Kerkdienst met ‘verbintenis met de christelijke traditie’, gehouden op Pinksterzondag 5 juni 2022 in de Hooglandse Kerk. Voorganger ds. Margreet Klokke.

Heilige Geest,

U bent als de wind

geef ons een duwtje

in de rug

naar elkaar toe

Heilige Geest

U bent als het vuur

ontsteek uw licht in ons

dat wij warm zijn

voor elkaar

Heilige Geest

U bent als een vogel

strijk vanuit de hemel

neer op aarde

en geef ons leven

nieuwe glans.

Heilige Geest

maak ons ontvankelijk

voor Uw komst

door Jezus Christus, onze Heer

Amen.

Preek over 1 Samuel 3: 1-10 en Handelingen 1: 1-13

Een geloofsgeschiedenis begint vaak met verwondering. Met het besef, dat er meer moet zijn dan de zintuigen kunnen waarnemen en het verstand kan bevatten.

Bij Samuël is het begonnen met verwondering. Zijn moeder had al een tijd verlangd naar een kind, maar dat was niet gekomen. Ze had erom gebeden, ze had erom gesmeekt. En toen was het, ongelofelijk maar toch, geboren en lag het in haar armen on-vanzelfsprekend te zijn. Samuël, noemde ze het, dat is ‘Van God gevraagd’. Een geschenk. Zó dankbaar was ze met hem, dat ze - toen hij oud genoeg was – hem als het ware teruggaf aan God. Ze bracht hem naar de tempel, waar hij een hulpje werd voor Eli, de oude priester. Deze wees hem er zijn slaapplaats: Naast de ark, het gouden kistje met de tien woorden van God erin. Tien leefregels die de mens helpen om in de juiste verhouding te leven tot God, zijn naaste en zichzelf. Elke nacht sliep de jongen naast deze woordenschat, die het aangezicht van de aarde kan vernieuwen.

Een geloofsgeschiedenis begint vaak met verwondering. En met op één of andere manier in de búúrt komen van het woord. Dan word je als Samuël naar de synagoge, tempel of kerk gebracht. Je gaat naar godsdienstles op de basisschool, of levensbeschouwing bij het middelbaar onderwijs. Er wordt religieuze muziek gezongen, in je koor. Of er zijn een paar vrienden in je omgeving, die iets hebben met de bijbel, met wie je erover kunt praten.

In de buurt van het woord komen betekent alleen nog niet meteen, dat je het ook hóórt, dat het bij je binnenkomt. Soms wordt het op een manier gebracht, die niet aanspreekt. Dan ontbreekt er líefde in de uitleg ervan. Er komt geen verbinding tussen het oude woord en de dag van vandaag. Of er gaan ook nog zoveel àndere geluiden op, dat de stem van God er niet tussen komt. Religie is achterhaald, hoor je dan om je heen. Het maakt mensen onvrij. Dit is het tijdperk van het individu. En van de wetenschap. We nemen alleen voor waar aan, wat met de zintuigen opgemerkt kan worden en door het verstand begrepen.

Zo’n soort tijd is het, als Samuël opgroeit. *Er klinken zelden woorden van de Heer en er breken geen visioenen door.* Er is geen groter verhaal in de samenleving, dat mensen verbindt en inspireert. Alleen bij de ark *brandt de godslamp nog.* Bij die jongen, die uit verwondering geboren is.

Op een nacht wordt Samuël wakker met het vreemde gevoel, dat hij geroepen wordt. Hij hoort zijn naam, *Samuël!* Hij herkent die stem niet. Het moet Eli zijn, denkt hij. *Hij loopt snel naar hem toe en zegt: Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?* Maar Eli heeft niet geroepen. Ga maar weer slapen, zegt hij. En ook dat is iets universeels. Dat er iets of iemand om zo te zeggen bij je kan aankloppen, waarvan je niet meteen weet wie of wat dat is. Je voelt: Er is meer. Het leven is niet alleen maar werken, spelen en slapen. Er moet een diepere zin zijn! Bij Samuël gebeurt dat niet één of twee, maar drie keer…

En dat is ook zo bij Petrus, de hoofdpersoon uit het Pinksterevangelie. Hij is aan het werk, aan het vissen, als Jezus bij hem aanklopt. Petrus! Hoort hij zeggen. Volg mij! Hij loopt snel naar hem toe en zegt: Hier ben ik. Net als Samuël wordt hij drie keer geroepen. Aan het begin, in het midden en aan het einde van zijn weg met de rabbi van Nazareth. De derde keer is het na Pasen. Petrus! Zegt Jezus dan nog een keer. *Je zult van mij getuigen, te beginnen in Jeruzalem.* (Lucas 24, 47-48) Tot drie keer toe kan er bij een mens worden aangeklopt, zonder dat het tot in het diepst van zijn ziel doordringt dat het ècht God zelf is die hem bij name roept.

