Kerkdienst met avondmaal, in het tweeluik met als thema ‘Leegte als bron’, gehouden op zondag 5 mei 2024 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

O God,

Wij zijn

vrije mensen,

wij kunnen kiezen,

vandaag

vieren we dat.

Maar als wij

ons leven hier

tegen Uw licht houden

zien wij ook

sporen van

onvrijheid.

Want laten wij

ons soms niet

leiden door wat

anderen willen,

of bepalen

door wat de

tijdgeest vraagt?

Echte vrijheid,

die is vaak pas

te vinden

in de verhouding

tot U,

die ons de adem

van het leven

gegeven hebt,

daarom bidden wij:

KYRIE

Wij zijn

vrije mensen

vandaag

vieren we dat.

Maar als wij

ons leven

hier tegen

Uw licht houden

komt de vraag

bij ons op

of wij elkaar

wel vrij láten.

Want leggen wij

elkaar soms

niet teveel

langs de meetlat

van onze eigen

manieren,

staan we wel open

voor wat

er anders is

aan een ander?

Elkaar vrij láten,

mag dit een

licht zijn, waar

wij naar streven,

daarom bidden wij:

KYRIE

Wij zijn

vrije mensen,

vandaag

vieren we dat.

En hier

in Uw huis

roept dat

meteen ook

compassie op

met alle mensen

die nu nog

in onvrijheid

leven:

volken die

moeten vechten

voor elke

vierkante kilometer

van hun land,

groepen mensen

die voorzichtig

moeten zijn

met het uiten

van hun

politieke overtuiging

hun geloof of

geaardheid.

Mag ook voor hen

Uw toekomst

opengaan!

Zo bidden wij:

KYRIE

Preek over Galaten 5: 16-23 en Johannes 4: 5-26

Pas geleden was psychiater Esther van Fenema te gast in de Hooglandse Kamer. Ze was daar samen met ds. Joost Röselaers, maar wat ik wil vertellen gaat over haar. In haar spreekkamer ziet zij mensen lijden aan eenzaamheid, onzekerheid, somberheid en angst. Allemaal psychische klachten, die zij terugvoert op zingeving en vooral het gebrek eraan: De ervaring van leegte. In de afgelopen halve eeuw hebben we ons bevrijd van de zuilenmaatschappij, zegt zij. Je hoort niet meer, vanaf je geboorte, bij een groep met een verhaal. Je mag je eigen individuele verhaal maken. Maar dat blijkt nu juist heel erg lastig. Alsof de vrijheid te groot is. Zelf herken ik dit vooral bij de jonge mensen die ik spreek. Zij kunnen soms niet kiezen voor welke studie ze zullen gaan, of hebben moeite met het afronden ervan, omdat ze zich afvragen: ‘Waar doe ik het voor?’ Zij hebben het gevoel, dat ze geen verschil kunnen maken, in hun eentje, in deze wereld die doordraait. Wat is de zin van het leven? Eén van hen vroeg het pas letterlijk zo aan mij. Van Fenema schreef hier een boek over met de titel: ‘Het verlaten individu. Waarom voelen wij ons zo leeg?’ Het gesprek in de Hooglandse Kamer pas geleden, mèt de dominee erbij, ging erover hoe we de leegte voorbij zouden kunnen komen.

In het verhaal, dat gelezen is uit het evangelie naar Johannes, is de Samaritaanse vrouw de representant van deze ervaring van leegte. Zij heeft geen naam. Ik denk opdat u en ik zich met haar kunnen identificeren. Zij is de eenling, die smacht naar verbinding. Het individu, dat zich verloren kan voelen, zonder een met anderen gedeeld verhaal. De mens, op zoek naar doel en zin.

Het is het zesde uur, als de Samaritaanse haar huis uitloopt om water te halen. Dat is een raar tijdstip om erop uit te gaan voor Oosterse begrippen. Het is het heetste moment van de dag. Er gaat dan niemand naar buiten als het niet hoeft. Het is zoiets als bij ons om zeven uur naar de Albert Heijn gaan. Je doet dit, als je even niemand wilt tegenkomen. Er geen zin in hebt, dat ze je zien. Wat is er met de Samaritaanse, dat ze daar bang voor is? We weten het nog niet. Maar hoe dan ook is het een verloren figuurtje dat daar loopt, in de hitte. Ze draagt een lege kruik op haar hoofd. Ze is op weg naar de waterput, even buiten de stad waar ze woont. Dat is de bron van Jakob, een naam met een dubbele bodem. Je kunt er water vinden om je dorst te lessen. Maar je kunt er ook komen voor een andere soort van dorst. Misschien wel even urgent. Die naar een doel en zin voor je leven. Want bij de bron van Jakob word je herinnerd aan de verhalen van deze aartsvader en zijn familie. De verhalen van Israël. Water is in de bijbel een beeld voor de thora. Je kunt je er in herkennen. Hé, kun je denken – dit gaat over mij. Ik kom erin voor. Je wordt erdoor opgenomen in een groter verband. Al die mensen voor je die hebben afgestemd op Gods stem en zo hun weg gezocht door het leven. Wat zal iemand die zo verloren loopt als de Samaritaanse daar niet óók naar dorsten! Haar kruik moet in dubbele zin leeg zijn.

