Kerkdienst met avondmaal, gehouden op witte donderdag 28 maart 2024 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

O God,

In deze stille week

volgen wij

de weg van

Jezus uw Zoon

door de diepte

van lijden en dood

naar het leven met U.

En vanavond

gedenken wij

hoe hij op

de laatste avond

voor zijn dood

brood en wijn

met zijn leerlingen

deelde.

Wij schuiven aan

bij zijn leerlingen,

we worden

gevoed en gelaafd

door een liefde

die geen grenzen kent.

Tegelijk beseffen wij

dat onze liefde

wel beperkingen heeft,

dat het niet

ondenkbaar is

dat wij hèm

morgen alleen laten,

verraden.

Het is daarom

dat wij tot U

roepen en bidden

Heer, ontferm u over ons…

KYRIE

Overdenking over Matteüs 26: 20 – 35

‘Mensen hebben de keuze uit vrijheid en geluk. De grote meerderheid verkiest geluk’. Dit is een uitspraak van één van de personages uit het boek 1984 van George Orwell. Iemand citeerde deze uitspraak pas, in verband met de presidentsverkiezingen in Rusland. De meerderheid van de mensen in Rusland koos toen voor het korte-termijn-geluk van op de avond ná die verkiezingen toch weer als altijd aan tafel zitten met z’n dierbaren. Een dappere minderheid koos voor de vrijheid. Deze ging in antwoord op de oproep van Joelia Navalny op zondag om 12.00 uur stemmen, om z’n onvrede met de gang van zaken te uiten. Mèt het risico, om ’s avonds alleen in een onherbergzame cel te zitten. ‘Mensen hebben de keuze uit vrijheid en geluk. De grote meerderheid kiest geluk’, zei George Orwell. Ik ben bang dat dit waar is. En ik besef, dat het nog maar helemaal de vraag is, of ik zelf bij de dappere minderheid zou horen, als ik in de schoenen van de Russen stond. Want ook in m’n eigen leven maak ik niet altijd vrije keuzes. Het gebaande pad volgen is zoveel gemakkelijker. Het korte-termijn-geluk, van alles dat vertrouwd is en veilig, kost niets. Vrijheid wel. Je kunt er om zo te zeggen de zee voor door moeten.

Dat is waar elk jaar weer bij stil wordt gestaan op het Joodse Pèsach feest. Ook, op de laatste avond, die Jezus met zijn leerlingen doorbrengt. Het ìs dan het Joodse Pesachfeest. Ze zitten met elkaar aan tafel. Ze eten ongedesemd brood en drinken wijn die smaakt naar het beloofde land. Zo herinneren ze elkaar aan de uittocht van hun volk uit Egypte, zoveel jaar geleden. Hoe het daarvoor een risico nam: Het geluk van het vertrouwde opgaf, en de diepte van de zee door ging. Hoe het, in vertrouwen op de Eeuwige, veilig aan de overzijde kwam en toen op weg kon, Gods toekomst tegemoet. Ik stel me voor dat de stemming aan tafel uitbundig is. Vergelijkbaar met die bij ons op 5 mei. Er wordt gezongen en misschien zelfs om de tafel gedanst. In alle feestelijkheid wordt er vergeten, dat vrijheid veel kan kosten.

Jezus is zich er wel bewust van. Hij voelt aankomen, dat zijn vrijheid om zichzelf te zijn, trouw aan de Godsverhouding die hem draagt en trouw aan zijn liefde voor de minsten onder de mensen, op de proef gesteld zal worden. Dat hij er diezelfde avond nog om gevangen genomen zal worden en er morgen de diepte van de dood voor dóór zal moeten. Hij kíest voor die vrijheid. Hij zàl de zee door gaan. Èn veilig aan de overzijde komen. En hij realiseert zich, dat hij die weg alleen zal gaan. Dat het altijd zo geweest is, als George Orwell schreef. Dat de meerderheid van de mensen, bij de keuze tussen vrijheid en het korte-termijn-geluk van morgenavond weer met elkaar aan tafel zitten, kiest voor dat laatste. Daarom zegt hij, als ze ná het feest naar de Olijfberg gaan: *Jullie zullen mij deze nacht allemaal afvallen.*

