Kerkdienst, gehouden op Pinksterzondag 19 mei 2024 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

O God,

Wij zijn zonet

de drempel van

Uw huis

overgegaan,

en deze kathedraal

van licht

binnengegaan.

Maar wij hebben

onze geraaktheid

door alles dat duister is

in ons eigen leven

en alles dat

woest en doods is

in de wereld

om ons heen

niet achter ons

gelaten,

wij dragen het

met ons mee.

‘Er is geen licht

dan waar Gij zijt,

geen leven

dan waar Gij

het wekt,’

zo zongen wij.

Dat wij ons licht

dan ook bij U

blijven opsteken

tegen het donker

in en om ons heen,

zo bidden wij:

KYRIE

Preek over Genesis 1: 1-5 en Handelingen 2: 1-13

Genesis 1 vertelt van een begin dat telkens opnieuw kan beginnen. Dan is *de aarde woest en doods*, zoals na een oorlog. Huizen zijn kapot, straten verlaten, bomen omgevallen, grasland omgewoeld. We zien deze beelden te vaak, de laatste tijd. Wie kan hier nog leven?, denk je als je het ziet. *Duisternis ligt over de oervloed.* Het overspoelt je, zo hopeloos en donker ziet alles er uit. Is er een God die dit ziet? Die erbij is? Of is de mens aan zichzelf overgelaten? Stil! Het verhaal gaat verder! *Over het water zweeft Gods geest!* Er wordt iets voelbaar van bescherming en bewaring. Zoals wanneer een arend met wijd open geslagen vleugels in de lucht hangt, boven het nest van haar jongen. Zo zweeft de geest Gods over de chaos, die de mens elke keer weer zelf veroorzaakt, en broedt iets uit. Leven, nieuw leven. Hoe dan? Hoe zorgt de Eeuwige telkens weer voor een nieuw begin? Door te spreken, zegt Genesis 1. Door contact met ons te zoeken. Door de zachte kracht van het woord. *Laat er licht komen,* zegt Hij. En dan gaat het niet om het licht van zon, maan en sterren. Die komen later. Het gaat om het licht van zijn stem, van het contact met Hem, van zijn woord. Tien keer zal de Eeuwige spreken, in dit eerste Bijbelverhaal. Dat is het getal van de tien woorden, de tien geboden, de kern van de thora, ooit door Jezus samengevat met: Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jou behandelen. Luister ernaar, zegt dit verhaal. Laat je erdoor gezeggen. *Doe dit, en je zult leven.* De toekomst zal zich weer openen. Overal en altijd kan er iets nieuws beginnen, waar de zachte kracht van Gods woord wordt gehoord en gedaan.

Het begin van Genesis 1 begint nòg een keer in Jeruzalem, op de vijftigste dag na Goede Vrijdag en Pasen. Voor de leerlingen van Jezus is *de aarde woest en doods,* na het heengaan van hun leermeester. In hem is Gods goedheid zelf gedood! Dat mensen daartoe in staat zijn! Ze kunnen daar nog altijd niet bij. En ook al is hij opgestaan, en hebben ze hem weer gezien, ze hebben hem niet kunnen vasthouden. Het is Hemelvaart geweest. Hetzelfde als eerst wordt het nooit meer. Er is een leegte in hun midden, een gat in hun hart. *Duisternis ligt over de oervloed.* ‘Zeg, die zachte krachten die zeker zouden overwinnen, in het eind. Niet om het een of ander, dit of dat en wat niet al, maar komt er nog wat van?’ Dat is, zo stel ik me voor, hun gebed, als de dag van het Pinksterfeest aanbreekt.

Ze hebben níet gemerkt, dat de Geest van God de afgelopen zeven maal zeven dagen, dat is samen negenenveertig dagen, wel over het water heeft gezweefd, en iets aan het uitbroeden is geweest, bij hen. Dat kan, dat je dit niet dóórhebt. Je bent soms gewoon te druk met jezelf, met je teleurstelling, je verontwaardiging, je verdriet om alles wat je als duister beschouwt, in de mensen en de wereld om je heen, om Gods beschermende aanwezigheid, door zijn woord en Geest, te registeren. De leerlingen voelen zich aan zichzelf overgeleverd. Maar dan. Op de vijftigste dag. Stil! Er gebeurt iets! Er is een *geweldige windvlaag.* Er dansen *vlammen.* Er is *vuur*. Wind en vuur, in de Bijbel zijn dat verschijnselen die horen bij een Godsontmoeting. Als de Eeuwige met de mens spreekt, van hart tot hart.

