijken. En je af te vragen: Waar ben ik blij mee, en wat klopte niet met wie ik ben, met waar ik op bouw, de bevrijdende liefde van God? Dat is de tweede vraag: Is wat je doet ook afgestemd op wat je draagt?

De derde testvraag is: Neem je de rituelen van zondag mee naar maandag? Met andere woorden: Is het aansteken van kaarsen, je laten inspireren door een bijbeltekst, bidden en zegenen iets wat voor jou alleen hier gebeurt, door mensen die ervoor zijn aangesteld? Of beoefen je deze manieren van contact zoeken met de Eeuwige zelf ook? Petrus noemt de christelijke gemeenschap *een koninkrijk van priesters, een heilige natie.* Alsof dat wat hem betreft wel de bedoeling is. Zelf een kaarsje aansteken voor een ander, de dag beginnen met een inspirerende tekst, de maaltijd zegenen, de dag eindigen met gebed. Ook dit is wel een beetje tricky. Doe je dit alleen in het verborgene, of ook in het openbaar? Ben je ook even stil voor het eten in een restaurant? Zeg je het tegen je zieke vriendin, als je een kaarsje voor haar brandt? Of ben je daar beter voorzichtig mee? Je wilt je identiteit niet verstoppen, maar ook weer geen missionaris worden. Pas zag ik op de televisie iemand, die op een heel authentieke manier een ritueel van zondag meenam naar maandag. Dat was in het programma ‘Dwars door de Lage Landen’. Drie Belgen lopen in dat programma van de kust van België via het Pieterpad naar het Noorden van Nederland. Onderweg ontmoeten ze allerlei mensen, waar Arnaut mooie gesprekken mee heeft. Afgelopen dinsdag liepen de drie een weg-kapelletje binnen. Er zaten twee mannen, de ene was aan het bidden, de ander keek om zich heen. Met die ander knoopte Arnaut een gesprek aan. Wat deed hij hier? Zijn vriend had hem meegenomen. Hij was zelf ziek, hij had niet lang meer te leven. De vriend was Pool, hij geloofde. Hij wilde voor hem bidden. Je kon zien, dat de man zelf niets had, met dit ritueel. Toch was zijn vriend zo vrijmoedig, hem erin te delen. En toen kwam bij toeval de vriendelijke camera van de drie Belgen de kapel binnen. Liet Arnaut de man vertellen, hoe hij dat deed, leven met de dood voor ogen. En kreeg de man de ontroerde aandacht van talloze kijkers. Even stond hij in het volle licht van de kapel. Je gebed wordt soms anders beantwoord dan je wilt. Hoe dan ook: Soms kàn het, en dóet het wat: En ritueel meenemen van zondag naar maandag. Doe je dat wel eens?

Drie testvragen: Durf je kwetsbaar te zijn? Past wat je doet bij wat je draagt? En heb je soms iets priesterlijks? Deze kun je je af en toe stellen, om te groeien in je identiteit van levende steen van het huis van God in de wereld. En als er op een dag dan iemand in je omgeving is, die daardoor denkt: Hé, misschien kun je ook wel naar de kerk, om mindful te worden – dan is dat meegenomen. Maar dat hoeft niet. Ook een kleine kerk is kostbaar in Gods ogen. Amen.

NB: Citaten uit het Oude Testament in het gelezen gedeelte: Jesaja 40: 6 ev.; Psalm 103: 15,16; Psalm 33: 9; Psalm 118: 22; Jesaja 28: 16; Jesaja 43: 20,21; Exodus 19: 6; Exodus 23: 22; Jesaja 42: 12; Hosea 1: 6-9

Bronnen:

T. van Krimpen, ‘Tabitha on tour’, Volzin 3 april 2022, ‘Zumba klinkt niet mindful, maar is het wel’.

Th. J.M. Naastepad, ‘De twee Petrusbrieven’, p. 33 ev.

S. Paas en G.J. Roest, ‘Vreemde vogels’, Bijbelstudies over 1 Petrus, p. 30 ev.

G.H. ter Schegget, ‘Zachtmoedig leven’, Meditaties over de eerste brief van Petrus, p.7-9 en 22 ev.

Eeuwige,

Wij zijn dankbaar

voor de mensen

die we in en om

deze kerk ontmoeten,

met wie we ons

verbonden voelen,

een gemeenschap

gedragen

door dezelfde basis:

uw bevrijdende

liefde.

We bidden

dat wij ons

kwetsbaar

durven maken

als teken van

vertrouwen

op onze basis,

dat ons doen

en laten

past bij de liefde

die ons draagt,

en dat wij

als priesters

anderen soms even

verbinden met U.

Dat wij ons

niet schamen

onszelf te zijn

als kerk

in een wereld

van verschil.

Wij bidden

voor mensen

die rust zoeken

inspiratie

en verbinding

met anderen

in deze digitale

overprikkelde

samenleving.

Als uw kerk

voor hen een

brug te ver is,

mogen zij dan

andere oases

vinden

in de woestijn.

Wij bidden

voor mensen

die verantwoordelijk-

heid dragen

in deze verwarrende

spannende tijd.

Voor regeringsleiders

in Oekraïene,

Rusland, Europa

en de VS,

die een weggetje

moeten zoeken

uit het gewapende

conflict.

Voor onze koning

en zijn huis

die in ons

welvarende land

waar toch ook

onvrede is

een verbindende rol

wil vervullen.

Mogen alle leiders

zich momenten

van rust en

bezinning gunnen,

opdat zij

geïnspireerd

hun taak weer

op zich nemen.

Wij danken u

voor twee mensen

in ons midden

die al 60 jaar

samen een huis

vormen,

een kleine gemeenschap

gebouwd op

uw genade:

NN en NN.

Wil hen ook

de komende tijd

zegenen

en nabij zijn

door uw woord

en Geest.

In stilte

…

en noemen wij

de namen

van de mensen

die in onze harten

leven.

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!