Kerkdienst in de serie ‘Op zoek naar het goede’, gehouden op zondag 2 februari 202 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

O God,

Het is goed

om hier te zijn

in uw huis,

plaats om

in alle rust

terug te kijken

naar de weg

die we deze week

gegaan zijn.

Op welke

tweesprongen

hebben we

gestaan,

welke keuzes

hebben we gemaakt.

Wanneer

handelden we

in het moment

zoals moest

en wanneer

dachten we

achteraf:

het kon anders

en beter.

Het is goed

om daar hier

naar te kijken.

In het milde licht

van uw liefde

kunnen wij onszelf

vergeven en opnieuw

beginnen.

Daarom bidden wij:

HEER ONTFERM U

Het is goed

om hier te zijn

in uw huis,

plaats om

stil te staan

bij de weg

die we deze week

met elkaar

gegaan zijn.

Wanneer

stonden onze neuzen

dezelfde kant op

en wanneer

volgden we elk

een eigen koers?

Waren er

momenten

waarop we elkaar

onderuit haalden

en waren er ook

waarop we

elkaar vasthielden?

Als we elkaar

onderweg soms

pijnlijk raakten

dan is het goed

om daar hier

in uw milde licht

naar te kijken

en de ander

net zo te vergeven

als onszelf.

Daarom bidden wij:

HEER ONTFERM U

Ook in de wereld

om ons heen

zien wij

de wegen

van landen en volken

samenkomen

of uiteengaan.

Er zijn

uitdagingen

die allen aangaan

waarin wordt

samengewerkt

en er zijn

belangen

die voor allen

anders liggen

waarover wordt

gestreden.

De geschiedenis

zal leren

wanneer er

een afslag

werd gekozen

die doodliep

en wanneer

er een pad

werd ingeslagen

dat toekomst had.

Maar hier in

uw milde licht

leren wij vertrouwen

dat er na elk

vallen kan worden

opgestaan.

Daarom bidden wij:

HEER ONTFERM U…

Preek over Jesaja 61: 1-3 en Lucas 4: 14-30

Een van de artikelen in de krant die mij inspireerden tot deze serie diensten stond afgelopen augustus in de NRC. Het was een interview met David Brooks. Ik had nog niet eerder van hem gehoord, hij is een Amerikaan die vooral bekend is door zijn columns in The New York Times over moraliteit, zingeving en politiek. Er is net ook een boek van hem verschenen, met de titel ‘The two mountains’, ‘De twee bergen’. In dit boek zegt hij: ‘Er zijn twee bergen, die vrijwel iedereen in zijn leven beklimt. De eerste berg draait om jezelf en om succes. Om doelen afvinken, scoren, winnen, reputatie, ego. Het is de berg die het lekker doet op sociale media, en ons op veel scholen en universiteiten wordt voorgespiegeld. Maar op het moment dat je bovenop de eerste berg staat, bekruipt je een zeurend gevoel van leegte… De tweede berg komt daarna: die draait om anderen, niet om jezelf. Om zingeving, het nastreven van een betekenisvol leven. Het jammere is alleen, dat je vaak pas op de tweede berg komt na een diep dal.’ In het interview vertelt hij, dat hij zelf ook door dat dal is heengegaan. Zijn huwelijk liep na 27 jaar op de klippen. ‘Elke scheiding voelt als falen’, zegt hij erin, ‘maar helemaal voor mij: ik preek al jaren over het goede leven. Onze scheiding voelde als een diepe vernedering’. Omdat hij ineens alleen woonde in een appartement, merkte hij dat hij vriendschappen verwaarloosd had omdat hij druk was met werk. Hij voelde zich ontworteld, eenzaam, in een soort mist. Wat leerde die periode hem over wat een goed leven is? ‘In een goed leven heb je geen huwelijk dat erom draait wat jij eruit haalt, maar een huwelijk waarin je leeft en sterft voor elkaar. Je woont niet zomaar ergens, maar je helpt om de wijk waarin je leeft sterker te maken. Je hebt niet zomaar meninkjes, maar je onderschrijft een levensfilosofie of religie. Het leven draait om diepe verbintenissen met anderen…’

