Kerkdienst in de serie ‘Het Onzevader’ over ‘Laat uw wil gedaan worden’, gehouden op zondag 22 maart 2020 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

O God, Deze week

is het ineens

stil geworden

in de stad.

Er rijden

minder auto’s

er lopen

minder mensen.

En zelf zijn wij

ook veel minder

onderweg.

Ons werk doen we

vanuit huis

onze afspraken

zijn bijna allemaal

afgezegd.

In deze, soms

unheimische, stilte

worden wij

teruggeworpen

op onszelf.

Wat zijn nu

onze bronnen,

wat inspireert ons

als prikkels van buiten

ontbreken,

wat draagt ons

als wij ons

verloren voelen?

Mag dit uur

met u en met elkaar

ons helpen

die bronnen

aan te boren

daarom bidden wij:

HEER…

Deze week

is het ineens

stil geworden

in de stad.

Allemaal

moeten we

afstand houden

van elkaar,

ook als we

familie zijn

of goed bevriend.

En voor alles

moeten we mijden

wie kwetsbaar zijn

voor de ziekte

die rondwaart.

En wat is dat

tegenstrijdig

en pijnlijk,

juist wie ons lief zijn

en juist

wie ons nodig hebben

willen wij nu

aanraken, omhelzen,

vasthouden.

Mag dit uur

met u en met elkaar ons sterken

in het besef

dat wij ook

op andere dan

fysieke wijze

verbonden kunnen zijn,

daarom bidden wij:

HEER…

Niet alleen

in onze stad

is het stil

geworden,

overal.

Wereldwijd

neemt de

bedrijvigheid af,

de handel

vermindert

de beurskoersen

dalen.

En dat betekent

veel voor

gewone mensen,

de een verliest

z’n werk

de ander

ziet z’n reserves

zomaar verdampen.

Dat roept

onzekerheid op

en angst.

Mag dit uur

met u en met elkaar

ons bepalen

bij wat het

vertrouwen

voedt:

uw woord

dat richting wijst

uw liefde

die ons begeleidt

juist als het donker is.

Daarom bidden wij:

HEER…

Preek over Deuteronomium 6: 4-9, Matteüs 26: 46-50 en Matteüs 6: 10b

Vandaag begin ik met een verhaal, dat ons als in een spiegel kan laten zien wat de Corona-crisis van ons vraagt. Het verhaal is van de pas overleden Hongaarse schrijver György Konrad. Het staat in zijn roman ‘De bezoeker’. In dat boek wordt een huisbewaarder midden in de nacht uit zijn bed gebeld. Hij sloft naar buiten, maar er is niemand te zien. Al scheldend wil hij zijn bed weer instappen. Dan hoort hij een zacht geschrei en valt zijn oog op een dik ingepakte zuigeling, die voor zijn deur is gelegd. Hij wenst degene die dat pakketje bij hem heeft gedropt hel en verdoemenis toe. Dan krijgt hij het met de hogere machten aan de stok. ‘Zeg eens Heer, wat is dat nou!’ Roept hij naar de hemel. ‘Op nummer drie woont Pikor, op nummer zeven Zahorecs. Waarom moest dat kreng die schreeuwlelijk uitgerekend bij mij, bij nummer vijf, neerleggen voor ze er stiekem vandoor ging? Waarom heeft ze precies mij uitgekozen? Zeg eens Heer, hebt u me dat koopje soms geleverd?’ Zal hij het geschenk maar bij een van zijn buren leggen, vraagt hij zich af, aanbellen en maken dat hij wegkomt? Hij doet het niet. Misschien is hij bang dat het uitkomt, misschien denkt hij dat de zuigeling intussen wel eens kou zou kunnen vatten. En misschien speelt er ook wel mee, dat de keuze van de onbekende ergens ook zijn goedkeuring heeft. Pikor is immers een zuipschuit, en Zahorecs is met het klimmen der jaren erg verward geworden. Dus tilt hij de zuigeling op en denkt al aan de noodzakelijke praktische maatregelen. Later, bij de luierwas, komt nog maar zelden de vraag bij hem op waaróm de keuze juist op hem, op nummer vijf, is gevallen…

