Kerkdienst in de serie ‘de andere kant van de duisternis’ met als thema ‘ontmoeten in de nacht’, gehouden op zondag 21 augustus 2022 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

O God,

We beleven

dit jaar

een zonnige zomer

met overal

vrolijke mensen

op terrasjes en

in bootjes

op het water.

Vaak is hun

lichtheid

aanstekelijk,

maar soms

voelen we ons er

ook mijlenver

vandaan.

Dan is er iets

dat drukt

op onze schouders,

dat ons hart

omklemt

of onze ziel

terneer buigt.

Voor zulke

donkere

momenten

roepen wij

tot U om licht

en we bidden

KYRIE

We beleven

dit jaar

een zonnige

zomer

met overal

vrolijke mensen

die het goed

lijken te hebben

met elkaar.

Vaak doet het

goed om dat te zien

maar soms

staat het ook

in schril contrast

met de wrijvingen

spanningen

en conflicten

die er

onvermijdelijk

zijn in het

leven en werken

van mensen

met elkaar.

Voor zulke

donkere momenten

in onze verhouding

met elkaar

roepen wij

om tot U om licht

en we bidden:

KYRIE

Deze

zonnige zomer

brengt wereldwijd

ook een

schaduwzijde

met zich mee.

We zien

beelden van

bruine

grasvelden,

verdroogde

akkers,

extreem lage

waterstanden,

en brandende

bossen…

en dat vervult ons

met zorg.

Mag er licht

komen in

deze nacht

door mensen

die uw woord

horen

en uw schepping

dienen

daarom roepen wij

tot U en we bidden:

KYRIE

Preek over Genesis 1: 1- 5 en Johannes 2: 23 – 3: 13

U kent vast dat verhaal wel van die vijf vrienden die na een feestje door een stikdonkere nacht op weg naar huis zijn. Voetje voor voetje lopen ze, om niet van het pad te raken. Dan botsen ze ergens tegen op. Wat is dat? De metselaar zegt: ‘Het is een muur!, de visser: ‘Een octopus!’, de houthakker: ‘Een boom!’, de paardenmenner: ‘Een zweep’ en de muzikant: ‘Een hoorn!’. Waar zijn ze nu tegen op gelopen? Wie van hen heeft het goed gezien? Het daglicht brengt pas uitkomst. Het was een olifant. De één was tegen z’n lijf opgelopen, de ander z’n slurf, de derde één van z’n poten, de vierde z’n staart en de vijfde z’n slagtand. Ze hadden allemaal een béétje gelijk…

Aan dit verhaal kun je zien, over wat voor een nacht het gaat in de tekst die gelezen is uit het evangelie naar Johannes. Dat is de nacht van het tasten in het duister, van het denken in je eigen straatje, het trekken van snelle conclusies, niet open staan voor de indruk van een ander en daardoor maar een stukje van de werkelijkheid zien. Het is een nacht, die elk van ons kent, de nacht van het niet – weten.

Het is nacht, als Nicodemus naar Jezus toe gaat. Jezus is dan voor de eerste keer in Jeruzalem, om het paasfeest te vieren. Hij heeft opzien gebaard in de stad, door alle handelaars en geldwisselaars uit de tempel te zetten. Dat heeft de mensen aan het denken gezet, over de vorm van hun godsdienst, hun manier van leven met God. Iedereen praat over hem. Ook de farizeeërs en schriftgeleerden. Nicodemus is een van hen. Hij is een vooraanstaand man. Hij is niet alleen zeer geleerd, hij heeft ook macht. Want hij zit in het Sanhedrin, de Hoge Raad. Zo iemand wordt door iedereen herkend, op straat. Zou hij daarom door het donker naar Jezus gaan? De nacht ìs in Israël de aangewezen tijd om je licht op te steken bij de Eeuwige, en thora studie te doen. Maar misschien komt dat Nicodemus wel goed uit, en wil hij die studie het liefst ongemerkt met de rabbi uit Nazareth doen. Niemand hoeft te weten dat hij, die al zóveel voetstappen in de tempel heeft staan, iemand als Jezus die net komt kíjken in Jeruzalem serieus neemt als gesprekspartner!