Het is een aansprekend beeld, dat van de twee bergen – de berg van het succes en de berg van de zin; de berg van het ego en die van de verbinding. Een beeld dat je bij blijft. Ik herken wat Brooks zegt, dat het vandaag druk is op de eerste berg en veel stiller op de tweede. Kijk maar naar Brexit, sinds twee dagen een realiteit. Dat hoort bij de beweging op de eerste berg. Er is een meerderheid is die liever voor zichzelf gaat, dan voor een gemeenschap. Boris Johnson hamerde er nog eens goed op, in het Lagerhuis, toen er getekend werd voor Brexit. We zijn nu soeverein, zei hij triomfantelijk. We hoeven geen rekening meer te houden met anderen, we hoeven geen geld meer te geven aan anderen, we hoeven niet meer te luisteren naar anderen.

Het is druk op de eerste berg en veel stiller op de tweede, zegt Brooks. Dat herken ik. Maar ik begrijp niet goed, waarom de tweede berg voor zijn gevoel zo ver weg staat van de eerste. Hij zegt dat je door een diep dal moet om er te komen. Terwijl voor mijn gevoel elke religie een soort van routebeschrijving is voor een wandeling op de tweede berg. Ik moet bij die tweede berg denken aan de berg Sinaï. Mozes ontving er de tien geboden. Houd van God, èn je naaste, zoals jezelf, zeggen deze. Ik ben er van jongs af aan geweest, op de tweede berg. Mijn leven is een soort van heen en weer, tussen de twee bergen. En dat geldt vermoedelijk ook, voor de meeste van u. Wat maakt dan, dat wie een leegte voelen op de top van de berg van het succes, niet weten waar ze het zoeken moeten? Dat de berg van de zin zo ver van hen af staat?

Daar kan het verhaal, dat vanmorgen uit het evangelie naar Lucas gelezen is, meer over vertellen. Jezus begint er om zo te zeggen aan zijn wandeling op de tweede berg. Hij heeft dan net veertig dagen en nachten in de woestijn doorgebracht. Hij is er zichzelf tegengekomen èn heeft er zichzelf leren loslaten. Vervuld van Gòds Geest is hij eruit tevoorschijn gekomen. Om te beginnen gaat hij dan naar Galilea, de streek waar hij is opgegroeid. Hij doet ook Nazareth aan, het dorp waar hij vandaan komt. Op sabbat voegt hij zich bij de mensen in de synagoge. Voor het eerst sinds lang is hij er weer bij. Het ligt voor de hand dat ze hem vragen de schriftlezing te doen. Hij krijgt de boekrol van Jesaja in handen. Hij rolt hem uit, tot hij bij een visioen komt. Een toekomstdroom. Deze dateert al van lang geleden. Uit de zesde eeuw vóór Christus. Israël is dan net bevrijd, na een lange periode van ballingschap in Babel. Onderweg naar huis spreekt de profeet Jesaja met het volk over zijn hoop dat hun reis een wandeling wordt op de tweede berg. Hij herinnert hen aan de geboden van Mozes en de vele leefregels, die erbij horen. Volgens één van die leefregels zou elk vijftigste jaar een jubeljaar moeten zijn. Een *genadejaar van de Heer.* Alle slaven zouden dan moeten worden vrijgelaten, alle schulden kwijtgescholden en elk stukje land teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Iedereen krijgt de ruimte om helemaal opnieuw te beginnen. Jesaja herinnert het volk Israël op weg naar huis aan deze leefregel. Hij zegt: Zouden we de vrijheid die wij nu smaken niet altijd aan iedereen moeten gunnen? In het goede leven gaat het niet alleen om jezelf, maar ook om de ander, die achterblijft in de race naar de top, die geen adem krijgt, zich gevangen voelt, geen toekomst ziet. En hij droomt hardop van iemand, die hierin vooróp zal lopen. Iemand die het volk mééneemt, in zijn wandeling op de tweede berg. Iemand die vervuld is van Gòds Geest…

Zo iemand is er nooit gekomen. Het jubeljaar is een droom gebleven. Eenmaal terug in Israël, begon iedereen z’n eigen leven weer op te bouwen. Het werd druk op de eerste berg, de berg van het afvinken van doelen, van je best doen en scoren. De berg van het succes. Het visioen werd alleen in de heilige schrift bewaard…