Een van de vaste schriftlezingen voor het Joodse Pinksterfeest, is Exodus 20. De tien woorden, de tien leefregels van God voor het goede leven. Het kan haast niet anders, of de leerlingen lezen déze tekst met elkaar, in het huis waar ze samen zijn. Ze hebben die tien woorden al héél vaak gehoord. Elk jaar weer, op het Pinksterfeest. Maar nu, na Goede Vrijdag en Pasen, komt de inhoud ervan ineens echt bìnnen. Alsof deze woorden God present stellen. Alsof Zijn Geest er helemaal in zit. *Doe dit. Behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden. En je zult léven.* Já! Zo is het!, gaat het zingen in hun hart. Want zo is het gegaan met Jezus! Hij heeft deze woorden gedaan. En hij leeft! De dood heeft zijn Geest niet klein gekregen! Dat vóelen ze nu. Ze ervàren het. Hoe hij als het ware bij hen komt aanvliegen. En dan kunnen ze niet anders, dan hem toelaten. Hij mag zich als een vogel nestelen in hun hart. De leegte in hun midden, het gat in hun ziel - het is gevuld.

*Laat er licht komen,* zegt God elke keer weer. *En er is licht.* Het zal altijd weer licht worden, waar zijn woord gehoord wordt en gedaan. De zachte krachten zullen zeker winnen, op het eind. Op Pinksteren ontvangen Jezus’ leerlingen het geloofsvertrouwen, om deze fakkel verder te dragen. Om zich door Gods Geest van liefde te laten leiden, ook al is dat tegen de hardheid van de tijdgeest in. En dat is aanstekelijk. Er sluiten zich die dag drieduizend mensen aan, bij ‘de mensen van de weg’, bij de gemeente van Christus. En nog steeds kan het vonkje overslaan. Ook vandaag. Hier in deze kerk. Twee mensen zullen straks uitspreken, dat het nieuwe begin van Genesis 1 nòg een keer begonnen is, in hen.

In het afgelopen kerkelijk seizoen volgden Floris en Magda, samen met dertien anderen, de cursus ‘Kern van de Christelijke traditie’. Op Hemelvaart vertelden zij elkaar hun geloofsverhaal. Vijf andere cursisten deden daaraan mee. Zeven bijzondere verhalen waren dit… Het viel mij op, hoe vaak er sporen van Genesis 1 inzaten. Kennelijk is dat echt een oerverhaal. Een verhaal waar elk mens wel iets van zichzelf in kan herkennen. Want ja, in welk mensenleven wordt het nu nooit een tijd of een tijdje *woest en doods*? Dan ligt er *duisternis over de oervloed.* Ik hoorde het, in de zeven geloofsverhalen. Elk van ons ziet wel eens even geen licht meer. Dat kan gebeuren, als je verstand stukloopt op de vragen naar doel en zin van ons leven. Als je ratio er niet úitkomt, of er iets is dat je vaste grond geeft, onder de voeten, iets dat dráágt. Het kan gebeuren, als je relatie onverwacht kapot gaat, op een heftige manier. Als je een dierbare verliest, of zomaar twee achter elkaar, in korte tijd. Als je je baan kwijtraakt, en daarmee je identiteit. Wie ben je nu nog? Wat beteken je? Dan is de aarde *woest en doods. Duisternis ligt over de oervloed.*

Vaak waren die momenten van verlorenheid een keerpunt in hun geloofsverhalen. Alsof het besef van ‘niet in control zijn’ op een bepaalde manier nódig is, wil de Eeuwige er tussen komen, bij de mens. Alsof het besef dat je de touwtjes van je leven níet altijd in handen hebt je vaak pas oog geeft voor Gods hand erin. Eén van de zeven vertelde daarover het volgende: Hij was achttien en somber. Als hij nu zijn dagboek van die tijd naleest, schrikt hij ervan hoe donker het was, voor hem. Hij had nergens zin in, niets hàd zin in zijn ogen, hij keek nergens naar uit. Toen liep hij tegen een intekenlijst aan, voor een jongerenreis naar Taizé. Ook daar had hij geen zin in. Maar toch schreef zijn hand zijn naam op de lijst. Wie of wat bewoog hem, om dat te doen? Daar verwondert hij zich nu over. Zèlf was hij er eigenlijk niet, op dat moment. Het was woest en leeg in hem. Was het een zacht duwtje, van de Geest die over het water zweefde? Was het een fluistering van de stem, die de eeuwen door blijft zeggen: *Laat er licht komen?* Er kwàm licht. Hij voelde zich meteen verbonden, met al die jongeren overal vandaan, die inspiratie zochten, in het verhaal van God en mensen. In Taizé is elke vrijdag de Goede Vrijdag. Je wordt uitgenodigd om wat woest en doods is in je leven ‘naar het kruis te brengen’. Niks voor mij, eigenlijk, zei hij. Ik ben er veel te nuchter voor. Maar hij deed het. Deed híj het? Hij volgde de Zuid-Europeanen, die niet zo nuchter zijn. En het hielp. Hij liet al het donker in hem achter op dat kruis, en stond op met Pasen. *En God zag, dat het goed was.* Er was iets nieuws begonnen.

