Kerkdienst gehouden op Pinksterzondag 9 juni 2019 in de Hooglandse kerk. In deze dienst is tegelijk het 25-jarig jubileum van de Leidse Binnenstadsgemeente gevierd. Voorganger: ds. Margreet Klokke Preek

Preek over Genesis 2: 4b -7 en Handelingen 2: 1-13

Elk jaar als het Pinksteren wordt, moet ik denken aan een uitspraak van één van mijn leermeesters – de Leidse hoogleraar Ted van Gennep. Hij zei: De meeste van ons weten niet zoveel raad met Pinksteren. Met Kerstmis is het prettiger. Dan breken we allemaal uit in jubelzangen, want is er iemand geboren die onze bonen komt doppen. Maar met Pinksteren – dan is dat voorbij. Die ander zegt: Het is beter voor u, dat ik heenga. En dan geeft hij ons de bonen terug. We mogen zelf weer aan de slag. Met Pinksteren gaan de deuren van de kerk open en het dak eraf. We gaan de stad in, de wereld in, met de handen uit de mouwen. U ziet het, op de omslag van uw liturgie, op de geweldige tekening die Bert Kuipers, emeritus predikant van de Laurenskerk, voor ons gemaakt heeft.

De vraag is natuurlijk alleen, of het wel zo positief is, dat de verantwoordelijkheid nu weer bij u en bij mij ligt. De vraag is, of dat wel een feest waard is. Want maak je zelf niet, bij alles wat je doet, missers? Is dat niet heel erg menselijk? En bovendien: Je moet al zoveel. Kom je daarvoor in de kerk, om er nog weer een takenpakket bij te krijgen? Ja, zou Van Gennep zeggen. Leuker kan ik het niet maken. Je krijgt de bonen terug, met Pinksteren. Maar … ze wegen wel anders dan eerst. Ze zijn lichter. En in dat verschil van gewicht, daarin zit hem het feest.

Om te zien hoe dat komt, dat ze lichter zijn, moet je even terug naar Kerstmis, het feest van de geboorte van degene die onze bonen kwam doppen. Hoe heeft hij dit gedaan? Wat kenmerkte deze mens? Dit is het verhaal, dat de evangelisten daarover vertellen: Voordat Jezus zijn taak op zich nam, heeft hij zich veertig dagen en nachten teruggetrokken in de woestijn. Hij heeft de leegte opgezocht, de ruimte van het niets, om vrij te worden van zichzelf, open voor de Onzichtbare. Hij at en dronk niet, zeggen ze. Hij leste zijn dorst met de verhalen van zijn volk over God en mensen. En hij liet zich voeden door de leefregels uit zijn traditie. Hij heeft zich om zo te zeggen als klei in de handen van de Eeuwige gelegd, daar in de woestijn. Hij heeft enkel geleefd op de adem van zijn stem. En hij heeft gebeden: Niet mijn wil, uw wil geschiede. Als hij daarna uit de woestijn komt, en voor het eerst in de synagoge het woord neemt, staat iedereen stom verbaasd. Hoe hij de bijbel voorleest en tot spreken brengt! Het lijkt wel, alsof de Geest van de Heer op hem rust! Hij is leeg van zichzelf, en vol van de Eeuwige. Hij is doorschijnend, tot op God. Dat kenmerkt hem, in heel zijn optreden. Terwijl hij spreekt en handelt, treedt hij tegelijk opzij. Het is alsof hij niet zelf bezig is, maar alsof er door hem heen gehandeld wordt. Een beetje zoals de dichter Rutger Kopland zei dat Bach orgel speelde. Met ‘lichthandigheid’, deed hij dat, volgens de verhalen, ‘en dan zo licht dat het was alsof het geen handen waren die speelden’. Zo dopt Jezus onze bonen, met lichthandigheid. Op de vleugels van de Geest van de Eeuwige.

Iemand als hij, leeg van zichzelf en vol van de Eeuwige – dat is zeldzaam. Dat is uniek, zeggen de bijbelschrijvers zelfs. Het maakt Jezus tot Gods liefste kind. En ik kan me voorstellen, dat ze hem zo zien, als ànders, dan anderen. Het is mijzelf in elk geval nog niet gelukt, om leeg te worden van mijzelf. Ik probeer het vaak, als ik ’s morgens op mijn bidkrukje ga zitten. Maar het is moeilijk. Mijn hoofd zit altijd maar vol gedachten. Ik vind die gedachten meestal ook heel interessant en belangrijk. Vandaar dat ik ze niet weg krijg. Deze week las ik ergens, dat elk mens per dag gemiddeld zestigduizend gedachten heeft. Dat komt neer op twee en een half duizend gedachten per uur en twee en veertig per minuut. Stel je toch eens voor, dat we al die gedachten zouden uitspreken. Wat een lawaai zou het dan zijn, wat zouden we elkaar dan slecht verstaan. En de stille stem van God – die zou er dan zeker niet tussen komen… Het is maar goed, dat we niet alles zeggen, wat we denken. En tegelijk - ze zijn er wel, al die gedachten, als stoorzenders. Terwijl je naar een preek luistert kun je tegelijk denken: wat is het hier warm, of juist koud; hoor ik nu dat er een appje binnenkomt op m’n mobiel, of is het een e-mail; wat heb ik een zin in koffie, of in taart; o jee ik ben vergeten die te bellen, of dat te doen. Zo is de mens almaar vol van zichzelf, vol van al die zestigduizend gedachten die elke dag zoveel ruimte innemen in z’n hoofd.