Op die bewuste sabbat rolt Jezus de boekrol van Jesaja open, tot hij bij dit visioen komt, van een toegewijde ‘knecht des Heren’. En hij leest de woorden voor, die Jesaja deze gedroomde dienaar Gods in de mond legt: *De Geest van God rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen...* Terwijl Jezus leest wordt het doodstil. Iedereen kijkt naar hem, alsof er gevoeld wordt dat er iets bijzonders aan het gebeuren is. Dan komt Jezus met zijn eerste preek. Die is kort en krachtig. Hij zegt: *Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan.* Dat is nogal wat. Hij zegt hier: Ik bèn, die hier beschreven wordt. Het woord is vlees geworden. In de woestijn heb ik me deze droom eigen gemaakt. Ik leef eruit. Het is voor mij geen onbereikbaar verre berg. Het is mijn vertrekpunt, mijn ‘program’. Ik bèn er voor de kwetsbare ander. Degene die het niet redt in de run naar de top van de eerste berg. Ik zal er zijn voor hem, voor haar, opdat we samen de tweede berg op kunnen gaan. De berg van de diepe verbintenis van mensen met elkaar, de berg van Gods verbond met zijn mensen.

En zo staat de tweede berg ineens midden in de synagoge. Niemand kan er nog omheen. Iedereen weet zich uitgenodigd om mee te gaan, die berg op. Dat roept verwondering op. Maar ook twijfel en weerstand. Is dat niet de zoon van Jozef? Wie verbeeldt hij zich wel, dat hij is? Het is alsof men met de klompen aanvoelt, dat elke beweging op de tweede berg ook voor verandering zorgt op de eerste. Als er mensen opstaan, die Jezus gaan volgen, wat betekent dit dan voor wie nu de leiding hebben in de synagoge? En als armen, gevangenen, blinden en onderdrukten ineens ruimte krijgen – wat betekent dit dan voor de positie van de rijken, de gevangenbewaarders, degenen die blinden aalmoezen geven, en de onderdrukkers? Komen zij dan lager terecht, op de eerste berg? Zodra er beweging komt op de tweede berg, ontstaat er onrust op de eerste. Jezus voelt de weerstand. En hij zegt: Elia en Elisa moesten het ook niet van de mensen in de synagoge hebben, bij hun wandeling op de tweede berg…

Hier legt hij de vinger op een grote zere plek. Hoewel elke godsdienst bedoeld is als een routebeschrijving voor de wandeling op de tweede berg, wordt het er soms een onderdeel van de drukte op de eerste berg. Dan gaat het ook daar weer om jezelf. Dan wordt je godsdienst een veilige plek waar je bevestiging vindt en troost. Of het wordt een terrein waar een machtsstrijd wordt uitgevochten. Dan gaat het ook daar, om wie het goed doet en wie niet, wie mee mag doen en wie niet, wie stem krijgt en wie niet. Deze week is er in een van onze protestantse kerken een discussie gevoerd over de vraag of vrouwen op de kansel mogen en in hoeverre homoseksuelen mee mogen doen. Dat is voor mijn gevoel de eerste berg, midden in de kerk.

Die eerste berg doemt ook op in de synagoge, op die bewuste sabbat. Wat gaat er gebeuren met ons, als deze man voorop gaat lopen, en iedereen gaat mee, de tweede berg op? - denken de aanwezigen. En met zijn allen proberen ze Jezus van de berg te duwen, waar Nazareth op gebouwd is, de afgrond in. Het is alsof Golgotha hier al in beeld komt. Maar Jezus – hij is vervuld van Gods Geest. Hij gaat met God, en deze is met hem. Onaantastbaar loopt hij tussen de mensen door en vertrekt.