Maar bij die derde keer gaat er eindelijk wel een licht op bij de oude, bijna blinde Eli. Hij zegt tegen Samuël: *Ga maar weer slapen. Wanneer je* opnieuw *wordt geroepen, moet je antwoorden: Spreek Heer, uw dienaar luistert.* En Samuël gaat weer naar zijn plaats bij de ark, bij het woord. En dan *komt de Heer bij hem staan.* En nu kan hij dit ook zo ervaren. Alsof de ziel tijd nodig hefet, om open te gaan. En dan is het voor hem zoals een dichter het ooit onder woorden bracht: ‘God ging voorbij – nee niet voorbij – hij toefde – hij wist wat ik behoefde – en sprak tot mij – sprak tot mij – in de stille, stille nacht...’ Het is een stem die zwijgt en tegelijk aanspreekt: *Samuël, Samuël!* Twee keer klinkt zijn naam, deze vierde en beslissende keer. Er zit niets tussen God en hem. *Spreek,* zegt hij, *uw dienaar luistert.*

Kijk, en dat is nu Pinksteren. Als er even niets tussen God en jou zit. Als je even geen middelaar nodig hebt. Geen priester, geen rabbi of dominee, geen Zoon van God. Als je zelf de Geest krijgt. En je je persoonlijk aangesproken voelt. Geroepen.

Dat is ook wat er met Petrus en de andere leerlingen gebeurt, in het verhaal uit Handelingen. Ze zijn bij elkaar, als de dag van het Joodse Pinksterfeest aanbreekt. Ze lezen het verhaal dat daarbij hoort. Over hoe Mozes de berg op gaat, hoe God dan in vuur en wind bij hem vertoeft en hem de tien woorden influistert. Hoe hij ze dan doorgeeft aan het volk Israël, en hoe dit zegt: Hier zijn wij. Wij luisteren. We zullen doen wat U zegt: In de juiste verhouding leven met U, onze naaste en onszelf. Liefde zal ons leiden. We zullen Uw tien leefregels meenemen, op onze weg. We bewaren ze als een schat in een gouden kistje. Dat verhaal lezen de leerlingen op Pinksteren. Zij bevinden zich die morgen dus in de buurt van de ark, net als Samuël. Dat is niet nieuw voor hen. Dit verhaal is hen al één en andermaal verteld. Maar nu komt het binnen, als was het voor hen persoonlijk bedoeld. Er is vuur. Er is wind. Hun ziel gaat open. Er is niets tussen God en hen. Er is ontzag, er ontstaat overgave. Ze worden aangestoken. In beweging gebracht. Ze zeggen: Hier zijn wij. Spreek Heer, wij luisteren. En dan zullen we opstaan, doen wat U zegt. We zullen niet bang zijn, ons licht te laten schijnen, voor de mensen. *Petrus, Petrus,* klinkt het op Pinkstermorgen. Hier ben ik, zegt hij. En hij gaat naar buiten. Hij laat zien wie hij is. Een geraakte, door God. Iemand die bewogen wordt, door zijn Geest van liefde.

En nu hoop ik dat u tussen de regels van dit verhaal verbonden bent met uw eigen geloofsgeschiedenis. Dat u hebt gedacht, aan momenten waarop er bij u is aangeklopt, en hoe u daarmee om bent gegaan. Ik moet erbij denken, aan de verhalen van de zes mensen die straks belijdenis doen. Twee weken geleden vertelden jullie elkaar je geloofsgeschiedenis. Vaak begon die met verwondering. Het besef, van kinds af aan, dat er meer is dan de zintuigen waarnemen en het verstand begrijpt. Allemaal zijn jullie ook op de een of andere manier in de buurt van het woord gekomen. Je werd erdoor aangesproken: Sjoerd! Pauline! Sylvia! Flora! Sanne! Aad! Maar je wist niet altijd wat je ermee moest. Wat was dit, dat je zo trok? Was het geen verbeelding, wensdenken? De stem weersprak andere stemmen die om je heen klonken. Maar de momenten van aangesproken worden kwamen telkens terug. Er werd aan je gehoorbeen geklopt. En op een dag, je weet niet meer precies wanneer, laten we zeggen de vierde keer, zei je ‘Ja’, hier ben ik. *Spreek Heer, uw dienaar luistert.*

Eén van jullie herinnert zich hoe hij, zes jaar oud, een keer bij zijn oma was. De tekst van het Onze Vader hing bij haar aan de muur. Het trof hem. Hij begon het uit zijn hoofd te leren. Hij zegde het ’s nachts voor het slapen op, voor zichzelf. Hij was elf jaar, toen de verhalen uit de bijbel voor het eerst aan hem werden voorgelezen. Hij werd erdoor betoverd! Wat een prachtige verhalen! Hij geloofde erin! Hij werd ouder, en merkte hoe hij geraakt kon worden door de schoonheid van de natuur, van kunst en muziek. Zie je wel, dacht hij. Er is meer, precies zoals die bijbelverhalen vertellen. Zo hoorde hij voor de derde keer zijn naam. Het is niet precies te zeggen, wat de vierde keer was, dat dit gebeurde. Meestal weet je dat niet precies. Misschien gebeurde dat wel hier, toen er een keer een woord klonk of een lied dat precies raakte aan wat hem bezig hield. Maar vandaag zegt hij ‘Ja’, *Hier ben ik.* Met vertrouwen. God is.