Het is nacht, als hij bij Jezus komt. *Rabbi,* begint hij, *wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen bent, want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die U verricht.* Je voelt direct, dat hier iemand aan het woord is, die nogal zeker is van zichzelf. Hij spreekt in de wij-vorm, namens een groep. *Wij weten* wie u bent! We hebben met andere woorden over u gepraat. We geven u vooralsnog het voordeel van de twijfel. En nu zou ik wel eens nader met u willen kennismaken. Uw nieren willen proeven, een theologische discussie met u beginnen!

Misschien heb je zelf ook wel eens zo’n discussie met iemand gehad. Dan weet je, dat een debat over God vaak net zo verloopt als tussen de vijf vrienden die in het duister tasten waar ik zonet van vertelde. Vanuit z’n eigen leerschool en ervaring komt ieder met z’n hoogst persoonlijke waarheid. Open staan voor een ander z’n invalshoek en gegroeide overtuiging is erg lastig! Zo’n theologische discussie – ik heb nog niet meegemaakt dat die je dichter bij de Eeuwige brengt en bij elkaar…

Jezus begint er dan ook niet aan. Hij maakt van de discussie een gesprek. Een ècht gesprek. En dat is bijzonder! Want hoe vaak heb je dat? De meeste gesprekken zijn niet meer dan praatjes. Het is zomaar wat heen en weer. De één heeft dit meegemaakt en de ander dat. De één denkt dit en de ander dat. Aan beide kanten staat ‘de zender’ aan, maar of de ‘ontvanger’ ook werkt? En toch, sóms overkomt het je: Het wonder van het gesprek, het over en weer luisteren en je laten raken, de ontmoeting van mens tot mens. Jezus is er een meester in, in het evangelie naar Johannes – het voeren van zo’n ècht gesprek, waarin er een vonk overslaat.

Zijn gesprek met Nicodemus is kort. De farizeeër komt drie keer aan het woord, en Jezus ook. In totaal wordt er zes keer iets gezegd. Net geen zeven keer, het getal van de schepping, het nieuwe begin. Maar wat gebeurt er veel, in die paar zinnen en de stiltes ertussen! Je voelt: Er wordt iets los gewoeld, bij Nicodemus. Hij zou er zomaar een ander mens door kunnen worden.

*Rabbi,* zegt de farizeeër, *wij weten dat U een leraar bent die van God gekomen is.* Wij hebben uw handelen geëvalueerd en denken er sporen van God in te zien. Maar Jezus – het interesseert hem niet, wat iemand allemaal denkt óver God en begrijpt ván God. Het gaat hem om gegrepen worden dòor de Eeuwige en zijn mèt hem. Hij zegt: *Werkelijk, ik verzeker u, alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.* Voel je hoe hier de overgang gemaakt wordt van discussie naar gesprek? Alleen de taal al is anders. Nicodemus gebruikt de woordenschat van de objectieve kennis. Van redeneren en bewijzen. Jezus stapt over op die van de religieuze ervaring. En dat is altijd gelaagde taal, vol dubbele bodems. Hij heeft het over *opnieuw geboren worden.* Het Griekse woord dat hij daarbij gebruikt, voor *opnieuw,* heeft meteen al zo’n dubbele betekenis. Je kunt het ook vertalen met *van boven.* Hij zegt dus tegelijk: *Alleen wie van boven geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien.* Maar Nicodemus, die pakt deze dubbelzinnigheid niet. Hij zit nog op het niveau van redeneren en bewijzen. *Hoe kan iemand geboren worden, als hij al oud is?,* vraagt hij. Opnieuw probeert Jezus Nicodemus te laten schakelen naar dat andere niveau – ván het denken óver en begrijpen ván, naar het gegrepen worden dòor en zijn mèt. Hij zegt: Het gaat niet om letterlijk opnieuw geboren worden, maar om geboren worden *uit water en Geest.* Dat zou Nicodemus moeten raken. Want hij kent de Schriften als geen ander. Water en Geest, die twee woorden verwijzen naar Genesis 1. Naar de eerste bladzijde van de thora, het begin van het verhaal van Israëls leven met God. Een Jood begint daar altijd weer opnieuw. Je hebt de thora nooit uit, je bent er nooit klaar mee. Als je het slot van Deuteronomium gelezen hebt, ga je weer terug naar Genesis 1. Alsof je als mens in je verhouding tot God een eeuwige beginner blijft. Opnieuw en van boven geboren worden, zegt Jezus, dat is altijd breid zijn om opnieuw beginnen. Beseffen dat je menselijke brein grenzen heeft. Dat je kennen beperkt is, zoals de apostel Paulus dat zegt.