En dat is iets van alle tijden. Geestelijk leiders van ver voor Christus spreken en schrijven hier al over. Het geldt dus ook voor de leerlingen van Jezus. Als hij uit de woestijn komt, gaan ze hem volgen, op zijn weg. Ze luisteren naar zijn preken en kijken naar wat hij doet. En tegelijk hebben ze elke dag hun zestigduizend eigen gedachten. Ze hebben net zo’n stemmetje in zich als u en ik, dat steeds commentaar geeft, op alles wat er gebeurt. Wat zegt hij nu? Dat begrijp ik niet. Wat doet hij nu? Dat kan toch niet! Of: Dat ik dit nu mag meemaken! Dat ik tot de naaste vrienden van deze bijzondere leermeester behoor! Vol van zichzelf zijn ze, net als u en ik dat kunnen zijn.

Maar dat verandert in de dagen na Goede Vrijdag en Pasen. Dan vallen de leerlingen van Jezus stil. Zij trekken zich terug. Zij doen niets. Ja, soms gaan ze weer even vissen. Net als vroeger. Maar verder niet. Ze weten het even niet meer. Rouwen om een mooie periode die voorbij is, dat is zoiets als een verblijf in de woestijn. Je voelt je helemaal leeg van binnen. Wie ben je nog, in de nieuwe situatie? Waarom zou je verder gaan? Ik weet van iemand, die de eerste weken na het overlijden van zijn vrouw de hele dag maar één zinnetje door zich heen liet gaan: Heer ontferm u. Heer ontferm u. Heer ontferm u. Zo vergaat het ook de leerlingen. Zolang Jezus bij hen is hoor je de evangelisten nergens vertellen dat zij bidden of stil zijn. Na zijn hemelvaart zoeken zij hun toevlucht er wel in. Want dan weten ze echt niet meer, hoe nu verder. Waar is God, nu hun leermeester er niet meer is? Wie zijn zij? Heer ontferm u. Heer ontferm u. Heer ontferm u.

En nu kan het met zo’n periode van leegte, van het ontbreken van plannen en gedachten, zijn als met een lagedrukgebied. De ruimte die er is, trekt luchtstromen van elders aan. De wind steekt op. Dat is precies, wat er met Pinksteren gebeurt. Nu zij leeg zijn van zichzelf, leggen de leerlingen zich als een vormeloos hompje klei in de handen van de Eeuwige. En dan voelen ze, wat er in Genesis 2 staat. Ze voelen de adem van zijn stem, het leven in zijn woord. Eindelijk kan hij er tussen komen. *Blijf niet staren op wat vroeger was,* zegt hij, *Ik ga iets nieuws beginnen. Het is al begonnen, merk je het niet?* En het dak gaat eraf, in het huis waar ze samenkomen. Ze gaan de straat op, de stad in. Ze beginnen met uitdelen, van wat ze in al die mooie jaren in de gemeenschap met Jezus ontvangen hebben. Ze doppen hun bonen nu zelf. Maar met lichthandigheid. Alsof het hun handen niet zijn, die aan de slag zijn. Gedragen op de vleugels van Gods Geest.

En ook dit is iets van alle tijden. Je zou een vergelijkbaar verhaal kunnen vertellen over de vier wijkgemeentes, die er vijfentwintig jaar geleden nog waren, hier in de binnenstad. Zij wisten niet meer zo goed hoe verder. Er waren te weinig mensen en teveel dure gebouwen. Ze zaten met elkaar in een lage druk gebied. Dat maakte, dat de wind kon opsteken. Er kwam een zachte bries, van vertrouwen. Gods liefdevolle Geest van toenadering werd voelbaar. Laten we het gewoon proberen, besloten ze toen. Samen onder één dak te gaan. Wie weet gaat dan het dak eraf. En zie, hoe de steppe hier nu bloeit!