‘Heer, hebt u me dit koopje soms geleverd?’ Die vraag kan altijd weer opkomen, wanneer een mens, net als de huisbewaarder, onverwacht en onaangenaam bezoek krijgt. Op dit moment is dat wereldwijd het geval. Ergens in januari lag het Corona-virus zomaar ineens op de stoep voor de deur van China. Maar het beperkte zich niet tot dat adres. Via Italië kwam het ook bij ons. Intussen is er bijna geen land, dat de ongewenste vondeling niet heeft binnengelaten. Waarom overkomt ons dit? Is het soms Gods wil? Of is ‘t het systeem, waar we deel van uitmaken, dat zich tegen ons keert? De natuur? Deze week hoorde ik die vraag voor het eerst, in mijn gesprekken met mensen, nu meestal door de telefoon. En ik kan me voorstellen, dat die vraag opkomt. Het is net als in 1953, met de watersnood in Zeeland. De ramp is zo groot, dat je je er heel klein bij gaat voelen. En hoe rationeel denkend je normaal gesproken ook bent, het onderbuikgevoel kan zich dan aan je opdringen dat het niet alleen maar toeval is, dat dit nu gebeurt. ‘Heer, hebt u me dit koopje soms geleverd?’

God en het lot. Het is van alle tijden en plaatsen, dat de mens geneigd is om deze twee met elkaar te verbinden. In het oude Egypte schreef men de loop van de gebeurtenissen toe aan de godin Maät. De Romeinen kenden de godin Fortuna, de Grieken Tychè. Tot nu toe zijn er mensen, die denken dat de sterren als goden onze toekomst bepalen. En ook in de Christelijke traditie is een vaker gehoord geluid: Wat er gebeurt, is Gods wil. Als je dat een beetje tot je door laat dringen, zou je bijna zeggen dat de mens liever met de duistere voorzienigheid van een god leeft, dan met een onbeantwoorde vraag. En misschien is dat ook wel het moeilijkste, dat er is. Het uithouden, met een last of pijn, die zomaar binnenbreekt in je leven. Toch is dat de weg, die de bijbel wijst. In dit boek wordt het lot al vanaf bladzijde één losgemaakt van God. Daar krijgt de mens meteen z’n toekomst zelf in handen. *Breng de aarde onder je gezag,* zegt de Eeuwige er tegen Adam. Het is vanaf nu jouw taak, om *haar te bewerken en te bewaren.* Even verderop krijgt Adam er dan ook nog eens de ruimte bij, om zelf te bepalen of hij zich in deze taak door God laat leiden, of liever zijn eigen gang gaat. Het is aan hem, of hij eerst een boom wil opzetten met God wanneer hij een keuze moet maken, of niet. Hij is vrij. Daarom vallen God en het lot nooit samen, in de bijbel. Je weet niet altijd, waarom er gebeurt wat je overkomt. Misschien ben je zelf verantwoordelijk. Misschien heeft een ander de schuld. Misschien zijn het de krachten van de natuur, die aan het werk zijn. Maar ìn alles wat er gebeurt ìs God er wel. Hij is er, als een stem die meespreekt, in je beslissingen. Zoals in het verhaal van de huisbewaarder. Als hem iets overkomt, richt hij zich meteen tot de Eeuwige. En op één of andere manier is God er dan ook bij. Het is of de Eeuwige hem zachtjes aanspreekt op zijn verantwoordelijkheid. En hij luistert, al is het aanvankelijk nog zo tegen zijn zin. Hij weet zich geroepen, om te doen wat nodig is. Dàt is dan ook, waar we om vragen, als we bidden: *Uw wil geschiede*. Niet: Laat er maar gebeuren, wat u voor ons bedacht hebt. Maar: Laat ìn wat er gebeurt uw wil gedaan worden. Laat ons in deze crisis doen wat geboden is. *Thy will be done,* zoals de derde bede van het Onze Vader al sinds jaar en dag in het Engels klinkt.