Ik stel me voor dat de vrouw schrikt als ze bij de bron aankomt. Want dan ziet ze dat er nog iemand is. Iemand die ze niet kent. Hè wat vervelend nu. Hoe komt ze hier zo snel mogelijk weg? Maar de onbekende spreekt haar aan – wij weten dat het Jezus is. *Geef me alsjeblieft iets te drinken.* Een gewone vraag, in onze oren. Maar voor die tijd ongehoord. Jezus doorbreekt er in één keer twee taboes van die dagen mee: Als man spreek je niet zomaar een vrouw aan. En als Jood praat je niet met een Samaritaan. Er zit een kloof zo diep tussen hen als nu tussen Israël en Hamas. *Dat kunt u toch niet vragen?* zegt ze dan ook. *U bent een Jood, en ik een Samaritaanse!* In het gesprek dat hierop volgt komt Jezus zeven keer aan het woord. Het getal van de scheppingsdagen. Als de vrouw aan haar zevende antwoord toe is, zègt ze niets meer, ze gaat iets doen. Iets nieuws. Ze is herboren.

*Geef me alsjeblieft te drinken,* zo begint het gesprek. Maar wat gebeurt er al veel in dat kleine zinnetje. Jezus kijkt ermee van buiten naar binnen bij de vrouw. Hij zíet haar, door haar uiterlijk van vrouw en Samaritaanse heen. Hij zegt: Jij kunt géven. Dat is iets groots. Ik moet erbij denken aan het jochie bij mijn zoon op de lagere school, dat in alle vakken moeilijk mee kon komen. Ik was er een keer bij toen de juf hem de taak van helper gaf, aan een nieuwe leerling in de klas. ‘Wil jij hem wegwijs maken?’, vroeg ze. Hij groeide ter plekke. Gezien worden als iemand die kan géven: Dat is iets groots. Je zou zelfs kunnen zeggen: Dat is genade. *Geef me alsjeblieft te drinken!* Wat gebeurt er veel in dit zinnetje. Eigenlijk vat het ’t hele vervolg van het gesprek al samen. Want waar zal het over gaan, bij die bron van Jakob? Wat zal blijken, dat de verhalen van de aartsvader vertellen over doel en zin van het leven? Géven, dat vervult de leegte. Jakob heeft dit zelf met vallen en opstaan ontdekt. Hij begòn zijn leven met hálen. Inhalen. In het geboortekanaal probeerde hij zijn oudere tweelingbroer in te halen. Hij hield zijn hiel vast. Pootjehaker is daarom zijn naam. En zo liet hij zich daarna ook kennen. Als een inhalig type. Alles draaide om zijn eigen individuele verhaal. Zijn aardse begeerte, zoals Paulus het noemt. Net zoals dat bij ons kan gebeuren, bij wie het zonder een groter dragend verhaal moeten doen. Maar Jakob leert, door schade en schande, dat het om brengen gaat. Dat géven je leven zin geeft. Geven gééft! Dat is de paradoxale essentie van de thora. Het water, dat je kunt putten uit de bron van Jakob. In het gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse komt het woord ‘geven’ zeven keer voor. En het woord ‘water’ ook. Alsof deze twee woorden elkaar uitleggen. Het water van de thora, dat is deze boodschap: Niet door te halen, zoals Jakob, vind je je bestemming, maar door te geven, zoals Israël.

Hier is het wel even opgelet. Want er zijn twee soorten geven. Er is ook een geven dat uitput. Waarin je over je grenzen heen gaat. Waar je dood- en doodmoe van wordt. Ik denk dat elk van ons daar wel ervaring mee heeft. Als je er uitgeput van raakt, dan is het níet het geven van de put van Jakob. Dàt is geven gééft. Dat precies bij jou past. Waarin je kunt zijn, wie je bent. Waardoor je op je bestemming komt.

*Geef me alsjeblieft te drinken,* zegt Jezus. *Dat kunt u mij toch niet vragen!* zegt de vrouw. *Ik heb jou om water gevraagd,* reageert Jezus. *Maar* weet, dat *ik jou* zelf *water kan geven, dat eeuwig leven geeft!* U hoort, dat hij het hier al niet meer over H2O heeft. De vrouw nog niet. Die is nog bezig met gewone dorst. *Geef mij dat water,* zegt ze, *dan hoef ik nooit meer naar de put!* Met zijn volgende vraag, brengt Jezus haar voorzichtig in contact met die andere dorst in haar leven. Met de vraag ‘Wat doe ik hier, voor wie ben ik er eigenlijk.’ Met de leegte, die in haar woont. *Ga eerst je man halen,* zegt hij. *Maar ik heb geen man!* reageert zij. *Precies,* zegt hij. *Je hebt er vijf gehad, en die je nu hebt, de zesde, is jouw man niet.* Jezus kijkt van buiten naar binnen bij de vrouw. Hij ziet dat zij probeert om het gat in zichzelf te vullen. Nu eens met deze man, dan met een andere. Of: Nu eens met deze god, dan weer met een andere. Bijbeluitleggers weten niet zeker, of het woord ‘man’ hier letterlijk of figuurlijk bedoeld is. Voor mij maakt het niet uit. Het gaat erom, dat ze naarstig bezig is geweest, het gat in zichzelf te vullen. Dat is iets, dat Esther van Fenema de mensen in haar spreekkamer ook ziet doen. Ze ziet hen de leegte angstvallig volmaken met iets anders. Met hard werken. Excessief consumeren. Verre reizen maken. Met telkens andere en hopelijk ‘betere’ partners. Maar dat is iets, dat werkt niet. Niet door hálen, leerde aartsvader Jakob, vind je je bestemming, maar door brèngen. Worden, wie je bent. Bijdragen, wat bij jou past. Want dat inspireert, terwijl je ermee bezig bent. Het geeft je iets, terwijl je geeft. Je wordt er al doende als het ware in bedankt. Het wordt een bron in jezelf, die niet opraakt. Je kent geen dorst.