Nu denk je misschien: Ja, zo was dat in de tijd van dit verhaal. Maar vandaag is dat anders. Want wat vermag dat menselijke brein van ons intussen niet allemaal! Toch zijn het vandaag bijzonder genoeg vaak wetenschappers, die dit van harte beamen. Hoe verder fysici in de kosmos kunnen kijken, hoe groter het mysterie van het leven hen kan toeschijnen. Het is iemand als Werner Heisenberg, in de vorige eeuw betrokken bij allerlei baanbrekend onderzoek, die gezegd heeft: ‘Er zijn maar weinig mensen die weten, hoeveel een mens weten moet, om te weten, hoe weinig hij weet.’ Het verhaal gaat, dat als hij iets nieuws op het spoor was tijdens zijn onderzoek, hij tegen zijn medewerkers zei: Laten we hier nu twee weken onze mond over houden. Anders vullen we wat we hier zien weer in, vanuit ons eigen denkpatroon. Hij organiseerde stilte, een lege ruimte. Alleen zó kon het tot nieuwe inzichten komen.

Die stilte, die lege ruimte – in zijn gesprek met Nicodemus laat Jezus hem voelen dat die óók nodig is als het gaat om het denken over wat je niet kunt zien - over de Eeuwige. Natuurlijk, er valt veel te leren, in de verhouding tot God. Kennis van de tenach en de bijbel helpt je om te verstaan wat die oude teksten nu te zeggen hebben. Kennis van liturgie helpt je om een ritueel als de kerkdienst op een betekenisvolle manier te beleven. Kennis van theologie helpt je om sporen van God te herkennen in je dagelijks leven. Maar je bent pas echt volwassen en volleerd in je verhouding tot de Eeuwige, als je weet hoe weinig je weet. Als je om zo te zeggen opnieuw geboren bent, en je een kind voelt, in verhouding tot God. Open, nieuwsgierig, ontvankelijk. Als je op een niet – wetende manier wéét hebt van de Eeuwige. Deze vorm van volwassenheid – die kom ik tegen, in de gemeente. Dan spreek ik iemand, die soms al zeventig of tachtig jaar naar de kerk gaat. En dan kan zo iemand zeggen: Ik begrijp er steeds minder van. Ik moest die Kerncursus van jou maar eens volgen. Bijzonder, vind ik dat altijd. Dat je altijd weer zo onderzoekend en ontvankelijk kunt worden als een kind. Het vraagt een zekere durf. Want ook als ‘gelovige’ ontwikkel je een identiteit. Je bent, zeg je tegen jezelf, protestant of katholiek, behoudend of vrijzinnig, spiritueel of praktisch ingesteld, zoekend of vol vertrouwen. Elke identiteit is iets waar je aan hecht. Het ìs wat, om hem af te leggen en een nieuw jasje aan te doen. Uit water en Geest geboren worden, het huis van je leven open zetten zodat er een nieuwe wind doorheen kan waaien, dat is ook een soort sterven en weer opstaan. Het vraagt om overgave. *De wind waait waarheen hij wil,* zegt Jezus tegen Nicodemus, *je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.*

Intussen is Nicodemus stil geworden. In de loop van dit gesprek heeft hij steeds minder tekst. De derde en laatste keer dat hij iets zegt, gebruikt hij nog maar vier woorden: *Maar hoe kan dat?* Daarop spreekt Jezus ook voor de derde keer. Hij heeft het zesde en laatste woord. Hij zegt: *Weet u dit niet, terwijl u een leraar van Israël bent?*