Petrus gelooft daar niets van. Hij voelt zich sterk, zoals ze daar met zijn allen lopen, nog helemaal vol van de feestvreugde, het brood en de wijn. *Misschien zal iedereen u afvallen,* zegt hij overmoedig, *maar ìk nooit!* En dat zegt hij niet zomaar. Hij ìs een trouwe ziel. Hij is de enige, die Jezus op een afstand zal volgen, morgen, als hij gevangen is. Hij zal zich zelfs in het hol van de leeuw begeven, tot op het binnenhof van het paleis van de hogepriester die Jezus verhoort. Hij zal zich er verdekt opstellen, in de hoop dat hij zijn leermeester in een onbewaakt ogenblik kan bevrijden. Maar zodra hij herkend wordt, zal hij ontkennen dat hij één van Jezus’ leerlingen is. Niet één keer, maar tot drie keer toe. Ook hij zal uiteindelijk het korte-termijn-geluk, van morgen weer bij zijn vrienden zijn, verkiezen boven de vrijheid om Jezus trouw te blíjven volgen. Wat zal hij huilen, als hij de haan daarna hoort kraaien, tot driemaal toe. Dat is een moment van in de spiegel kijken. En wat valt hij zichzelf dan tegen. Dat hij zijn grote liefde voor Jezus offert aan het vertrouwde van opstaan, eten, drinken, slapen en zijn taken verrichten, nòg een dag. Hij zal huilen, om zijn gebrek aan moed, zijn angst voor de zee.

Hij verdedigt zichzelf niet. Hij komt niet met excuses. Hij zal niet zeggen: Ik kòn echt niet anders. Als ze mij óók zouden pakken, was er geen ènkele kans meer dat ik Jezus kon redden. Hij zal recht in de spiegel kijken, van het kraaien van de haan. Hij zal in zichzelf de mens zien. Hoe kwetsbaar die is. Niet alleen lichamelijk. Ook geestelijk. Hij is niet altijd, wie hij zou wìllen zijn. Als hij moet kiezen tussen vrijheid en geluk, kiest hij vaak het korte-termijn-geluk. Petrus zal zichzelf niet verdedigen. Hij zal zijn eigen schuld onder ogen zien. En om vergeving vragen. ‘Erbarme dich, mein Gott…’

Bijzonder. Zelf reageer je wèl snel defensief, als je wordt aangesproken op een tekort. Je geeft je vaak iets te positieve zelfbeeld liever niet op. Je zegt niet zomaar ‘Sorry, ik zat verkeerd’. Petrus wel. Meteen. Ik denk dat dit komt, door wat er gebeurd is tijdens die laatste avond met Jezus aan tafel. We lazen dat verhaal zonet. Jezus wéét dan al, wat er gaat gebeuren. Hij voorziet dat hij zijn lijden alléén zal moeten dragen. Dat al zijn leerlingen hem zullen afvallen. En toch deelt hij brood en wijn met hen. Hij viert zijn gemeenschap met hen, hun onderlinge verbondenheid. Dat is een teken van liefde, ondanks alles. Het is een teken van vergeving, op voorhand. Zo is Petrus nog vóór goede vrijdag gevoed met de Geest van ontferming, die in Jezus leeft, de Geest van onvoorwaardelijke liefde die God is. Een verscheurd hart kan erbij uithuilen, een gebroken mens kan erdoor geheeld worden. Daarom kan hij meteen op zijn knieën gaan, en bidden: ‘Erbarme dich, mein Gott…’

Straks gaan wij met elkaar aan de tafel van de Heer. Hij deelt brood en wijn met ons. Hij reikt ons zijn vergeving aan, ook al heeft hij de diepten van de mens gepeild en weet hij hoe kwetsbaar deze is, hoe zeer geneigd om te kiezen voor het korte-termijn-geluk van alles dat is zoals het is. Je kunt altijd opnieuw beginnen, zegt hij met dit gebaar. Elke dag kun je kiezen voor de vrijheid om hem te volgen. Om met hem de zee door te gaan, Gods toekomst tegemoet. Amen.

Wij danken U

voor deze kring van mensen rond Uw tafel

waar wij nu in staan.

Wij danken U voor de verbondenheid

van mensen

met elkaar en met U

in de gemeente

van Christus.

Wij bidden dat

het brood en de wijn

die straks rondgaan

ons voeden met

de Geest van vrijheid

die in Jezus was.

Dat wij tegen

de tijdgeest in

kiezen voor wat

het leven

op de lange termijn

goed maakt:

welvaart delen,

flora en fauna beschermen.

Wij bidden

voor wie

ergens wonen

waar vrijheid

alleen langs een

weg door de zee

te veroveren valt.

Voor wie wonen

waar er oorlog is,

voor wie leven

waar een dictator

de dienst uitmaakt.

Dat zij ervaren

dat Gij bij hen zijt

en moed geeft,

wellicht ook

door onze

betrokkenheid

in woorden,

gebeden,

of in de kleine

daden

die ook op afstand

altijd

mogelijk zijn.

Wij bidden

voor wie zich

hier bij ons

beperkt voelen

en onvrij

door iets

of iemand

dat hen in

zijn greep heeft.

Ziekte of

angst,

verlies van

vertrouwen

of rouw om

een dierbare.

Dat zij ervaren

dat Gij bij hen zijt

en moed geeft,

ook door onze

nabijheid en

trouw.

In stilte…

Door JCoH

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!