Zes mannen heeft de vrouw geprobeerd, of zes goden. Hoe dan ook voel je: Nu staat ze tegenover de zevende. In de ontmoeting met Jezus vraagt de ware Jakob haar om haar hand. Kom, voeg je in het verhaal van de thora. Doe mee met het geven dat gééft. Maar ze durft niet meteen. Ook leven met een gat in je hart kan wennen. Je stapt het onbekende land van Gods toekomst niet zomaar in. Dus houdt ze hem nog even op een afstand en begint over iets anders dan zichzelf. *Ik zie dat u een profeet bent.* Waar moeten we eigenlijk God vereren? Hier of *in de tempel in Jeruzalem?* Maar Jezus houdt het persoonlijk. Hij zegt: Niet hier of daar. Maar in de Geest. De heilige Geest. De Geest van de thora. De Geest van geven dat gééft. Van de liefde, de vreugde en de vrede, zoals Paulus het zegt. Dat doet me aan de Messias denken, zegt de vrouw. *Hij zal ons alles over God vertellen.* En dan spreekt Jezus zijn zevende woord: *De Messias spreekt met je. Ik ben het.*

Ik ben het. Dat is de Godsnaam. Dit komt binnen bij de vrouw. Ze is gezien, met de ogen van de ware Jakob, door de Eeuwige. Ze wordt kennelijk geliefd, ze mag er zijn. En onverwacht wordt ze opnieuw geboren. Ze staat op van de bron, en ze gáát. Naar de mensen. Om hen iets te géven. Te vertellen, van deze wonderlijke ontmoeting. Ze vergeet haar lege kruik. Want ze is vol. Vol van God, vol van de Geest van geven dat gééft.

Wat een verhaal. Een verhaal voor vandaag. Het zegt: Hoe de wereld ook doordraait, er is altijd wel iets dat jij kunt betekenen. Geef dit, deel uit wie je bent, zoals Jezus heeft uitgedeeld, wie hij was. Ook al lijkt je bijdrage klein als een stukje matse of een slokje wijn, het zal genoeg zijn om de leegte die je in je kunt voelen te laten vullen door zijn Geest. Amen.

Bronnen:

E. van Fenema en J. Röselaers, De leegte voorbij, p. 9 ev. (Inleiding)

N. ter Linden, Het verhaal gaat VI, p. 210 ev.

P. van Midden, <https://www.theologie.nl/preekschets-johannes-47-3e-zondag-van-de-veertigdagentijd/>

J. Nieuwenhuis, Het laatste evangelie I, p. 85 ev.

S. de Vries, Van liefde gesproken, p. 55 ev.

Gebeden: zie volgende bladzijde

Eeuwige

Wij danken U

voor de verhalen

van Uw boek

die ons

als in een spiegel

onszelf laten zien

en ons tegelijk

het gevoel geven

gezien te zíjn

door U,

ook tot in

de diepere lagen

van onze ziel.

Wij bidden

voor mensen

die leegte voelen

in die diepere lagen

van hun ziel.

Jonge mensen

die hun plaats

nog zoeken

in de samenleving

èn ouderen

die niet weten

voor wie zij

nog iets betekenen

nu zij geen taak

meer hebben en

afhankelijk zijn.

Dat de leegte in hen

tot bron wordt

door uw Geest

van geven dat gééft

hoe klein hun

bijdrage ook.

Wij bidden

tegen de geest

van inhaligheid

die zo in de

lucht kan zitten

vandaag.

Ze maakt mensen

tot elkaars

concurrenten,

en daar komt

alleen maar

oorlog van

altijd weer.

Wij noemen

Rusland en

Oekraïne

Israël en Gaza,

en denken ook

aan de kleine oorlogen

tussen ons hier.

Voor openheid

bidden wij,

overal op aarde

voor een andere

geest, Uw Geest

die mensen

herschept tot

naasten.

Wij bidden

voor mensen

in onze eigen

omgeving

om wie we ons

zorgen maken.

Wij noemen…

Dat zij zich

gedragen weten

door deze gemeenschap

en daarin

door Uw grote

verhaal met

mensen.

Door JCoH, Amen.

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!