Kerkdienst met jongeren met als thema ‘Avondmaal’, gehouden op zondag 15 mei 2022 in de Hooglandse Kerk. Voorgangers: Ds. Margreet Klokke en jeugdwerker Tim Wildeman

Hier zijn wij

in uw huis.

Het is zondag,

er begint weer

een nieuwe week.

Soms

kijken we uit

naar de week

die komt:

Als we weten

dat er

leuke dingen

gaan gebeuren.

Soms

zien we er juist

tegenop:

Als we weten

dat er veel moet

en we bang zijn

om ergens in

te falen;

als ons

zelfvertrouwen

wankel is.

Als het zó’n week is,

laat er dan

een hand zijn

die ons vasthoudt.

Daarom bidden wij:

KYRIE

Het is zondag,

er begint

een nieuwe week.

Soms

hebben we

er zin in:

Als het thuis

gezellig is

en we fijne

vrienden hebben

op school of

op ons werk.

Soms

wilden we juist

dat de week

maar vast voorbij was:

Als het even

niet loopt

met de mensen

om ons heen,

en we ons

eigenlijk heel

alleen voelen.

Als het zo’n

periode is,

laat ons dan

met iemand

durven delen

wat ons eenzaam maakt.

Daarom bidden wij:

KYRIE

Er begint een nieuwe dag, een nieuwe week.

Meestal vinden we dat

normaal,

we staan er

niet bij stil.

Maar soms

als we

beelden zien

in de krant

of op televisie

van mensen

in oorlogsgebied

die zulke

verschrikkelijke dingen

meemaken

dat je er koud van wordt -

dan beseffen we

hoe bijzonder

het eigenlijk is:

Weer een dag,

in vrijheid,

wat een cadeau.

Laat ons

dankbaar zijn

voor wat we

ontvangen

en doorgeven

wat we kunnen

missen.

Daarom bidden wij:

KYRIE

Inleiding tot de preek

De preek is vandaag een gesprek tussen Simon Petrus en Johannes, de geliefde leerling van Jezus.

Ze komen elkaar weer tegen, een jaar ná de gebeurtenissen die beschreven zijn in Johannes 21: 1-14.

Ze hebben elkaar een tijdje niet gezien.

Het is zondag, straks begint de kerkdienst.

Ze blikken terug, op wat ze een jaar geleden in de weken na Pasen meemaakten.

Petrus, degene die altijd al vooropliep, neemt als eerste het woord…

Dialoogpreek, bij Johannes 21: 1-14

Petrus (Tim Wildeman):

Johannes! Wat goed om je weer te zien! Wat is er veel gebeurd hè, de afgelopen tijd.

Weet je nog, vorig jaar? We zaten echt in een emotionele rollercoaster. Na het sterven en de opstanding van Jezus waren we verdrietig en bang, maar ook blij en in de war. We waren weg gegaan uit Jeruzalem. Terug naar Galilea, waar we vandaan kwamen. Naar het meer van Tiberias. Want we wisten, dat de vijanden van Jezus daar niet kwamen. Ik had ook echt geen idee wat we moesten doen… Jezus had wel gezegd dat ik een rots in mij had. Ik zou de rots zijn waar Hij zijn kerk op zou bouwen. Maar wat dat inhield? Ik had oprecht geen enkel idee!

We hadden Jezus twee keer gezien, met Pasen en daarna nog een keer. Maar alles was toch anders. Hij was dezelfde, maar niet hetzelfde. Hij was er steeds maar éven, en dan was Hij weer weg. We konden Hem niet vasthouden. Hoe konden we dan nog zijn leerlingen blijven? Wat moesten we doen?

