Kerkdienst in de serie ‘Het Onze Vader’ over ‘Laat uw naam geheiligd worden’, gehouden op zondag 15 maart 2020 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

O God,

Er is een

vreemde soort van

storm opgestoken

in de wereld.

We zien hem niet,

maar toch doet hij

zijn vernietigende

werk.

Bomen blijven

staan,

dakpannen blijven

liggen,

alleen de mensen

vallen om.

Het is beangstigend

om met zo’n

ongrijpbare vijand

te maken te hebben.

En dan is

het eerste dat

we willen:

onszèlf en

onze liefsten

veilig stellen,

overléven.

Terwijl het

juist nu

de uitdaging is

om met ú te leven,

in vertrouwen

op de betekenis

van uw Naam

‘Ik zal er zijn’…

Daarom bidden wij:

HEER…

In de storm

die nu over

de wereld raast

is het onze

uitdaging om

met ú te leven

èn elkaar

vast te houden.

Alleen – hoe doen we dat: vorm geven aan onze verbondenheid

nu we afstand

moeten bewaren

van elkaar?

Wij zijn hier

vanmorgen

slechts met enkelen

fysiek aanwezig

in uw huis.

Maar tegelijk

zijn we gelukkig

via internet

met velen samen.

Er schuilt kracht

in dat ‘samen’,

dat vóelen we

gek genoeg juist nu.

Mogen wij dan

creatief zijn

de komende tijd

in het vinden

van manieren

om er voor elkaar

te zijn.

Daarom bidden wij:

HEER…

In de storm

van deze tijd

is het overal

in de wereld

alle hens aan dek,

artsen en verplegers

specialisten en

leidinggevenden

doen hun best

om ons overeind

te houden.

Maar hier en daar

wordt er ook al

nagedacht:

wat betekent het

dat de natuur

de mens nu

naar de kroon steekt

en heel zijn handel

en wandel stillegt?

Is de mens

nog koning

van de wereld

of is hij toch kleiner

en kwetsbaarder

dan wij dachten?

Worden wij

nu toch weer

teruggeworpen

op een méér,

op u die de wereld

leidt en draagt

door uw woord en Geest van liefde? Daarom bidden wij:

HEER…

Preek over Exodus 3: 13-14, Jesaja 29: 17-24 en Matteüs 6: 9b

De preek gaat vandaag alleen maar over de eerste bede van het Onze Vader. Over één zin dus, van vijf woorden: ‘Laat uw naam geheiligd worden.’ Daar is meer over te zeggen, dan je misschien zou denken!

Allereerst over het object in deze zin. De naam, de Godsnaam. Het verhaal gaat, dat het Mozes is, die er de Eeuwige op een dag naar gevraagd heeft. Hij komt bij de berg Horeb en heeft daar een bijzondere ervaring. Er is vuur, er klinkt een stem, hij wordt geroepen en krijgt een taak. Dit moet de Eeuwige zijn, denkt hij. Maar God, wie bent u eigenlijk?, vraagt hij dan. Wat is uw naam? *Ik ben die er zijn zal,* is dan het antwoord. *Ik zal er zijn.* JHWH, staat daar in het Hebreeuws. Vier letters, die samen de Godsnaam vormen. Ze zijn niet zo gemakkelijk te vertalen. Wie goed thuis is in de Hebreeuwse grammatica hoort er een rijkdom van betekenis in, die je niet in het Nederlands kan overzetten. Bijbeluitleggers kunnen er pagina’s over volschrijven.

JHWH, dat is een vervoeging van het werkwoord ‘zijn’. Volgens sommigen is het letterlijk vertaald: ‘Wezer’. Je kunt daar tegelijk een belofte in horen, en een gebod. ‘Wezer’ en ‘Wees-er’. Met andere woorden: Ik zal er zijn, ik ben ‘wezer’, wees jij er dan ook! Laat jezelf zien! Zo gelezen is het een naam, die vol leven zit en vitaliteit. Ik ben er, ik zal er zijn, en jij, laat je daardoor aansteken! Wéés er, voluit, voor wie je nodig heeft!   
Volgens anderen schuilt er nog een betekenis in de vier letters van de Godsnaam. Zij zeggen: JHWH – dat is zowel ‘Ik ben er’, àls: ‘Ik ben er zoals ik er zijn zal’. Dat wil zeggen: tegelijk dichtbij als de schaduw aan je rechterhand, èn ongrijpbaar en altijd anders dan je verwacht. Mocht je soms denken: Nu heb ik het, nu weet ik wie God is!, dan komt er altijd weer een beeldenstorm die je aan het denken zet en vragen. Het is een naam die tegelijk van warme nabijheid spreekt èn eerbiedige afstand oproept.

