13-08-2017, Hooglandse kerk, Leiden

Intochtslied: Psalm 92 : 1 + 2

Stilte

Votum + groet

- Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw is tot in eeuwigheid en niet los laat wat zijn hand begon.

- Genade zij u en vrede van God de Vader, en van zijn Zoon Jezus Christus,

in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.

Inleiding op de dienst

Eén maal per jaar mag ik hier voorgaan in een kerkdienst, zo is ooit afgesproken, en zoals velen van u weten ben ik een aantal jaren geleden begonnen met een serie diensten te wijden aan de tien geboden.

En zo is vandaag al weer het negende gebod aan de beurt.

In de nieuwe vertaling luidt dat gebod: Leg over een ander geen vals getuigenis af.

Een vals getuigenis afleggen, dat is niet helemaal hetzelfde als liegen, maar het heeft er wel mee te maken. Een vals getuigenis is een leugen, het is niet waar, maar vooral: het is niet eerlijk.

In dit gebod gaat het er om dat we rechtvaardig zijn in ons spreken, en natuurlijk ook in ons schrijven.

Daarover gaat het straks in de lezingen en in de preek, maar nu eerst ook in ons bidden.

Kyrië-gebed

O God, hoe moeilijk is het soms om leugen van waarheid te onderscheiden.

We weten vaak niet wie we moeten geloven, wie we kunnen vertrouwen.

We laten ons soms zo gemakkelijk meeslepen door mooie praatjes.

En we zijn soms doof en blind voor mensen die de waarheid vertellen.

God, open onze oren zodat we horen. Open onze ogen zodat we de waarheid zien.

Zo bidden wij:

*Gemeente: Kyrië eleison.*

O God, hoe gemakkelijk is het soms om verstrikt te raken in onze eigen leugens.

Wat misschien met een klein leugentje begint, uit gemakzucht,

of omdat de waarheid ons net even niet goed uit komt,

waarna we soms andere leugens nodig hebben om die eerste leugen toe te dekken,

of er aan wennen dat het leven zoveel gemakkelijker lijkt te zijn als de waarheid niet bekend is,

totdat we niet meer terug kunnen, het steeds moeilijker wordt om eerlijk te zijn.

Voor allen die in leugens gevangen zijn, bidden wij:

*Gemeente: Kyrië eleison.*

O God, hoe erg is het als er over je gelogen wordt.

Als je beschuldigd wordt van iets wat je niet gedaan hebt.

Zoveel mensen in deze wereld zitten in gevangenissen, worden gemarteld, worden met de dood bedreigd, voor een misdaad die ze niet begaan hebben.

Zoveel mensen worden met de nek aangekeken, mogen er niet bij horen, ervaren dat naar hen niet geluisterd wordt, om iets waar ze geen schuld aan hebben.

Voor al die mensen die vals beschuldigd worden, bidden wij:

Gemeente: Kyrië eleison.

Bemoediging

De eeuwige God is een God van waarheid en recht,

en Hij komt te hulp wie de waarheid liefhebben.

Zingen: Lied 412 : 1 + 3

Gebed bij de opening van de Schriften

Eeuwige God, nu wij uw Woord open slaan om daaruit te lezen:

geef dat wij uw Woord verstaan, dat het ons troost en bemoedigt

en dat het ons leidt op de weg der waarheid, uw toekomst tegemoet.

Lezingen Oude Testament: Exodus 23 : 1-3 en Deuteronomium 19 : 15-21

Zingen: Psalm 15

Lezing Nieuwe Testament: Jakobus 3 : 1-12

Zingen: Lied 313 : 3 + 4 + 5

Verkondiging

Stel dat ik u zou vragen welke van de 10 geboden voor u het belangrijkste is. Ik denk dat dan maar weinigen dat gebod over dat valse getuigenis zouden noemen.

Natuurlijk, iedereen weet dat je niet mag liegen, maar toch zijn we in veel gevallen geneigd daar niet zo heel zwaar aan te tillen, in elk geval niet in vergelijking met geboden als "Gij zult niet doodslaan" of "Gij zult niet stelen".

Onze taal kent zelfs de uitdrukking: “een leugentje om bestwil”, en dat geeft aan dat zo’n leugentje af en toe helemaal niet zo erg gevonden wordt.

Je zou haast zeggen dat liegen een aangeboren menselijke eigenschap is. Hele kleine kinderen vinden liegen moeilijk, maar het is verbazingwekkend hoe snel die kinderen het leren.

En ja: jong geleerd, oud gedaan. Liegen lijkt heel gewoon.

Zelfs hooggeplaatste personen, mensen van wie je toch een goed voorbeeld zou verwachten, nemen soms een loopje nemen met de waarheid. En vaak komen ze daar ongestraft mee weg ook nog.