We waren met z’n zevenen en ik dacht, weet je wat ik ga doen? Er moet ook nog brood op de plank komen. Ik ga gewoon weer vissen, zoals vroeger, voordat ik Jezus kende. De rest deed mee, zo ging dat meestal. Ik liep voorop, de anderen volgden. Weet je nog, hoe we de hele nacht visten en niks vingen? Echt nul vissen. En dan wordt het morgen, en staat er ineens een man te roepen op het strand of hij een vis van ons mag? Dat kon niet, want we hadden niks. Zegt ‘ie, doe de netten aan de rechterkant! Alsof hij het beter weet. Nou ja, we waren zo moedeloos dat we toch maar naar hem luisterden. Niet normaal veel vis zat er toen ineens in dat net joh! Ik herinner me dat jij direct zag, dat het Jezus was die aan de oever stond. Hoe zag je dat eigenlijk, Johannes?

Johannes (Margreet Klokke):

Hoe ik dat zag? …. Ik ben anders dan jij. Jij bent een doener. Eén en al actie. Je springt om zo te zeggen de dag in. Ik ben meer een stille kijker. Ik val niet op, maar ik zie wel veel. Ik kijk verder, dan de oppervlakte. Ik ben steeds op zoek naar zo’n kiertje in het leven, waar licht van God doorheen komt. In de natuur bijvoorbeeld. Dat de bomen elk jaar weer uitkomen, met van die lichte groene blaadjes – daar ren ik niet langs. Ik sta erbij stil. Ik vind het niet gewoon, ik voel Gods adem in al dat nieuwe leven.

Ik zoek ook altijd naar zo’n kiertje in mensen. Als ik een tijdje naar hen kijk, met aandacht, licht er op een gegeven moment altijd wel een vonkje van God op,

in hun ogen. Zelfs als ik hen niet mag. En als ik hen hoor praten over wat ze meemaken, vraag ik me altijd af: waar raakt dit verhaal aan Gods verhaal met ons? Zo zit ik in elkaar. Ik zoek naar de diepere laag van het leven, naar Gods verborgen aanwezigheid.

En sinds Pasen zie ik Jezus overal. Dat heeft denk ik met liefde te maken. Als je van iemand houdt, en hij of zij is overleden, dan leeft zo iemand soms nog meer voor je. Je ziet hem in zijn stoel zitten. Je hoort haar stem, die je riep bij het thuiskomen. Je herkent hem in de muziek, die hij maakte. Je ziet haar in het boek, dat ze graag las. Liefde is sterk als de dood! Ik hield, nee ik houd van onze leermeester…

Die keer waar jij net over begon, kort na Pasen, dat we naar het meer van Tiberias waren gevlucht, moest ik dirèct al aan Jezus denken. Aan die àndere keer dat we daar waren, met Hèm, en met nog vijfduizend mensen, die waren gekomen om hem te horen preken. En toen kregen al die mensen honger. Ik denk dat iedereen dat verhaal nu wel kent! We voelden ons verantwoordelijk voor hen. Er moest brood op de plank komen. Er was tussen al die mensen maar één jongetje, dat vijf broden en twee vissen bij zich had. Dat was veel te weinig!

We wisten niet wat we moesten doen. Maar Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit, en begon te delen. En toen was er genoeg. Meer dan genoeg. Daar dacht ik aan, toen we bij het meer van Tiberias waren. We wisten wéér niet wat we moesten doen. Er moest brood op de plank komen. We gingen vissen. De hele nacht vingen we niets. We waren met z’n zevenen. En ik dacht: Hé, zeven, dat is vijf en twee. Vijf en twee, net als toen, met de broden en de vissen… Het komt misschien wel goed!

Eindelijk ging de zon op. Ik dacht meteen aan de Paasmorgen. Na een hele lange donkere nacht van verdriet, kwam toen bij opgaan van de zon Maria naar ons toe. Ze kwam van het graf van Jezus. Ze zei: ‘Ik heb de Heer gezien!’ Weet je nog? Het ochtendlicht deed me aan Pasen denken. Innerlijk was ik al dicht bij Jezus. En toen stond die man daar, op de oever. Hij vroeg of we iets te eten hadden. Nee, dat hadden we niet. Ondanks alle moeite. We voelden ons waardeloos. Maar hij had vertrouwen in ons. Hij zei: ‘Gooi het net aan de andere kant uit!’ Door die roepstem wist ik het zeker. Ik herkende Hem, aan het vertrouwen in ons, dat erin doorklonk. Mijn geliefde leermeester. ‘Het is de Heer’, zei ik. Met je hart zie je soms meer dan met je ogen… Dus ja, zo kwam het, dat ik zag dat Hij het was!