Voel je hoeveel er in dit korte gesprek gebeurt? Nicodemus begon met een gewichtig: *Wij weten…* En Jezus sluit af met: *Weet u dit niet?* Nicodemus reageert hier niet op. Er wordt niet tot zeven geteld, in dit verhaal. Er wordt nog niemand opnieuw geboren, er is nog geen sprake van herschepping. Maar je voelt wel, dat de barensweeën begonnen zijn. Als Nicodemus door het donker naar huis gaat, klinkt de echo van Jezus’ woorden nog na: *Weet u dit niet?* Deze vraag, die prikt ergens doorheen. Die zet de leraar van Israël in z’n hemd. Je kunt wel van alles denken òver God en begrijpen vàn God. Maar kun je soms ook gegrepen worden dóor De Eeuwige? Bén je wel eens, al is het maar soms even, mét Hem? Als je doorleest in het evangelie naar Johannes kun je zien, dat Nicodemus later, terugkijkend naar deze nachtelijke ontmoeting, is gaan beseffen dat dit nu een zijn mèt God was. Door de woorden van Jezus heen, heeft hij de wind van de Geest voelen waaien. En hij heeft zich erdoor op een ander spoor laten zetten. Want verderop in het evangelie neemt hij het voor Jezus op, als hij opnieuw wordt besproken onder de religieuze leiders. En aan het slot ervan, als Jezus is gekruisigd en gestorven, zorgt hij samen met Jozef van Arimatea op ene liefdevolle manier voor zijn begrafenis. En dan mag iedereen het zien. Uit het donker komt hij dan aan het licht als een kind van God, opnieuw geboren, met een levend hart en nieuwe ogen. Zo wordt er ten slotte toch tot zeven geteld, en komt er alsnog een antwoord, van Nicodemus. Hij denkt niet meer òver God, maar is mét God. Hij heeft zijn nabijheid gevonden, in Jezus zijn Zoon. Hij leeft met liefde. Amen.

Bronnen:

F.O. van Gennep, ‘Naam geven wat ik zoek’, p. 110,111

N. ter Linden, ‘Het verhaal gaat’, III, p. 207 ev.

L. Marti: ‘Eine Hand voll Sternenstaub’, hfst 24 ‘Wissenschaft und Weisheit’

J. Nieuwenhuis, ‘Het laatste evangelie’, p. 67 ev.

Tijdschrift Speling, ‘Geboren worden’, 2006/1, artikelen van J. Tigcheler, T. van der Stap, F. Maas en J.Bodisco Massink.

Eeuwige

We danken U

voor momenten

in ons leven

waarop we

gegrepen worden

door de wind

van uw Geest

die waait

waarheen hij wil

zonder dat wij weten

waar hij

vandaan komt

en waar hij heen gaat.

We bidden

dat we de ramen

van het huis

van ons leven met U

open houden

voor deze

vernieuwende

inspirerende

beweging brengende

Geest.

We bidden

voor uw kerk

die zowel bedoeld is

als leerschool

voor wie iets

van U hopen

te begrijpen

als ruimte

waarin mensen

gegrepen

kunnen worden

door uw

ondoorgrondelijke

er-zijn.

We bidden

dat uw kerk

een gemeenschap is

waar op een

niet – wetende manier

geweten wordt

van uw aanwezigheid

door Jezus Christus

onze Heer.

Wij bidden

voor alle mensen

die soms niets meer

van U begrijpen

door alles

wat voor hun gevoel

U tegenspreekt

in de wereld

om hen heen –

en wat kunnen dat

soms heftige

levenservaringen zijn.

Grijp hen aan, God

door uw Geest

van liefde

die altijd over

de oervloed

blijft zweven en voor

nieuw leven zorgt…

Wij bidden

voor alle kinderen

jongeren en

studenten

die deze week

weer naar school

gaan, of naar hun

opleiding

om steeds meer

kennis op te doen

van de wereld

om hen heen.

Wij noemen…

Mag niet alleen

hun verstand

gescherpt worden

maar hun hart

en ziel ook

gelegenheid krijgen

om te groeien

opdat zij

als volledig

mens aan het

licht komen.

Met betrokkenheid

noemen wij de namen van … en dragen

hen op aan elkaars

aandacht en uw

liefde.

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!