Morgengebed van 18 mei 2023, Hemelvaart, gehouden in de Hooglandse Kerk te Leiden. Voorganger: ds. Margreet Klokke

Gebed

O God,

Soms is het

alsof een wolkendek

U aan onze ogen

onttrekt.

Dan richten wij

onze ogen wel

op de hemel

maar breekt er

geen licht door.

Wij staan op

en gaan slapen,

alles gaat

gewoon door

en tegelijk

missen wij iets:

ons leven is zo vlak,

zo zonder momenten

met een dimensie

méér.

Dan is het goed

om hier te zijn

en de blik omhoog

te richten.

Want in uw huis

gaat de hemel

soms wel even open.

Dan is er een lied

dat ons raakt

of een woord

dat ons licht geeft.

Een begin van

vertrouwen

komt in ons op:

U laat toch niet los

wat uw hand begon.

Mag de wind

van uw Geest

de wolken vanmorgen

even verdrijven

en ons opnieuw

een doorkijkje geven

naar de zon van

uw nabijheid,

door JCoH, Amen.

Inleiding op de schriftlezingen

Het evangelie naar de beschrijving van Lucas en de Handelingen van de apostelen zijn door dezelfde auteur geschreven. Handelingen is eigenlijk een vervolg op het Lucas-evangelie, een soort van ‘deel II’. In beide wordt er verteld over de hemelvaart van Jezus. In het evangelie heel in het kort, in Handelingen mooier en uitgebreider.

U kent vermoedelijk alleen de versie uit Handelingen, want die wordt altijd gelezen, op deze feestdag. Vandaag zal ik allebei de versies van het verhaal na elkaar laten klinken. Dan zult u iets horen, dat mogelijk nieuw voor u is. Het was in elk nieuw voor mij, toen ik erover las in een artikel van de Leidse hoogleraar Nieuwe Testament Henk Jan de Jonge, die vorig jaar is overleden. De titel van dit artikel is: ‘De hemelvaart van Jezus op de dag van zijn opstanding’.

De Jonge vergelijkt Lucas’ twee beschrijvingen van hemelvaart. Wat zegt hij erover in het laatste hoofdstuk van z’n evangelie? Het is de eerste Paasdag. Deze begint ermee, dat een aantal vrouwen merken, dat het graf van Jezus leeg is. Dan zoemt het verhaal in op de Emmausgangers, met wie de Opgestane een eindje mee oploopt. Zij herkennen hem pas als ze samen aan tafel zitten, en hij het brood breekt. Vervolgens laat Jezus zich zien aan al zijn leerlingen tegelijk. Hij deelt de maaltijd met hen. Het evangelie eindigt ermee, dat hij hen zegent èn wordt opgenomen in de hemel. Het is dan nog steeds de eerste Paasdag.

Wat zegt Lucas erover in Handelingen? Eerst geeft hij een korte samenvatting van zijn evangelie, die in vers 3 eindigt met: *Dat Jezus leefde heeft hij hen na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het Koninkrijk van God te spreken.* In vers 4 pakt hij de draad van zijn verhaal dan weer op, en begint met zijn uitgebreide versie van de hemelvaart-geschiedenis. Door deze vertel-volgorde lijkt het alsof de verschijningen voorafgaan aan de hemelvaart. En er in Handelingen dus veertig dagen zitten tussen Pasen en Hemelvaart. Spreekt Lucas zichzelf dan tegen?

Nee, zegt de Jonge. Zijn twee verhalen over hemelvaart kloppen met elkaar. In Handelingen begint hij wel over die veertig dagen van verschijningen. Maar als hij daarna over hemelvaart vertelt, grijpt hij weer terug op de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen op eerste Paasdag uit zijn evangelie. Hij noemt het laatste gesprek nog eens, de zegen en – een nieuw detail – de wolk die Jezus wegneemt. De verschijningen komen dus weliswaar eerst in de vertelvolgorde. Maar dat is een zogenaamde flash forward. In de chronologische volgorde van de gebeurtenissen komen ze erna. Lucas is dus consequent. Zowel in zijn evangelie, als in Handelingen vindt Jezus’ hemelvaart plaats op Pasen. De veertig dagen van verschijningen komen daarna. Dat sluit ook aan, zegt De Jonge, bij de antieke Joodse opvatting, dat een verschijning sowieso alleen maar vanuit de hemel kan plaatsvinden…

Het zou kerkvader Tertullianus geweest, die de versie van Handelingen als eerste verkeerd gelezen heeft, en Lucas’ flash forward daarin gezien heeft als een flashback. Hij is dus verantwoordelijk voor het misverstand.