JHWH: Dat is een naam die een belofte inhoudt en een gebod. Een naam die presentie oproept en geheimnisvolle afstand. Eigenlijk kun je niet in woorden vatten, wat deze vier letters allemaal willen zeggen. Uiteindelijk ook niet in het Hebreeuws. Dat is de reden, waarom er in de Joodse traditie op een gegeven moment besloten is om die vier letters niet meer uit te spreken. Om alleen nog ‘De Naam’ te zeggen, of ‘de Heer’. De Eeuwige, hij láát zich niet in een menselijk woord vatten. Je krijgt alleen soms even een tipje van de sluier, zoals dat Mozes overkwam, bij de berg Horeb.

Nu luidt de eerste bede van het Onzevader: ‘Laat uw naam geheiligd worden’. En dan gaat het dus om déze naam, JHWH, die meerdere dingen kan betekenen. Die nu eens klinkt als: ‘Ik zal er zijn, wees jij er dan ook’, en dan weer als: ‘Ik zal er zijn, zoals ik er zijn zal’. Wanneer je bidt dat deze naam geheiligd zal worden gaat het dan ook om iets anders dan dat er niet gevloekt wordt als er iets ergs gebeurt.

Wanneer je de Godsnaam beluistert als ‘Ik ben er, wees jij er dan ook’, als belofte dus en gebod – dan betekent ‘laat uw naam geheiligd worden’ zoiets als: Laat uw naam verwerkelijkt worden. Laat ‘Ik zal er zijn’ niet alleen een woord zijn, maar mag het ook vlees en bloed krijgen. Laat het een ervaring worden, voor mensen in het nauw, dat u er bent. Laten wij er voor hen zijn, in uw naam.

Dit is, waar Jesaja aan denkt, als hij zegt dat er een dag komt, waarop de naam van de Eeuwige weer geheiligd zal worden, in Israël. Op die dag, zegt hij: *zullen verdrukten de Heer weer loven,* en *zwakken* zullen *juichen om de Heilige van Israël. Want* dan *is het gedaan met de geweldenaar, voorbij met de spotter. Ieder die op onrecht zint, zal vergaan…* Mensen zíjn er dan voor elkaar. Er wordt rècht gedaan, in de samenleving. Het is in die menselijke handeling dat voor Jesaja de Godsnaam ‘Ik zal er zijn’ geheiligd wordt. In gerechtigheid en onderlinge solidariteit wordt hij verwerkelijkt.

Gisteren las ik in de krant over zo’n klein moment waarop *een zwakke de Heer kon loven*. Anders dan de lege schappen in supermarkten doen denken, haalt het coronavirus niet maar alleen het slechtste in mensen naar boven. Een populair initiatief op Twitter laat zien dat barre tijden ook kunnen leiden tot solidariteit. Mensen bieden en vragen allerlei vormen van assistentie met de hashtag #CoronaHulp. Het concept is simpel. Sinds gisteren kun je onder #CoronaHulp melden of je hulp van iemand uit de buurt kunt gebruiken. En je kunt, onder dezelfde hashtag, aangeven dat je hulp kunt bieden in je buurt. Uit alle hoeken van het land is er intussen op gereageerd. Mensen bieden aan om boodschappen te doen voor ouderen, om op te passen op kinderen of een lift te geven aan mensen die niet met het openbaar vervoer willen reizen. Ook komen er veel hulpverzoeken. Onder andere één van een vrouw uit Hengelo. Zij is chronisch ziek en heeft van het ziekenhuis het advies gekregen om alleen naar buiten te gaan als het niet anders kan. Maar zij heeft twee hondjes. Wie kan ze voor me uitlaten? vroeg ze onder #CoronaHulp. Binnen een paar uur reageerden er tien mensen. Hartverwarmend, dat zoveel mensen er willen zijn voor een onbekende die hen nodig heeft. Solidariteit in tijden van Corona.