En je zou ook zo’n soort verhaal kunnen vertellen, over de drie mensen die zich vandaag verbinden met de christelijke traditie. Ze hebben het goed gevonden, dat ik iets met u deel, van wat hen daartoe bewogen heeft. Deze drie jonge mensen hebben in de afgelopen tijd elk op hun eigen manier te maken gehad met een soort van leegte. De één werd belemmerd in haar doen en laten door een grote angst. De ander werd lam gelegd door een ziekte. En de derde voelde een leegte, een gemis aan zin, in een samenleving zonder een groter verhaal. Ze heeft kinderen. Wat kon zij die kinderen nu meegeven? Elk van hen bevond zich dus in een soort woestijn. De ene woestijn was alleen wat groter en onherbergzamer dan de ander. Eén van hen vertelde hoe er een moment was, dat ze al haar plannen en gedachten over de toekomst moest laten varen. En ze had er zoveel, ze had haar hele leven al uitgestippeld! Daar was ze dan, in nergenshuizen, in niemandsland. Maar vreemd, op het nulpunt voelde ze iets, dat ze niet kan beschrijven. Iets dat je kapot kunt maken, als je er woorden aan geeft. Genesis 2 zegt het misschien nog het beste. Ze voelde de adem, van de Eeuwige. Dichtbij. Alsof hij haar zag en kende en aansprak.

Ziet u, het is in een lagedrukgebied, in de leegte van het je klein voelen, van het niet weten, van het zoeken naar zin, dat de wind kan opsteken. Dat de stille stem van de Eeuwige er eindelijk tussen kan komen, je een duwtje kan geven en voor beweging kan zorgen in je leven met God en de mensen. En die wind – die kun je niet pakken. Je kunt hem niet vastleggen, in woorden. Je voelt hem alleen, heel even, en merkt dat je daarna anders verder gaat met je bonen doppen. Een beetje zoals Bach orgel speelde. Lichthandig. Zo licht, alsof het geen handen waren, die speelden. Op de vleugels van de Geest van de Eeuwige.

Vandaag geeft Jezus ons de bonen terug. Mogen wij onze verantwoordelijkheid dan op ons nemen, voor ons eigen leven, voor de samenleving waar wij deel van uitmaken, en voor de kerk waar wij geestelijk onderdak vinden. Met lichtheid. Met vertrouwen. Op de wieken van de wind van Gods liefdevolle heilige Geest. Amen.

Bronnen:

K. Deurloo, Taalwegen en dwaalwegen, De kracht van de geest, p. 112 ev

F.O van Gennep, Naam geven wat ik zoek, p. 82 ev

L. Marti, Wie schnürt ein Mystiker seine Schuhe?, p.108 ev

Speling, Tijdschrift voor bezinning, 2012/4, Inspirerende mensen en uitdagende teksten, p. 8 ev (Bijdrage J. Goud)

Gebeden: zie volgende pagina

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

voor het vertrouwen

dat ons op Pinksteren

geschonken wordt.

Wij kunnen

de verantwoorde- lijkheid voor ons eigen leven

en de mensen

op onze weg dragen

met de wind

van uw Geest

in de rug.

Wij bidden

dat wij daarbij

niet te zeer

vervuld raken

van onszelf

van wat we allemaal

kunnen

of wat we allemaal

moeten.

Want wij vergissen ons, als we denken

dat het leven

maakbaar is

en dat alles

van ons afhangt.

Laat ons af en toe

ook leeg worden

van onszelf

en ontvankelijk zijn

voor uw heilige

liefdesgeest

die de wereld

al zoveel eeuwen

behoedt en

telkens opnieuw

toekomst geeft.

Wij danken u

voor deze geloofsgemeenschap

waar wij deel

van uitmaken.

Wij hebben

haar niet gemaakt.

Elk van ons

heeft er wel een

steentje bijgedragen

het ene steentje

groot

het andere

klein,

maar uw heilige

liefdesgeest

is het cement

dat alles bij elkaar houdt.

Geef ons

de bescheidenheid

en ontvankelijkheid

die nodig is

om uw nabijheid

te blijven voelen

als de wind

in onze rug…

Wij danken u

voor de drie mensen

die zich vandaag

verbonden hebben

met de traditie

die ons hier

bij elkaar brengt.

In deze tijd

waarin alles

maakbaar lijkt

en mensen

hun leven

zoveel mogelijk

onder controle

willen hebben

is het niet

vanzelfsprekend

om vertrouwen te stellen

op iets of iemand

die je niet kunt zien.

En toch…

U bent er soms even

voor hen geweest

in woorden

die kracht gaven

in stilte

die alles behalve leeg was

in liefde

die verwarmde.

Blijf zo

genadig met hen bezig

maak hun

vertrouwen

sterk.

Wij noemen

de naam van …

die net geboren is

we denken

aan de familie…

die in rouw is

en zijn in de stilte

bij al die mensen

die onze aandacht

nodig hebben

samen met uw

heilige liefdesgeest.

Onze Vader…