Hoe zou dat komen? Dat wij zo gemakkelijk onze toevlucht nemen tot een leugen?

Het zal er mee te maken hebben dat veel leugens nooit aan het licht komen.

Ik leerde op de lagere school een spreekwoord: "Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel", maar dat spreekwoord blijkt in de praktijk heel vaak niet op te gaan.

Door één leugen kunnen we van een hoop gezeur af zijn, en heel vaak hebben we niet het gevoel dat we iemand anders er mee benadelen. Dus waarom zouden we dan de waarheid spreken?

Nog sterker zelfs: soms liegen we niet voor onszelf, maar voor een ander. We proberen soms door een leugen een ander te helpen. En wat kan daar nou op tegen zijn?

Er kan soms ook veel moed voor nodig zijn om een eerlijk getuigenis te spreken.

We lazen in Exodus 23: "Laat je er niet door de meerderheid toe overhalen iets onrechtvaardigs te doen.” Maar dat is vaak wel verleidelijk, om mee te praten met de meerderheid.

Er is heel veel moed nodig om de waarheid te zeggen als anderen dat niet doen.

Het kan zijn dat mensen je gaan haten als je de waarheid spreekt, dat je helemaal alleen komt te staan, ja het kan zelfs betekenen dat je eigen leven gevaar gaat lopen.

Laat ik voor alle duidelijkheid eerst onderscheid te maken tussen verschillende soorten leugens en verschillende soorten waarheden, afhankelijk van in wat voor verband we die woorden gebruiken.

Ik kan bijvoorbeeld tegen u zeggen dat ik lieg. Lieg ik dan, of spreek ik dan juist de waarheid?

Daar kun je heel lang over nadenken, maar je komt er niet uit.

Maar dat is eigenlijk alleen maar een spel met woorden. Niemand die er echt wakker van ligt.

Actueler en belangrijker is de vraag of de wetenschap ons de waarheid kan leren.

Er zijn mensen die beweren dat wat de wetenschap ons leert ook maar een mening is.

Of ze zeggen dat er waarheden zijn en alternatieve waarheden, en dat de ene waarheid niet beslist meer waard is dan de andere. Maar volgens mij klopt er iets niet in die redenering.

Natuurlijk: soms blijkt dat iets wat vroeger als waarheid verkondigd werd toch niet echt waar is. Want de wetenschap komt steeds weer tot nieuwe inzichten.

Maar een goede wetenschapper houdt daar toch rekening mee. In goed wetenschappelijk onderzoek wordt altijd gezocht naar factoren die de uitkomsten van het onderzoek zouden kunnen beïnvloeden.

En dan wordt er als het goed is altijd nog een slag om de arm gehouden: het zou heel misschien toch nog kunnen zijn dat men iets over het hoofd heeft gezien.

Maar als de resultaten van vele onderzoeken steeds weer in dezelfde richting wijzen, dan kun je niet meer volhouden dat de mening van één dwarsligger net zo veel waard is als de mening van al die wetenschappers. Dan moet die ene dwarsligger toch echt wel met hele goede argumenten komen.

Maar al met al zijn we zo nog niet gekomen bij dat waar het in het 9e gebod echt over gaat.

Bij het 9e gebod moeten we niet in de eerste plaats denken aan het terrein van de filosofie of van de wetenschap, maar aan het terrein van de rechtspraak.

Het gebod luidt: Leg over een ander geen vals getuigenis af.

En dat woord “getuigenis”, dat wijst ons in de goede richting.

Een getuigenis afleggen, dat doe je voor een rechtbank als getuige, als iemand die op de één of andere manier meer van de betrokken zaak af weet, en van wiens getuigenis soms heel veel kan afhangen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om een ooggetuige, of om een getuige-deskundige; en wat die getuige zegt bepaalt voor een belangrijk deel het uiteindelijke oordeel van de rechter.

In de oude vertaling luidt het 9e gebod: “Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste."

Een mooie vertaling was dat, maar het woordje “tegen” was hier misschien wel wat verwarrend.

Het spreken "*tegen* uw naaste", dat betekent hier niet gewoon: "*tot* uw naaste", want met die naaste wordt hier niet degene die het getuigenis aanhoort bedoeld, maar degene *over* wie het getuigenis gaat.

Dat woordje "tegen" is hier het tegenovergestelde van “voor”.

Bedoeld wordt dus: "Gij zult geen vals getuigenis spreken in het nadeel van uw naaste."

Het gaat in het 9e gebod om de leugen waar een ander de dupe van wordt, waar een ander nadeel van ondervindt. En daarmee vallen al een heleboel dingen af die wij letterlijk genomen wel als een leugen kunnen beschouwen, maar waar het in het 9e gebod dus helemaal niet om gaat.