Nu kun je je afvragen: wie heeft er voor dit kostbare moment in Hengelo gezorgd? Is dat de persoon geweest, die #CoronaHulp bedacht? Is dat de vrouw geweest, die zich aan anderen durfde toevertrouwen en hulp heeft gevraagd? Hebben de tien helpers ervoor gezorgd? Of was hier een goede Geest aan het werk, de Geest van Jezus, die ons het Onzevader geleerd heeft? Dat kun je maar het beste open laten. Hoe dan ook: De Godsnaam bevat een belofte en een gebod, ‘Ik zal er zijn, wees jij er dan ook.’ Wie bidt om de heiliging van deze naam, die wordt tegelijk aan het werk gezet èn gedragen door iets dat groter is dan hij en meer vermag dan hij zou denken…

Wanneer je de Godsnaam beluistert in z’n tweede betekenis, ‘Ik zal er zijn, zoals ik er zijn zal,’ krijgt de bede ‘laat uw naam geheiligd worden’ nog een andere inhoud. Dan zegt dit zinnetje: Laat uw naam ons niet te vertrouwd worden, mag het geheim ervan bewaard blijven.

Ik moet hierbij denken aan de korte televisieserie ‘God, Jesus and Trump’, die ik pas geleden bekeken heb. Daarin interviewt Tijs van den Brink Amerikaanse christenen, die op Trump hebben gestemd. Hij is er benieuwd naar, hoe zij dit verenigen met hun geloof. Op een open en onbevooroordeelde manier bevraagt hij hen hierop. Een van de geïnterviewden is een man uit Texas. Deze staat is rijk geworden van de olie. De man in kwestie zit zelf ook in de olie. Hij heeft op Trump gestemd, omdat deze geen noodzaak ziet tot overgaan op nieuwe energiebronnen. Heb je er vanuit je geloof geen last van, dat olie zo vervuilend is? vraagt Tijs. Denk je nooit – we moeten Gods schepping beter bewaren? Nee, totaal niet, zegt de man. Olie is een onderdeel van de schepping. Een geschenk van God. Daar kan toch niets mee mis zijn? Tijs spreekt ook met een dominee uit Michigan. De man heeft een enorme collectie wapens in z’n huis. Hij heeft op Trump gestemd, omdat deze ervoor zal zorgen dat je je als Amerikaan kunt blijven verdedigen. Hoe verenig jij gebruik van wapens met je geloof? Vraagt Tijs hem. Er is toch een gebod dat zegt: ‘Gij zult niet doden?’ Dat mag zo zijn, zegt de dominee, maar als man heb je de van God gegeven taak om je vrouw en kinderen te beschermen. Als ik op deze afgelegen plek een hulpdienst bel, duurt het twee uur voor ze er zijn. Begrijp je? Ik kan niet zonder.

Kijkend naar deze televisieserie viel het me op, hoe makkelijk deze Amerikaanse christenen over God praten en tot hem bidden. Zijn naam is steeds op hun lippen. Het lijkt, alsof hij heel dichtbij hen staat. Aan de ene kant raakte me dat wel. Maar tegelijk werd ik er ongemakkelijk van. Want het lijkt alsof hun God hen nooit tegenspreekt. De Eeuwige is het net zo met hen eens als zij in de olie zitten en als wanneer ze wapens gebruiken. Alsof ze God naar hùn beeld scheppen, in plaats van dat zij zichzelf laten herscheppen naar zíjn beeld.

Overigens word ik daar zelf ook wel eens op aangesproken. Pas nog, tijdens een cursusavond hier in de kerk. Ik gaf een uitleg bij een lastige bijbeltekst. Toen zei iemand: ‘Dat is een mooie uitleg. Maar kies jij niet voor díe uitleg, omdat hij goed bij je past?’ Ja, dat moest ik toegeven. Ik lees de bijbel door míjn ogen. Ook ik moet ervoor oppassen, om God niet te dicht naar mij toe te halen. Dat is dan ook waar het om gaat in die andere betekenislaag van de bede ‘Laat uw naam geheiligd worden’. Laat uw naam ons niet te vertrouwd worden. Er zit nabijheid èn afstand in de Godsnaam ‘Ik zal er zijn, zoals ik er zijn zal’. Laat ons de Eeuwige dan niet achter ons karretje spannen.