Soms doe je iets, waarvan je niet zeker weet of je het eigenlijk zèlf doet of dat er iets of Iemand door jou heen handelt. Misschien herken je dat, en komen er nu herinneringen boven, aan dat soort momenten. Maar misschien ook niet. Het kan ook, dat er onder ons zijn die denken: Dit soort duwtjes, die heb ik nu nooit. Ik heb geen ervaring met de Geest, met een ‘overzijde van het leven’. Ik ben daar te nuchter voor. Tegen hen zou ik willen zeggen: Maak het niet te groot. Die duwtjes zijn klein. Je ziet ze pas, als je je even laat onderbreken, in je drukke doen. Als je de touwtjes van je leven even uit handen laat vallen. En kijkt. Stil! Dan kun je Gods Geest voelen, Zijn hand in je leven zien. Want het nieuwe begin van Genesis 1, echt, dat begint nog steeds. Juist als de aarde woest en doods is, zoals nu, zweeft de Geest van de Eeuwige over het water. Met de zachte kracht van zijn woord, brengt hij beweging. Hij zegt: *Laat er licht komen. En er is licht.* Er zijn mensen die Hem horen, en ‘ja’ zeggen: ‘Ik laat Uw licht toe, ik ga eruit leven’. Amen.

Bronnen:

W. Barnard, Tot in Athene, p. 61 ev.

K. Bouhuijs en K. Deurloo, Dichter bij Genesis, p. 9 ev.

J. de Heer, Commentaar op Handelingen, p. 91 ev.

J. Tigcheler, Vanuit Lukas bezien, p. 65 ev.

E. van Wolde, Verhalen over het begin, p. 22 ev.

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!

Eeuwige,

Wij danken U

dat U elke dag

opnieuw met ons begint,

door Uw Woord

en Geest.

Ook als wij

een puinhoop maken

van ons eigen leven

of een chaos

van de wereld

om ons heen

bent U erbij en zegt:

Laat er licht komen!

Wij bidden

dat wij af en toe

gas terugnemen

en stil worden

om te kijken

op welke momenten

U ons een duwtje

hebt gegeven

en op het spoor

van dit licht van U

hebt gezet.

Wij danken U

voor Floris en Magda

dat U hen

in het verborgene

zo’n duwtje

hebt gegeven

en bidden voor hen

dat zij iets

van Uw licht

mogen doorgeven.

Wij bidden

voor alle plaatsen

in de wereld

waar het woest

en doods is.

Waar oorlog

alles kapot maakt

en mensen

littekens krijgen

aan lichaam en ziel

die nooit meer

weg gaan.

Wij noemen

Oekraïne en Gaza,

Soedan en Myanmar,

maar denken ook

aan de conflicten

hier bij ons

die harde woorden

met zich meebrengen

en soms zelfs

tot geweld leiden.

Laat er licht komen,

door Uw Woord,

door mensen die het

horen en doen,

geleid door

Uw Geest van liefde.

Wij bidden

voor de momenten

in ons eigen leven

waarop wij beseffen

dat wij de loop ervan

niet in de hand hebben

en ons klein

en kwetsbaar voelen,

afhankelijk

van elkaar en U.

Dat wij in het duister

onze antenne

voor Uw hand

in ons leven

aanzetten

en dan ook ervaren

dat U er bènt.

Wij bidden

voor mensen

die zich nu

op een kruispunt

in hun leven bevinden

door een geboorte, een huwelijk,

door ziekte of een verhuizing.

Wij noemen

…

Zegen hen

met uw trouwe nabijheid

door Uw Woord

en Geest

in mensen op hun weg.

Laat er licht zijn

voor hen!

In stilte…