Je zou zelfs iets wat zwart is wit mogen noemen, zolang maar niemand van die bewering nadeel ondervindt. En, om een eenvoudig voorbeeld te noemen: als je een leuke verrassing nog even geheim wilt houden, dan is er niets op tegen als je de persoon om wie het gaat om de tuin leidt.

En er zijn meer situaties waarin het beter of gewoon voor iedereen leuker is als de keiharde feiten even niet gezegd worden. Een leugentje om bestwil af en toe is niet zo erg.

Maar als iets een "leugentje om bestwil" wordt genoemd, dan is het natuurlijk wel goed om ons af te vragen wiens "bestwil" dan bedoeld wordt.

Gaat het dan om de bestwil van degene *tot* wie, of *over* wie gesproken wordt?

Of gaat het alleen om de bestwil van degene *door* wie gesproken wordt, dus het egoïstische eigenbelang van de spreker?

En die vraag wordt des te prangender als het niet meer gaat om een "leugentje" maar om een hele grote

leugen.

En zo kom ik weer terug bij wat ik net al noemde: het terrein van de rechtspraak.

Daarover gaat het ook in die beide gedeelten die we gelezen hebben uit het Oude Testament.

Wie voor de rechtbank een vals getuigenis aflegt, die kan daarmee zorgen dat een onschuldige gestraft wordt of een schuldige vrijuit gaat.

Wie een vals getuigenis spreekt, ondergraaft de zekerheid dat er recht wordt gesproken.

In Deuteronomium 19 lazen we de bepaling dat niemand veroordeeld mag worden als er maar één getuige is en verder helemaal geen bewijs. Begrijpelijk, want de realiteit is nu eenmaal dat soms wel een vals getuigenis wordt gesproken, ook voor de rechtbank.

En we moeten daarbij ook nog bedenken dat er tegenwoordig allerlei technieken zijn om een bewijs te leveren; technieken die er vroeger niet waren, zoals met cameraopnamen en genetisch materiaal.

Daarom is het ook begrijpelijk dat we in de bijbel lezen over zware straffen bij het afleggen van een vals getuigenis.

Hoewel… “Heb geen medelijden en eis een leven voor een leven, een oog voor een oog, een tand voor een tand, een hand voor een hand, een voet voor een voet” …

Ja, we kunnen denken: dat was vroeger. Toen werd er altijd streng gestraft en was ook de doodstraf heel gewoon, bij Israel net zo goed als bij de omringende volken. Maar toch …

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik zo’n zin lees in de Bijbel dan struikel ik daar altijd weer over.

Het past niet bij het beeld van een barmhartige God die we uit andere Bijbelgedeelten kennen.

Bij een zin in Exodus 23 had ik dat nog erger, dat gevoel van: Hoe hebben we het nou?

Ik moest het echt twee keer lezen, maar het staat er werkelijk: “Iemand die arm is, mag je in een rechtszaak niet bevoordelen."

Dat rijmt toch niet met zoveel andere bijbelteksten?

In de Bijbel wordt toch juist steeds verteld dat God het opneemt *voor* de armen, *tegen* de rijken?

Jazeker. En dat wordt ons ook steeds voorgehouden: we moeten de armen helpen.

Maar hier in Exodus 23 en Deuteronomium 19 gaat het over de rechtspraak.

Hier gaat het over waarheidsvinding, en over al of geen schuld.

In een rechtsgeding moet er sprake zijn van recht, en daarbij mag zelfs niet het vermoeden bestaan van partijdigheid, laat staan van het verdraaien van de waarheid.

Bij de rechtbank moet de waarheid voorop staan. Men moet er blindelings op kunnen vertrouwen dat de rechtbank zoekt naar de waarheid en dat de wetten juist worden toegepast.

Als je dat principe loslaat, dan is dat misschien leuk voor die ene arme die er goed van af komt, maar uiteindelijk worden andere mensen daarvan de dupe, en vooral ook andere armen.

Als de rechtbank mensen gaat voortrekken, dan gaat uiteindelijk het recht van de sterkste gelden.

Maar als de rechter het vonnis heeft geveld is er natuurlijk nog steeds ruimte voor barmhartigheid.

Misschien beter gezegd: pas dan is er ruimte voor barmhartigheid.

Pas als een schuld is vastgesteld, kan die schuld worden kwijt gescholden. Eerder niet.

Als het vonnis is geveld, en er wordt berouw getoond, dan kan er sprake zijn van vergeving, door degene die iets is aangedaan. Of er kan gratie worden verleend door de koning.