Iemand, die in dit opzicht een voorbeeld kan zijn, is Dag Hammerskjöld. Misschien kent u hem. Hij is secretaris generaal geweest van de Verenigde Naties. Niemand wist van hem, dat hij een bidder was, een mysticus. Dat bleek pas na zijn dood, toen men zijn dagboeken vond. Daarin was te lezen, hoe hij als bekend en bewonderd politicus de verleiding kende, om de Eeuwige achter zijn karretje te spannen. Als je niet oppast, schreef hij, wordt God een ‘handige formule’ bij je eigen plannen. Maar, zei hij, ‘als het stil wordt om je heen’, ‘als je gedwongen wordt jezelf onder ogen te zien’, dan wordt God soms ineens ‘een jubel, een frisse wind’, of ‘een vliedend licht in ons innerlijk’. Je wordt geraakt, door iets dat zó ongrijpbaar diep en groots is, dat je alleen nog wilt dienen. Op die momenten wordt je gebed: ‘Niet mìjn naam worde geheiligd, úw naam. Úw naam worde geheiligd, niet mìjn naam…’

En nu kun je je afvragen: wie heeft ervoor gezorgd, dat Dag Hammerskjöld deze woorden opschreef? Was dat zijn moeder, die hem iets van de christelijke traditie meegaf? Was hij het zelf, omdat hij zoveel tijd besteedde aan meditatie? Of was het een goede geest, de Geest van Jezus, die ons het Onzevader niet alleen heeft leren bidden, maar ook heeft voorgeleefd? Dat kun je maar het beste openlaten. ‘Ik zal er zijn, zoals ik er zijn zal’, wie erom bidt dat deze naam geheiligd wordt, die maakt in elk geval ruimte voor de God, die ons kan tegenspreken, van wie de wegen anders kunnen zijn dan onze wegen, en die groter is, veel groter, dan ons hart… Amen.

Bronnen:

K. Bras, Woord op zondag, Het Onze Vader, hart van geloven, p. 7 ev.

R. Buitenwerf, Het Onze Vader, p. 28 ev

Tijdschrift Speling, 2000/I, artikelen van P. van Middelaar en J. Huls/H. Blommestijn

W.R. van der Zee, Gebed met open ogen, p.25 ev

R. Zuurmond, In hemels naam, p. 42 ev.

Gebed: zie volgende pagina

Eeuwige,

Wij danken u

want al vanaf het begin

hebt u uw naam

‘Ik zal er zijn’

aan ons bekend gemaakt

als een belofte

en een gebod.

Daarom bidden wij

om de moed

er te zijn

voor wie ons

nodig hebben

en niet maar

een beetje,

maar helemaal,

met overgave

en alle vitaliteit

die in ons is.

Dat wij uw naam

‘Ik zal er zijn’

heiligen door hem

te verwerkelijken

voor wie

in onze buurt

ziek zijn

of bang zijn

dit te worden

en voor wie

in hun inkomsten

getroffen worden

door het virus.

Wil ons

daarbij dragen

door de Geest

van Jezus uw Zoon…

Eeuwige,

Wij danken u

want telkens

als wij in het verleden

uw naam

‘Ik zal er zijn,

zoals ik er zijn zal’

ontheiligden

door hem te verbinden

met onze eigen belangen

waren er profeten

en mystici

die ons weer

herinnerden

aan uw geheimenis.

Daarom bidden wij

voor mensen die denken

dat zij precies wéten

wie u bent.

Mensen dichtbij

met zekerheden

op zak

en dogma’s

in hun hoofd,

mensen ver weg

die het gelijk

van hun geloof

willen halen

met wapens

in de hand

of kruit in de rugzak.

Maak hen en ons

bescheiden

in ons geloven;

dat wij ons net zo

beschikbaar maken

en dienstbaar voor u

als Jezus uw Zoon…

stil gebed, 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!