Met dit verhaal in gedachten, begrijp ik beter waarom de tweede berg zo slecht te vinden kan zijn voor wie hem zoekt. Er kan ook ego sluipen in godsdienst. Het kan ook in die context weer om jezelf gaan, je eigen doelen, je eigen ambities, je eigen positie. Soms zijn het juist mensen zonder religie, die wegwijzers worden naar de tweede berg. Mensen, die een dal doorgaan, zoals in de bijbel de weduwe van Sarepta en de Syriër Naäman. En zoals bij ons Fokke Obbema, de naar eigen zeggen niet-gelovige journalist van de Volkskrant die op een nacht een hartstilstand kreeg. Misschien hebt u van hem gehoord. Hij werd succesvol gereanimeerd maar merkte toen dat hij niet meer op dezelfde voet verder kon leven. Hij was verslaggever economie geweest. In die functie was hij altijd maar bezig om deadlines te halen. Nu ging hij aan de slag met trage vragen. Hij begon mensen te interviewen over de zin van het leven. Veertig mensen sprak hij. Er is een boek gemaakt, van deze gesprekken. ‘De zin van het leven’ heet het. In het laatste hoofdstuk vertelt hij, wat hij van deze interviews heeft geleerd. Als eerste noemt hij een uitspraak van een predikant. Claartje Kruijff. Zij zei: De essentie van ons leven is kwetsbaarheid. Het is door onze kwetsbaarheid, dat we met elkaar verbonden zijn. Je merkt dat niet, als je alleen maar met elkaar praat over wat goed gaat. Dan blijf je op een oppervlakkige manier in contact. Maar wanneer je je kwetsbaar weet, een ervaring die ieder mens op enig moment ten deel valt, kun je het aan den lijve voelen. Geconfronteerd met kwesties van leven en dood of gedwongen door ziekte tot vragen om hulp, kunnen we een diepe verbondenheid met anderen beleven. Kwetsbaarheid - het is een waarde. Het verbindt ons met elkaar en geeft zin aan ons bestaan.

Eigenlijk is dat precies, wat Jesaja zegt en Jezus laat zien: de kwetsbare ander is geen blok aan je been. Hij of zij is een wegwijzer voor de wandeling op de tweede berg. De berg van de zin. Die van de diepe verbinding van mensen met elkaar. De berg van het verbond van God en mensen. Amen.

Bronnen:

E. Drewermann, Das Lukas Evangelium I, p. 235 ev

NRC, zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2019, Deel 6 in de serie ‘Hoe (goed) te leven’, interview met David Brooks

F. Obbema, ‘De Zin van het leven’, laatste hoofdstuk.

J. Tigcheler, Vanuit Lukas bezien, p. 74 ev

W.R. van der Zee, Vandaag gebeurt het, p. 74 ev

Goede God,

Wij danken u

voor dit uur

van bezinning

in uw huis.

Uw woord

geeft ons oog

voor momenten

waarop wij

bezig zijn

met ons eigen

koninkrijk

en momenten

waarop wij

ons richten

op uw Koninkrijk;

U maakt ons

bewust van

momenten

waarop wij

gedreven worden

door ons ego

en situaties

waarop wij ons

met hart en ziel

laten leiden

door uw Geest.

Laat ons

in het spoor van

Jezus uw Zoon

kiezen

voor het goede leven

van sámen

en wandelen op de berg

van uw verbond

met ons.

Wij bidden

voor onze

samenleving.

Het is een tijd

waarin het ego

wordt opgeblazen

en het collectief

zwak wordt.

Behoed ons

voor al te veel

autonomie

en zelfredzaamheid.

Het is juist

in onze breekbaarheid

dat wij diep

met elkaar

verbonden raken.

Het is de

kwetsbare ander

die ons

op weg helpt

naar uw

koninkrijk,

de berg van

uw verbond

met ons.

Wij bidden

voor de kwetsbare ander

in onze omgeving.

Voor wie wel

sterk lijken

maar op de top

van hun succes

een grote leegte voelen

en niet weten

waar ze het

zoeken moeten;

voor wie geen

succes hebben

zonder werk zitten

en niet goed

rond kunnen komen;

voor wie zich

gevangen voelen

door een pijnlijk

verleden

en de ruimte

niet voelen

om opnieuw

te beginnen;

voor wie ziek zijn

en niet meer

kunnen wat ze

gewend zijn;

voor wie een

geliefde verloren

aan het leven of

aan de dood.

Wij noemen …

Inspireer ons

tot het goede leven

in verbondenheid.

In stilte…Onze Vader

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!