En er wòrdt op dit moment gedaan, wat nodig is. De minister president en de koning hebben ons deze week op het hart gedrukt: Let op elkaar. En dat doen we ook. Mensen sturen elkaar bemoedigende appjes, doen boodschappen voor ouderen, passen op elkaars kinderen, klappen voor verplegers en artsen, zingen met z’n allen ‘You’ll never walk alone’. En die kleine attenties doen niet alleen de ontvanger goed, ook de gever krijgt er energie van en goede moed. Want al doende haal je jezelf uit de onderstroom van de angst, die nu overal leeft, en plaatst je jezelf in de krachtige stroom van de liefde, die er ook is. Je verbindt jezelf erdoor met de Geest van Jezus - ook als je deze zelf niet zo zou benoemen.

*Laat* in wat er gebeurt *uw wil gedaan worden –* zo begrepen zet de derde bede van het Onze Vader je in beweging, en omgeeft je tegelijk met iets dat groter is dan jij: liefde, goede moed, vertrouwen. De Geest van degene die ons dit gebed geleerd heeft…

Nu vraag ik me alleen af, wat er in het verhaal van Konrad gebeurd zou zijn, als de minister president, de koning, de priester of de dominee was langsgekomen op het moment dat de huisbewaarder stond te aarzelen – ga ik iets doen voor dit kind, of niet? Wat zou er gebeurd zijn als er een autoriteit bij kwam kijken, en tegen de man had gezegd: Je móet? De staat vraagt van je dat je sociaal bent! Of God wil dat je dit kind als naaste ontvangt! Hoe was dit verhaal dan verder gegaan? Dan had de man het kind vermoedelijk wel opgenomen, maar tegen heug en meug. Er was hetzelfde gebeurd, maar in een andere ‘spirit’.

In het verleden is er nogal eens op een dergelijke autoritaire manier omgegaan, met ‘de wil van God’. En hier en daar gebeurt het nog wel, dat mensen ‘de wil van God’ in de mond nemen om anderen de les te lezen. Vooral de ouderen onder u zullen daar ervaring mee hebben. Dan kreeg je te horen: ‘Wat je nú doet, dat vindt God niet goed!’ Het kan beangstigend zijn, om zo onder religieuze druk te worden gezet. Het is een vorm van bazigheid, waar je moeilijk tegenop kunt. En het is nog verhullend ook. Want meestal wil de autoriteit die dit zegt het ongewenste gedrag gewoon zèlf niet. Spiritueel worden mensen erdoor onteigend. Hun belangrijkste verantwoordelijkheid, het vinden van hun eigen levensweg voor het aangezicht van God, wordt hen op deze manier ontnomen. En dat is zeker niet de bedoeling van de derde bede van het Onze Vader.

*Laat* in wat er gebeurt *uw wil gedaan worden,* weliswaar bid je dat meestal met elkaar, in de kerkdienst op zondagmorgen, maar je bent er tegelijk alleen mee met jouw God. Dit gebed gaat altijd over jezelf en niemand anders. Over de vraag wat jou, gegeven de situatie, te doen staat.

Helaas is dat niet altijd helder en duidelijk. Jammer genoeg is er geen gebod dat zegt: ‘Gij zult niet hamsteren’, al zou ons dat nu goed van pas komen. Er is alleen de ‘thora’, met daarin de ‘tien woorden’. En ‘thora’ dat Hebreeuwse woord betekent letterlijk zoiets als ‘wijzing’, ‘richtingwijzer’. Jezus heeft de kern ervan samengevat met ‘Heb God lief en je naaste zoals jezelf.’ Maar liefde, dat is iets dat in elke tijd en elke situatie op een andere manier vorm moet krijgen. De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer heeft bijvoorbeeld uit liefde voor God en mensen meegedaan aan het voorbereiden van een aanslag op Hitler. Terwijl er toch een gebod is dat zegt: *Pleeg geen moord…* Ziet u, je hebt altijd te maken met een levende God, levende mensen en het levende leven. Het is een zoektocht, wat de wil van God is, als je op een kruispunt staat. Het is wikken en wegen, vallen en opstaan. De troost van het Onze Vader is, dat je in die zoektocht niet alleen bent. Een studiegenoot van me zei ooit: ‘Bidden, dat is voor mij werkoverleg met God’. Dat is wat het gebed dat Jezus ons leerde, je aanreikt. Ruimte voor werkoverleg. Een stil gesprek, met iemand die richtingsgevoel heeft.