Maar natuurlijk gaat het in het 9e gebod niet alleen om zaken die voor de rechtbank behandeld worden. Want niet alleen in de rechtszaal worden beslissingen genomen en oordelen geveld, dat gebeurt ook zo vaak in het leven van alledag. Eigenlijk zijn we constant bezig ons een oordeel te vormen.

En dan hoeft het nog niet eens te gaan om zaken van leven of dood, of om grote sommen geld of andere bezittingen.

Een vals getuigenis en een onrechtvaardig oordeel kunnen ook op een andere manier mensenlevens kapot maken.

We kunnen door een vals getuigenis maken dat iemand door anderen met de nek wordt aangekeken, of dat iemand zich steeds maar weer moet verantwoorden voor iets waar hij of zij niets mee te maken gehad hebben of zelfs voor gebeurtenissen die er nooit geweest zijn.

Jacobus beschreef in zijn brief hoe wij met onze tong veel schade kunnen aanrichten.

Hij vergelijkt de tong met een klein vlammetje dat een grote brand kan veroorzaken.

Of ook met het relatief kleine roer van een groot schip, waarmee het schip op koers gehouden wordt.

We kunnen dus met onze tong veel kapot maken, maar ook veel goed doen.

Iets dergelijks kunnen we natuurlijk ook zeggen over een pen of over een toetsenbord.

Op het internet kunnen mensen lekker anoniem blijven, en veel mensen gebruiken dat om maar te schrijven wat ze willen, zonder zich om de waarheid te bekommeren, lijkt het, en misschien ook wel zonder te beseffen wat ze een ander aandoen.

Maar we kunnen ook denken aan tijdschriften en televisie-programma’s die op een ongezonde manier wroeten in het privé-leven van al of niet bekende personen, waarbij de zogenaamde nieuwswaarde vaak belangrijker is dan de waarheid.

Liegen, een vals getuigenis geven, kan op zoveel manieren. Zelfs door te zwijgen.

Want heel vaak geldt: wie zwijgt, stemt toe.

Een belangrijk gebod dus toch wel, dat 9e gebod.

Maar ik wil toch ook nog iets anders zeggen. Wat ik ook bij andere geboden al gezegd heb.

Dat je de tien geboden ook anders kunt lezen. Zonder het opgeheven vingertje van: je mag niet…

Als je de tien geboden plaatst in het perspectief van de bijbelboeken Exodus en Deuteronomium.

Het perspectief van de bevrijding uit de slavernij en de reis naar het beloofde land.

En dat we dan die geboden lezen zoals het in de oude vertaling stond: “Gij zult niet …”

Wat je dus niet alleen als gebiedende wijs kunt opvatten, maar vooral ook als toekomende tijd.

Stel je voor: onze toekomst is dat we niet zullen liegen. Dat is een belofte.

Eens, als we in het beloofde land zijn aangekomen, zal er niet meer gelogen worden.

Wij hoeven dan niet meer te liegen, want we hebben niets meer te verbergen.

En we hoeven niet bang te zijn dat anderen liegen, want we kunnen iedereen vertrouwen.

Vraag niet waar dat beloofde land is. Vraag niet wanneer we daar zullen aankomen.

Want we kunnen het al zien af en toe.

Als we samen zijn met mensen die we vertrouwen en die wij vertrouwen schenken.

Raken we onderweg teleurgesteld in mensen? Jazeker.

Raken we onderweg teleurgesteld in onszelf? Jazeker.

Maar dat is geen reden om de belofte te vergeten.

Zingen: Psalm 107 : 19 + 20

Dankzegging en voorbeden

Stil gebed en “Onze Vader”

O God, een wereld waarin mensen niet meer liegen,

en waarin mensen elkaar geen kwaad meer doen met hun woorden.

We kunnen het ons nauwelijks voorstellen.

Want we hebben deze week de krant gelezen of het journaal gezien.

We horen leugens, we lezen leugens. En dreigementen. En oorlogstaal.

We kunnen vrezen hoe het afloopt: met Noord Korea, Amerika, China, Venezuela

En met al die andere landen waar oorlog of burgeroorlog heerst of dreigt.

Maar ook in onze eigen kleine kring klinken valse woorden.

Ja misschien, zo af en toe, ook uit onze eigen mond.

Want het is zo moeilijk om de waarheid te spreken.

Wij bidden U om vrede. Om uw beloofde land.

Waar mensen alleen de waarheid nog zullen leren.

Help ons om uit die belofte te leven. Om het vóór te leven voor allen om ons heen.

Wat geen mens voor ons kan verwoorden willen wij in stilte aan u voorleggen. …

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome;

uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen van de kerkenraad

Collecte

Slotlied: Lied 315

Wegzending en Zegen

Ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren:

De HERE zegene u en behoede u;

de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;

de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen