Kerkdienst in de serie ‘Dichters, kunstenaars en bijbelschrijvers, gehouden op 22 juli 2018 in de Hooglandse kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

Wat is het goed

om weer

hier te zijn

in uw huis.

Een plaats

die zo hoog rijkt

dat we er

als vanzelf

stil vallen

en tot nadenken

worden gestemd.

Waar staan wij

eigenlijk

op dit moment

in ons leven,

waar heeft

onze weg

ons gebracht.

Hoe zouden we

verder willen,

waar gaan we

ons op richten.

En blijven

onze plannen

ook overeind

als we ze

nog eens bekijken

in uw licht?

O God,

wil gij ons

doen en laten

zuiveren en dragen,

zo bidden wij:

KYRIE

Wat is het goed

om weer

hier te zijn

in uw huis.

Een plaats

die zo hoog rijkt

dat we ons er

kleiner voelen

dan elders

en kwetsbaarder.

Wij zijn

afhankelijk,

beseffen wij hier

van de mensen

om ons heen,

de familie

en vrienden

die zich verheugen

in onze

goede dagen

en ons steunen

in onze

kwade dagen.

En dat roept

tegelijk

de vraag op:

Zijn wij er

ook voor hen?

O God,

wil gij ons

doen en laten

zuiveren en dragen

zo bidden wij:

KYRIE

Wat is het goed

om weer

hier te zijn

in uw huis.

Een plaats

die al zoveel

stormen

heeft doorstaan

dat ze ons

een gevoel

van stevigheid

kan geven.

Het mag dan

zo zijn

dat de wereldorde

af en toe

op zijn grondvesten

schudt,

maar er zijn ook

dingen die blijven.

U zult er

altijd zijn

en zolang wij

ons doen en laten

door u laten

zuiveren

en dragen

zal er

ook door dorre dalen

een weg te

vinden zijn.

Daarom bidden wij:

KYRIE

Kinderverhaal uit Toon Tellegen, ‘Misschien wisten zij alles’, 1996, p. 252 ev. ‘Op een keer had egel zoveel spijt van zichzelf…’

Preek over ‘Lof van de geringe eigendunk’ van Wislawa Szymborska, 1 Koningen 3: 5-26 en Matteüs 5:8.

‘Vogelouders schoppen hun nazaten zonder pardon het warme nest uit’, kopte het dagblad Trouw een tijdje geleden. Het was wetenschappers opgevallen, stond er in de krant, dat vogels hun kleintjes vaak al dwingen uit te vliegen, als deze nog maar nauwelijks sterk genoeg zijn om zichzelf te redden. En nu hadden ze ontdekt, wat daar de reden van is. Hoe groter de jongen worden, hoe harder ze piepen en hoe meer kans dat een roofvogel het nest ontdekt. Dan zijn ze er allemaal geweest. En dat moet tot elke prijs voorkomen worden. Er moet nageslacht zijn, zegt het instinct van de vogelouders, het maakt niet uit wie van de drie, vier of vijf het overleeft. Zonder pardon zetten ze alle kleintjes er dus op een dag uit, ook de zwaksten van het stel. Even later vliegen ze zelf onbekommerd weg. Hun taak zit erop.

Aan dit soort verhalen moet de Poolse dichteres Wislawa Szymborska gedacht hebben, toen zij het gedicht schreef dat te lezen is op een muur aan de Maresingel in Leiden. Het heet: ‘Lof van de geringe eigendunk’, en het gaat zo:

De buizerd heeft zichzelf niets te verwijten.

Scrupules zijn vreemd aan de zwarte panter.

Pirana’s twijfelen niet aan de billijkheid van hun daden.

De ratelslang applaudisseert voor zichzelf zonder voorbehoud.

Bij jakhalzen vind je geen zelfkritiek.

Sprinkhaan, alligator, trichine en horzel

leven erop los en zijn zo best tevreden.

Honderd kilogram weegt het hart van een walvis

maar in een ander opzicht is het vederlicht.

Er is niets, dat dierlijker is,

dan een zuiver geweten,

op de derde planeet van de zon.

Er zit een verrassende twist aan het einde van dit gedicht. Want het hebben van een geweten – daarvan wordt altijd gezegd dat het uniek is voor de mens. Dat is wat hem onderscheidt van de dieren en tot meer maakt dan een veredelde aap. Zijn geweten maakt hem menselijk. En nu zegt Szymborska: Laten we het niet mooier maken dan het is. Zuiver is dat geweten van de mens niet. Het hart van een walvis, dat honderd kilo weegt, is in een ander opzicht vederlicht. Net als dat van de vogelouders. Maar het hart van de mens: dat is eigenlijk altijd wel ergens bezwaard om. ‘Er is niets, dat dierlijker is, dan een zuiver geweten, op de derde planeet van de zon.’

En ja, daar hebben we ook iets van kunnen zien, deze week, aan het gezicht van minister Blok. Zijn hart weegt op dit moment vermoedelijk zwaarder dan dat van een walvis. Hij heeft iets gezegd, dat een politicus zich misschien mag laten ontvallen, maar een minister van buitenlandse zaken niet. En daar ligt hij nu wakker van. Ik had het kunnen weten, denkt hij bij zichzelf. Ik had het moeten weten. Dat kun je zien. Zijn hoofd is meer gebogen dan anders. Het licht is uit zijn ogen.

En niet alleen in het nieuws is er wakker gelegen in de nacht. Ik heb zelf ook iemand gesproken, bij wie er iets op z’n hart drukte. Een vriend, die mantelzorger is voor zijn vader. Hij zei: Wat me dwars zit, is dat ik mijn taak niet altijd met plezier vervul. Soms ga ik met enorme tegenzin naar hem toe. Alleen uit plichtsbesef. En nu vraag ik me af: Gaat het alleen om wat je doet, of ook om hoe je het doet? Met welke intentie? En is het dan misschien beter, dat ik mijn takenpakket wat verlicht?

En zo kunnen er bij elk van ons grote of kleine gewetensvragen zijn langsgekomen, deze week. Kan ik mezelf wel recht aankijken in de spiegel, met wat ik gedaan heb of vergeten, gezegd of verzwegen? En kunnen die dingen Gods licht verdragen? ‘Er is niets’, zegt Szymborska dan ook, ‘dat dierlijker is, dan een zuiver geweten, op de derde planeet van de zon’.

In de bijbel wordt hier toch iets hoopvoller over gedacht. Een licht hart, een zuiver geweten, dat ligt binnen je bereik. Dat is menselijk. Daar kun je je in ontwikkelen. *Gelukkig,* zegt Jezus in de Bergrede, *wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.* En in het verhaal van koning Salomo dat gelezen is, hoor je hoe je daarin kunt groeien. Wat daarvoor nodig is.

Dit verhaal speelt zich af, vlak nadat Salomo het koningschap van Israël heeft overgenomen van zijn vader. Op een nacht heeft de kersverse koning een droom. De Eeuwige verschijnt aan hem en zegt: *Vraag wat je wilt, en ik zal het je geven.* Dat doet in eerste instantie denken aan een sprookje. Maar dit verhaal is meer dan dat. Waaraan heb je tekort? Wat heb je nodig? Dat is een vraag, die diep graaft. *Vraag wat je wilt,* dat is hetzelfde als: Waar verlang je eigenlijk naar? Wat leeft er, als je goed kijkt, in die verborgen kamer van je hart?

Het is alsof koning Salomo beseft dat het niet zo’n gemakkelijke vraag is. Hij geeft niet direct antwoord. Hij begint niet meteen te roepen: Wat ik hebben wil? Aanzien en gezag! Militaire kracht! Een gevulde schatkist! Terwijl dat voor de hand liggende wensen zijn, voor een koning. Salomo valt stil. Hij denkt aan degene die voor hem koning is geweest. Zijn vader, David. Hoe heeft hij zijn koningschap invulling gegeven? Niets menselijks is hem vreemd geweest, maar hij heeft wel altijd open gestaan voor het gesprek met de Eeuwige. Hij heeft zich door hem laten corrigeren, als dat nodig was. En hèm is het goed gegaan. … Ik begin net als koning, zegt Salomo dan tegen God in zijn droom. Ik ben nog jong, en het volk dat ik moet leiden is groot. Ik ben onzeker. Hoe moet ik beslissingen nemen? En zo komt hij tenslotte uit bij waar zijn verlangen naar uit gaat. Hij wil niet persé iets hebben. Hij wil graag iets zijn. Hij zegt: *Geef mij een opmerkzame geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad.* In het Hebreeuws staat hier letterlijk: Geef mij een horend hart. Salomo wenst zich met andere woorden een hart dat open staat voor God en zijn volk. Voor de levenswijsheid van de Eeuwige uit de thora en voor de naaste op zijn weg. Het is opvallend dat de koning hierom vraagt. Een horend hart. Kennelijk beseft hij dat je niet als vanzelf over zo’n hart beschikt. Zeker niet als je iemand bent met macht. Je oren sluiten, je hart sluiten, dat gaat dan vanzelf. Maar je hart openen, dat is dan bijzonder. Dat is een gave. Daar vraagt hij nu om. Hij verlangt ernaar om iemand te zijn, die niet in zichzelf gekeerd is en op zichzelf gericht. Maar die op iets buiten zichzelf gericht is. Hij wil excentrisch leven. Hij wil graag een hart hebben, dat lijkt op een kompas. Dit instrument, waarmee je de weg kunt vinden, richt zich immers altijd naar een punt buiten zichzelf. Naar het Noorden. Zodra het dat punt met een trillende naald gevonden heeft, kun je je oriënteren en bepalen hoe je verder gaat. Om zo’n hart vraagt Salomo. Hij wil excentrisch leven.

En zo laat de bijbel je vertellenderwijs zien, wat het geweten is en hoe een mens dit kan ontwikkelen. Je geweten, dat is iets anders dan je gevoel. Dat is immers heel persoonlijk. Het zit bij je van binnen. Maar je geweten, daar zit het woord ‘weten’ in. En dat is iets boven-persoonlijks. In veel talen kun je dat al horen aan het woord voor geweten zelf. In het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, is dat ‘sun-eidèsis’. Dat betekent letterlijk ‘samen-weten’. Dat geldt ook voor het Engelse en Franse ‘con-science’ en het Scandinavische ‘sam-vete’. Dat betekent letterlijk ‘samen-weten’. Anders dan het gevoel is het geweten dus iets boven-persoonlijks. Het vermogen van een individu om samen-te-weten met anderen, samen met een hem overstijgende werkelijkheid, samen met God. Het geweten is ‘een horend hart’. Een innerlijke plaats, waar een gesprek gevoerd wordt. Waar om zo te zeggen werkoverleg is met God. En dan ook echt een gesprek met God met een hoofdletter. Dus niet met een god met een kleine letter. Eén die eigenlijk een projectie is van je eigen behoeftes. De god bijvoorbeeld, van wie Amerikaanse televisiedominees zeggen dat hij je succesvol kan maken als je geld overmaakt naar hun bankrekening. Nee, een gesprek met de God van de messiaanse koningen David en Salomo. En de God van Jezus. De God van de thora, van het grote gebod van de liefde. Dat gesprek, het samen-weten met deze God, dat kan je een zuiver hart geven. Een rustig geweten.

U zult misschien wel weten, dat er psychologen en filosofen zijn, die minder positief denken over het geweten dan de bijbelschrijvers. Het heeft een veel te overheersende rol, zeggen zij. De stem van je geweten kan je aantasten in je eigenheid. Dan doe je alleen nog maar wat je ouders willen, wat de tijdgeest van je vraagt of wat de kerk verordonneert. Je bent er een slaaf van. Je bent jezelf niet. Maar aan het verhaal van Salomo zie je, dat het geweten geen bang makende stem van buiten is. Het is een innerlijke plaats, waar een gesprek gevoerd wordt. En dat gesprek, dat is volwaardig. Je kunt er jezelf in zijn, je bent er helemaal bij betrokken. Dat moet ook wel, want de meeste bijbelse leefregels zijn zo algemeen gesteld, dat het altijd de vraag is hoe je ze in de praktijk kunt toepassen. Thora, dat betekent richtingwijzer en niet wetboek. Je kunt in de thora lezen, welke kant het op moet. Maar hoe je daar komt, dat moet je zelf bekijken.