Wat ik dan weer zo goed vind van jou, Petrus, is dat jij dan direct in actie komt.

Ik kon alleen maar vol stille verwondering blijven staan kijken, maar jij kwam in beweging! Jij ging iets doen! Zo iemand hebben we nodig, in de kerk…

Petrus:

Ja zo ben ik nu eenmaal. Ik ben echt een doener. Ik heb de rust niet, die in jou zit. Ik denk niet echt na! Voordat ik een weloverwogen besluit heb genomen, heb ik het al gedaan of gezegd. Ik ben gewoon erg enthousiast en impulsief. Dat heeft er voor gezorgd dat ik af en toe wel wat domme dingen heb gedaan. Zo heb ik het oor van die soldaat eraf geslagen met een zwaard toen ze Jezus wilden arresteren. En toen Jezus onze voeten ging wassen zei ik ‘Was me dan maar helemaal!’ Wat ook een beetje een gekke opmerking was.

Toch heeft Jezus tegen me gezegd: ‘Jij bent de rots waar ik Mijn kerk op zal bouwen.’ Dus Jezus heeft blijkbaar wel mensen nodig zoals ik, die hun handen uit de mouwen steken.

Maar die ochtend, Johannes, voelde ik me echt geen rots. Ik had echt nog wat goed te maken. Te minste, dat dacht ik. Toen Jezus gearresteerd werd had ik driemaal gezegd, dat ik Jezus niet kende. En de derde keer had ik dat met zoveel overtuiging gedaan! Ik voelde me echt een verrader. Dus toen jij zei: ‘Het is de Heer!’, dacht ik: O, dan moet ik nu heel hard mijn best gaan doen om het goed te maken tussen ons! Dus ik spróng meteen het water in, naar die man op de oever toe. En toen hij zei dat we de vangst binnen moesten halen, wist ik niet hoe hard ik mee moest sjouwen! Met keihard werken voor Hem kon ik misschien laten zien dat het me speet!

Maar ja, Johannes, jij weet ook hoe het verder ging. Ik kom dus uit die boot gerend, ga als een malle door dat water heen, met al die vis die we gevangen hadden en wat blijkt? Ik wist niet hoe ik het had! Wat denken jullie? Er wàs allang vis, en brood. Jezus was de vis zelfs al aan het roosteren, op een vuurtje!

Johannes:

Ja, dat was een vreemde ervaring. Haalden we eindelijk die ongelofelijke vangst binnen, bleek dat hij helemaal niet nodig was. Er was al vis. Waren jullie allemaal blij, dat je iets goed kon maken - Jij was niet de enige verrader, Petrus, iedereen behalve ik had hem verlaten - , bleek dat we ook zonder welkom waren. De tafel was om zo te zeggen gedekt. Alle dingen waren gereed.

We hadden het eigenlijk wel kunnen weten. Zo ging het altijd, toen Jezus nog bij ons was. Hij ging met iedereen aan tafel, zelfs met mensen die anderen echt wat

hadden aangedaan, zoals teveel geld vragen of vreemd gaan. Juist hen zocht Jezus op. Hij zei niet: Jij verraadt je medemensen. Hij ging met hen aan tafel.

Deelde brood en wijn met hen. Zocht naar het vonkje van God in hun ogen.

Had hen lief, met alles erop en eraan. En dat deed wat, met die mensen. Ze veranderden erdoor. Liefde is sterk als de dood. Maar ook sterk als het kwaad.