Een ander herinnert zich hoe ze na een verhuizing, negen jaar oud, in haar nieuwe omgeving gastvrij ontvangen werd door een kerk. Een gemeenschap van mensen, die Gods woord van liefde in de praktijk bracht. Ze vergat dit niet, het bleef haar bij, ook toen ze weer verhuisde. Als tiener werd ze omgeven door atheïsten. Net als haar vrienden dacht ze toen: Religie is voorbij. De ratio, die moet je leiden. Toen ging ze studeren, en kwam door één van haar docenten in aanraking met Augustinus. Zijn teksten raakten haar op een dieper niveau. Dit was de tweede keer, dat ze in de verte haar naam hoorde roepen. Ze kreeg een baan, het werd Corona-tijd. Op een avond, zat ze aan haar laptop te werken. En ze dacht: werken, werken, werken. Is dat alles? Wat is de zin, van mijn bestaan? Kort daarna droomde ze. Wat precies, dat is haar geheim. Maar ze werd wakker met het besef: Ik wil een kerk zoeken. Het is niet precies te zeggen, wat de vierde keer was, dat ze bij haar naam geroepen werd. Meestal kun je dat niet precies aanwijzen. De Geest waait zoals de wind *waarheen hij wil, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat.* Uiteindelijk is het een geheim, de verhouding tussen de enkele mens en zijn of haar God. Dat heb ik weer gezien, aan alle verhalen van die dag. Wat jammer dat ik ze u niet allemaal kan vertellen…

Samuël, Petrus, de mensen die vandaag hun vertrouwen uitspreken in de Eeuwige… in al hun verhalen kun je eenzelfde patroon herkennen. Het zit misschien ook in onze eigen geloofsgeschiedenis. Het begint met verwondering. Dan kom je in de buurt van het woord. Er komen momenten van aangesproken worden. Je voelt dat er aan je getrokken wordt. En dan is er het geheim. Het geheim van de Eeuwige, die zonder dat wij het met onze zintuigen kunnen opmerken of met ons verstand kunnen bevatten zijn weg weet te vinden naar het hart, naar de ziel van de enkele mens. Om stil van te worden. Amen.

Bronnen:

W. Barnard, Tot in Athene, p. 61 ev.

Nicolaas Beets, Gedicht ‘De moerbeitoppen ruisten’

K. Bras, Tussen hemel en aarde, meditatie over 1 Samuel 3, p. 184

F.O van Gennep, School voor koningen, p. 10 ev

Een preek van ds. Kwint over 1 Samuël 3.

Eeuwige

We danken U

voor al die momenten

in ons leven

waarop er bij ons

wordt aangeklopt,

waarop wij

getrokken worden

naar U toe.

We danken u

voor zo’n enkel

moment

in ons leven

waarop U zelf

naar ons toekomt

en wij ons

voor U openen.

Mag uit het antwoord

van ons leven

spreken

dat U in het geheim

met ons

woorden van liefde

gesproken hebt.

Wij danken U

voor de zes mensen

die elk op hun eigen manier

geraakt zijn door U.

Mag hun inspiratie

telkens vernieuwd

worden,

dat hun vertrouwen

levend blijft

en hun liefde

krachtig

door uw Geest.

Wij bidden

voor uw kerk

die de godslamp

brandend houdt

in een wereld

zo vol van

andere geluiden

dan uw stem

in de stilte.

Soms is uw kerk

zo vervuld van zichzelf,

zo zeker

van haar eigen

waarheid,

zo weinig betrokken

op wat er speelt

in de wereld

om haar heen.

Mag ze dichtbij

Uw woord blijven

en open voor uw Geest

die met liefde

het aangezicht

van de aarde

kan vernieuwen.

Wij bidden

voor al die

plekken op aarde

waar vernieuwing

nodig is,

voor alle

verwoeste steden

dorpen en levens

in Oekraïne,

voor alle

mooie huizen

hier bij ons

waar achter de

gordijnen

diepe pijn is

groot verdriet.

Mag uw Geest

van liefde

door mensen heen

warmte geven

en draagkracht.

In stilte…

Onze Vader

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!