En nu is natuurlijk de vraag: Wat betekent dit? Is het verkeerd dat er al de hele kerkgeschiedenis lang twee feesten zijn, Pasen en Hemelvaart? Nee, zeker niet. De vergissing van Tertullianus is juist een soort blessing in disguise. De opstanding van Jezus is zo’n groot gebeuren… Je kunt er wel drie feesten aan wijden. Pinksteren hoort er immers eigenlijk ook nog bij. En het is goed dat daar steeds tijd tussen is. Het liefst het symbolische getal van veertig dagen! Tijd om het grootse ervan in je op te nemen, het te laten landen. Tijd voor persoonlijke verstilling, bezinning, toewijding. Op elk feest wordt er stil gestaan bij één aspect van de opstanding. Op Pasen gaat het er om, dat de Eeuwige achter de aan het kruis vernederde Christus gaat staan. Op Hemelvaart gaat het erom, dat de Eeuwige hem verhoogt tot in de wolk van zijn eigen aanwezigheid. En op Pinksteren ligt het accent op zijn blijvende werkzame aanwezigheid op aarde, door de kracht van zijn Geest.

Een blessing in disguise, de leesfout van Tertullianus. Ook nog om een andere reden. De vergissing van deze grote kerkvader zet ons mensen nog eens op een bij Hemelvaart passende manier op onze plaats. Wij denken soms wel, dat wij God kunnen begrijpen, met ons bijzonder sterke vermogen tot analyseren hoe de dingen precies in elkaar zitten. En we komen ook echt wel dichter bij het geheim van de Eeuwige, door onze eeuwenoude aandachtige studie van de Schriften. Maar er kan ons ook altijd zomaar iets ontgaan. Kijk maar naar de grote Tertullianus. Uiteindelijk ontglipt de Eeuwige ons. Hij openbaart zich alleen op een verhulde manier. De wolk, hèt symbool van Hemelvaart, laat ons dit voelen. De Eeuwige is niet in onze greep te krijgen. Er ligt een sluier over zijn Aangezicht. De onduidelijkheid met betrekking tot de datering van Hemelvaart is een mooie aanleiding om onszelf nog eens te relativeren, en roept het besef weer wakker: De Eeuwige gaat ons hoe dan ook verre te boven. Laat ons dus vooral met beide benen op de grond blijven staan. En de wolk tussen Hem en ons in nooit uit het oog verliezen.

Bron:

H.J. de Jonge, ‘De hemelvaart van Jezus op de dag van zijn opstanding’, uit ‘Met andere Woorden’, jaargang 2006

Lofzang van Zacharias:

Geprezen zijt Gij,

Eeuwige,

die als een

nieuwe dag

voor ons zult opgaan,

om licht te brengen

in het duister

en de schaduw

van de dood,

en om onze voeten

te geleiden

op de weg

van de vrede!

Voorbeden:

Vader in de hemel,

Eeuw in eeuw uit

worden wij

op deze feestdag

bepaald bij

het beeld van de wolk

die uw Zoon

aan onze blik onttrekt.

Dat wij kunnen léven

met de sluier

over zijn licht

en dankbaar

kunnen zijn

met de glimpjes

die we soms even

van hem krijgen,

daarom bidden wij:

G: …

Vader in de hemel,

Er zijn situaties

waarin het wolkendek

wel heel erg

dik wordt

en uw Zoon

meer afwezig lijkt

dan aanwezig.

Wij noemen

de schaduwzijde

van de bureaucratie,

dat mensen

erdoor vermalen

kunnen worden.

Wij denken aan

de schaduwzijde

van sport,

dat mensen

er zich er ook

agressief door

kunnen gedragen

naar de tegenstander.

Wij noemen

de schaduwzijde

van de groei

van de economie,

dat flora en fauna

erdoor krimpen.

Als wij opkijken

tegen al deze

donkere wolken,

dat wij dan

met beide benen

op de grond blijven

en proberen zelf niet

voor het licht

van uw Zoon

te gaan staan,

daarom bidden wij: ..

Vader in de hemel,

Er zijn mensen

bij wie een persoonlijke omstandigheid

als een grijze wolk

tussen hen en

het licht van Christus

in kan staan.

Wat is het een opgave

om met ziekte

en rouw

te leren leven

in vertrouwen

op U.

Laat ons er zijn

voor hen

als glimpjes

van uw licht,

daarom bidden wij: ...

In stilte…

Onze Vader