Het haalt het goede in mensen naar boven. Dus we hadden het kunnen weten, die morgen, bij het meer van Tiberias. Jezus verweet ons niets. Hij zei niet: Jullie hebben me verraden. Jullie moeten eerst iets goedmaken, voor ik weer met jullie aan tafel ga. Nee, alle dingen waren gereed. We waren welkom. Met onze missers. Met ons menselijk tekort. Typisch Jezus. Echt genade. En nu voelden we allemaal tot in onze tenen: ‘Het is de Heer’! We waren vol ontzag. We durfden niets te zeggen.

Daarom moet Hij hebben gezegd, de allerlaatste keer dat we samen aten: ‘Doe dit, om je mij te blijven her-inneren’. Hij ìs er, als we brood en wijn delen.

Dan staat Hij lichamelijk op. Hij is tastbaar bij ons. We proeven zijn liefde, we krijgen zijn energie. Hij zet ons in beweging. We gaan zelf ook delen. En dan beleven we iets van de nieuwe wereld die God aan het scheppen is door de liefde.

Ik vind het zo goed van je, Petrus, dat jij bedacht hebt om voortaan elke zondag,

als we bij elkaar komen, brood en wijn met elkaar te delen! Dat is zijn levende portret! Daarin ervaren we zijn aanwezigheid!

Petrus:

O, dank je! En het leuke is, dat we straks weer het avondmaal gaan vieren. Net zoals Jezus ons dat geleerd heeft. Fijn ook dat de kerk goed vol zit. Jezus zei ook laat de kinderen tot mij komen, fijn dat de jeugd lekker vooraan zit! De tafel is gedekt, brood en wijn staan klaar. En dat niet alleen. Ik vraag altijd aan de kerkgangers, of ze voor ze zondag hier naartoe komen hun voorraden willen langslopen en kijken of ze nog iets kunnen missen. Na de dienst brengen we dat dan bij de mensen die wakker liggen omdat ze hun rekeningen niet kunnen betalen. Naar de weduwen, de wezen, de vluchtelingen, de daklozen. Ik hoop echt dat we dat altijd blijven doen. Want dat is echt nodig. Maar dat hoef ik u en jullie niet uit te leggen. Vandaag heeft iedereen iets meegenomen voor vluchtelingen uit een oorlogsgebied. En dat is goed, want wij zijn als kerk, met elkaar over de hele wereld, samen, het lichaam van Christus. Als we delen, leeft Hij in ons!

Johannes: Amen.

Eeuwige

We danken U

voor de mensen

die we hier

ontmoeten,

jong en oud.

Voor de gemeenschap

van mensen

die zich de verhalen

over Jezus uw Zoon

wil blijven

her-inneren

en ze zó levend

voor de geest

wil houden

dat ze vandaag

inspireren

om de toekomst

in zijn Geest

vorm te geven.

Wij bidden

dat er in uw kerk

doeners zijn

zoals Petrus

en bidders

zoals Johannes.

Want soms moeten we

onze handen

uit de mouwen steken

en soms is het tijd

om stil te zijn

en te zien

dat de tafel

allang gedekt is,

dat alles

niet alleen maar

van ons afhangt.

Wij bidden

voor alle doeners

in onze samenleving.

Voor wie brood bakken

en wijn laten gisten.

Voor de handen

aan het bed

en de sjouwers

in de luchthaven.

Mogen zij

gezien worden

en gewaardeerd.

Wij bidden

voor alle stillen

in den lande,

voor wie niet opvallen

maar wel veel zien.

Voor wie zoeken

naar een laagje

dieper

naar uw vonkje

verborgen

in ieder mens.

Mogen zij

ruimte krijgen

en -áls zij spreken – gehoord worden.

Wij bidden

voor de kinderen

en jongeren

in onze samenleving.

Voor wie

uit huis geplaatst zijn

omdat hun ouders

in de problemen

zijn gekomen.

Voor wie nu

bezig zijn

met hun eindexamen.

Voor wie

met hun moeders

hebben moeten vluchten

uit Oekraïne.

Jong zijn

lijkt misschien

fijn maar is soms

best pittig.

Mogen oudere mensen

oog hebben

voor de grote vragen

in kleine harten.

In stilte…

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!