Dat is ook te zien aan het vervolg van het verhaal van koning Salomo. Het verhaal over de twee hoeren, die ongeveer tegelijk een zoon hebben gekregen waarvan er één is overleden. Eén van de moeders zegt, dat de ander het levende kind bij haar heeft weggenomen. En de ander zegt dat dit nooit anders dan van haar geweest is. Wat moet de koning nu doen? Hoe kan hij recht spreken tussen deze twee? Wie is de ware moeder? Daar komt hij alleen met de thora niet uit. Die zegt hem alleen welke kant het op moet. Het leven moet behoed en beschermd worden. Het kwetsbare leven van het pasgeboren kind. Er staat nergens, dat hij moet zeggen: *Breng een zwaard. Hak het kind in tweeën en geef ieder de helft.* Dat is zijn eigen creativiteit. Het gevolg van zijn doorgaande gesprek met God, waardoor hij wijs geworden is, en weet: de ware moeder zal willen dat het kind leeft.

*Vraag wat je wilt, en ik zal het je geven,* heeft de koning God horen zeggen in een droom. Wat zou je antwoorden, in zijn plaats? Zou je ook vragen om een horend hart? Een goed functionerend geweten? Hoe ben je eigenlijk, met je geweten? Heb je er last van? Zou je wel eens willen dat je, net als de dieren, niet altijd met scrupules zat, twijfels, en zelfkritiek? Of kun je je soms zo bezwaarde hart ook omarmen? Als een teken, dat het gesprek wel gaande is? En dat God dus met je is? Ik moet nu denken, aan twee oude mensen. Hun gesprek is al bijna veertig jaar aan de gang. Ze besteden er tijd aan, ze geven elkaar aandacht. Ze praten de dingen helemaal door. Ze zijn op elkaar afgestemd geraakt. Soms hoeven ze maar één blik met elkaar te wisselen, en ze weten – dit gaan we doen. Zo gaan we verder. Zo kan het gaan, met wie tijd en aandacht geven aan hun innerlijke gesprek met de bovenpersoonlijke wijsheid van de thora. Wie hun eigen wil voortdurend afstemmen op Gods wil, het gebod van de liefde, met alle strijd die daarbij hoort. Die kunnen het op de lange duur soms heel snel eens zijn met de Eeuwige, ze worden om zo te zeggen één. *Gelukkig,* zegt Jezus over hen, *wie zuiver van hart zijn. Want zij zullen God zien.* En hij kan het weten. Amen.

Bronnen:

Theo Boer, ‘Waarom een beroep op je geweten geen gewoonte moet worden’, IDDG september 2016

Theo Boer, ‘De functie van het geweten in de ethiek’, Nederlands Tijdschrift voor kerk en Recht

W.F. Schormans, Bijbelstudie 1 Koningen 3: 1-15, Kontekstueel 24ste jaargang nr. 1

God van liefde,

U danken wij

voor de mogelijkheid

die ons

in een huis als dit

geboden wordt

om ons innerlijke gesprek

met wat ons

te boven gaat

als dat is stilgevallen

weer op te pakken.

Het kan

pijnlijk zijn

om onder ogen te zien

wat beter

anders had gekund.

Daarom steken wij

ons hoofd

soms liever

in het zand.

Hier merken we

dat het ons

ook goed kan doen

om samen te kijken

naar ons leven.

Dat we erdoor

kunnen groeien

en dat u niet ver

van ons bent

in wat ons

die ontwikkeling

kost.

Wij bidden

voor die situaties

in ons leven

en die mensen

in ons leven

waar we voelen

dat er iets wringt.

Onze scrupules

spelen op

ons hart weegt

om een of andere reden

zwaar.

Laat ons

daar aandacht

aan geven

en tijd

ook samen

met anderen.

Soms maken wij

dingen te groot

en soms

eigenlijk nog

te klein.

Geef ons

het geluk

van de waarheid

die het hart

verlicht.

Wij bidden

voor mensen

die voorbeeldfiguren zijn voor anderen:

voor sporters

en bedrijfsleiders,

voor ministers

en wereldleiders.

Het is niet goed

als wij

het gevoel krijgen

dat hun hart

wat zij ook doen of zeggen,

net zo vederlicht is

als dat van

een walvis.

Mogen er onder hen zijn, die laten zien

dat er niets

menselijker is

dan een

nu eens bezwaard

en dan weer

zuiver geweten.

Wij bidden

voor mensen

die ziek zijn,

voor wie met moeite

ouder worden,

voor wie in stilte

rouw dragen.

Om uw aandacht

en onze trouw…

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!