In het verhaal over Jezus’ gebed in Getsemane, kun je lezen hoe zo’n stil gesprek met de Eeuwige eruit kan zien. Jezus twijfelt op dat moment, of hij zal blijven staan voor zijn manier van leven met de thora. Of hij er trouw aan wil blijven, óók als wie het met hem oneens zijn, hem erom zullen veroordelen en doden. Dat is een vraag, die niemand anders voor hem kan beantwoorden. Hij is heel persoonlijk. Jezus’ vrienden zijn wel in de buurt, maar ze kunnen niet met hem meekomen, in dit aller-intiemste overleg. In de olijfgaard is hij alleen, met zijn God. En hij bidt er maar één zinnetje, telkens opnieuw. ‘Laat niet mijn wil, maar uw wil geschieden’. Vrij vertaald: ‘Laat mijn leven niet lopen zoals ik het wil, maar zoals het in overeenstemming is met uw wil van liefde.’ Hij herhaalt dit gebed, telkens weer. En misschien kunt u tussen de regels door voelen, dat er nergens sprake is van een autoriteit die hem zegt hoe het moet. Er is een geleidelijk samenvloeien van de wil van deze mens met de liefdeswil van zijn Vader. Ze worden het samen eens, in de ruimte van het werkoverleg. Ze worden samen één. En dàt is wat Jezus zal dragen, in wat komen gaat.

*Laat* in wat er gebeurt *uw wil gedaan worden.* Laat ons één zijn met u, in liefde, ondanks alle offers die dit vraagt. Mag dit gebed ons dragen, in de tijd die komt. Amen.

Bronnen:

Tijdschrift Speling, Jaargang 2000, Nummer 2, ‘Uw Rijk kome, uw wil geschiede’, artikelen van K. Waaijman, J. Tigcheler, H. Blommestijn en F. Maas

Boeken over het Onze Vader van K. Bras, R. Buitenwerf, W.R. van der Zee en R. Zuurmond.

Gebeden: zie volgende pagina.

Eeuwige,

Wij danken u

voor dit uur

van verbondenheid

op afstand

met u

en met elkaar.

Ook al zijn we

de komende week

misschien weer

veel op onszelf

aangewezen,

de herinnering

aan dit moment

van opgenomen zijn

in een gemeenschap

kan ons verwarmen

en overeind houden

tot het weer

zondag is.

Wij bidden

dat wij

in wat er nu gebeurt

uw wil zullen doen.

Dat wij

ook op lange termijn

het offer

kunnen brengen

van discipline

in hygiëne

en het bewaren

van heilzame

afstand.

Dat wij

ook op lange termijn

opletten

wanneer een

kleine daad

van vriendelijkheid

iemand goed

kan doen.

Wij bidden

voor wie

de leiding hebben

in deze crisis

en wie de zorg hebben

voor de zieken.

Van hen

wordt de inzet gevraagd

van vele werkuren

soms ten koste

van henzelf,

hun eigen

gezondheid

kan daarbij ook

in de waagschaal

komen te staan.

Zij verdienen

onze onverdeelde

steun,

mag uw wil

ten opzichte van hen

gedaan worden.

Wij bidden

voor de mensen

die het meest

kwetsbaar zijn

voor deze crisis

dichtbij

en ver weg.

In stil gesprek

met u

verzamelen wij

alle liefde

die in ons is

om die

in de week die komt

door te kunnen geven

waar nodig.

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!