Kerkdienst in de serie ‘Opstaan met Paulus’, gehouden op zondag 10 mei 2020 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke.

O God

Dit jaar

lijkt de lente

wel uitbundiger

dan anders.

De bomen barsten

van lichtgroen

blad;

langs de wegen

staat het vol

kleurige

veldbloemen.

Vogels

laten hun roep

luidkeels horen,

het water

licht flonkerend op

van de zon.

Alleen wij

moeten oppassen

dat wij ons kopje

niet laten hangen,

beperkt als wij

altijd nog zijn

in ons gaan

en staan.

Dat wij toch

dankbaarheid

oefenen

voor wat er

allemaal wèl is,

dicht om ons heen,

daarom bidden wij:

KYRIE…

.

De lente

is dit jaar

uitbundiger

dan ooit,

maar wij

zijn stiller

dan anders.

Wij bewegen

ons niet

in vliegtuigen

door de lucht

of in files

over de weg.

Wij komen

alleen nog

in kleine groepjes

bij elkaar

en vieren

geen grote feesten.

Ons sociale leven

is schraler

en dat is

een gemis.

Maar tegelijk

ontstaat er daardoor

ruimte

voor andere dingen.

Dat wij daar

open voor staan,

Daarom bidden wij:

KYRIE

Overal

in de wereld

is het leven

van mensen

anders geworden.

In alle landen

wordt er vanuit huis

gewerkt,

op veel plaatsen

raken mensen

hun baan

zelfs kwijt.

Sport en spel

kunst en cultuur

wachten nog

op groen licht,

en zo is

het leven

van mensen

leger geworden.

Wordt er

in die leegte

gezocht naar u?

Gaat er

vanuit de stilte

een roep uit

naar U?

O God, vervul die

open plek

in de wereld

met de adem van

uw Geest van goedheid

daarom bidden wij;

KYRIE

Preek over 1 Korinthiërs 12: 4-21 en 26-27

De afgelopen week begon op 4 mei met twee indrukwekkende toespraken in de Nieuwe Kerk en op De Dam in Amsterdam. De schrijver Arnon Grünberg en koning Willem Alexander brachten met wel gekozen woorden pijnlijke herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog tot leven. Eén zin is mij het meest bijgebleven. De koning vertelde van een ontmoeting, die hij zes jaar geleden had, met een overlevende uit concentratiekamp Sobibor. De Joodse Jules Schelvis, tijdens een razzia opgepakt in Amsterdam. Honderden mensen keken toe, had deze hem verteld, hoe ze werden weggevoerd met de tram. Zonder protest. Na zijn gesprek met deze man, zei de koning, besefte hij nog eens dat Sobibor eigenlijk begon in het Vondelpark, waar destijds een bordje stond: ‘Verboden voor Joden’ – en niemand die er iets aan deed.

Sobibor begon in het Vondelpark. Dat is een zin die je bijblijft. Zo kan het gaan, tussen mensen. Dan begint het klein. Het begint in een kamer, waar een berg sollicitatiebrieven wordt gelezen en de ene op de stapel ‘uitnodigen voor gesprek’ terecht komt en de andere op de stapel ‘bedanken’. Vaak zijn het de brieven, met in de afzender een niet-Nederlandse naam, die op die tweede stapel terecht komen. Of het begint in een smal straatje in Leiden, waar Chinese studenten - sinds het Corona-virus vanuit hun land de wereld overging - merken dat er anders naar hen gekeken wordt dan eerst. In de twee toespraken van 4 mei werden we hier weer alert op gemaakt. Het begint vaak klein. Omgaan met verschil vraagt iets. Leven met wie ànders zijn dan jij is een uitdaging.

Er is een oud gezegde dat luidt: Soort zoekt soort. En dat gezegde, laten we eerlijk zijn, dat gaat wel een beetje op. Want voel je je vaak niet het meest op je gemak bij mensen die iets bekends en vertrouwds hebben? Je kiest je partner en je vrienden daar vaak onbewust op uit. Ze hebben een herkenbare achtergrond, dezelfde beroepsgroep of een vergelijkbare belangstelling. Soort zoekt soort. En als er in een bestaande groep iemand nieuws binnenkomt, is dat altijd even wennen. Wat gaat die inbrengen, komt er nu verandering? En willen we dat wel? Ik weet van iemand, die een heel diverse vriendengroep heeft, maar het toch echt lastig vond, toen er een gezin uit een andere cultuur in haar straat kwam wonen. De andere kleding, de andere manieren, die doen iets. Alsof je ineens minder thuis bent in je ‘eigen straat’. Maar wat is dat, ‘je eigen straat’? Met zo’n kleine gedachte kan het beginnen; daar ging het over, tijdens de afgelopen 4 mei herdenking.

Met de toespraken van Grünberg en de koning in gedachten, kun je gemakkelijk de overstap maken naar de brief van Paulus aan de Korinthiërs, waar zonet een gedeelte uit gelezen is. Wat Paulus daar zegt staat binnen eenzelfde spannende context en heeft een vergelijkbare indringende lading.

U moet weten dat het Korinthe van de eerste eeuw na Christus ook een multiculturele samenleving herbergde. Door haar ligging aan het water en haar twee havens is het een belangrijk handelscentrum. De stad heeft bovendien in cultureel en sportief opzicht een grote aantrekkingskracht. Ze is bevolkt door Romeinse, Griekse en Oosterse inwoners. Diverse religies, filosofische stromingen en cultuspraktijken hebben er hun aanhangers. Die diversiteit zie je ook terug in de gemeente, die er door Paulus is gesticht. Aanvankelijk is deze klein. Ze bestaat uit zo’n tweehonderd mensen. Maar er zijn grote verschillen tussen de leden. De één komt uit een Joodse familie, de ander heeft een Grieks-Romeinse achtergrond. De één heeft een prachtige stamboom en een volle spaarpot. De ander mag geen naam hebben; hij is een slaaf en onderdeel van andermans bezit. De één heeft voor het eerst van Jezus gehoord door een preek van Paulus, de ander door een verhaal van Apollos. Een derde werd geraakt toen hij zag hoe er mensen gedoopt werden. En een vierde tijdens het zingen of het bidden. En elk van hen is iets anders gaan doen met z’n geraaktheid. Er zijn er die *wijsheid verkondigen,* schrijft Paulus, en er zijn er die *bijstand verlenen.* Er zijn er die *een groot geloof uitstralen,* en er zijn er die *wonderen verrichten.* Al die verschillen, die zijn natuurlijk prachtig. Maar in zo’n nieuwe gemeente, waar nog geen gezamenlijke visie en levenswijze is uitgekristalliseerd, kunnen ze ook tot spanningen leiden. En dat gebeurt. Er ontstaat onenigheid. De één roept dat wijsheid het belangrijkste is, in de kerk, en de ander dat het om bijstand verlenen gaat. Een derde vindt dat iedereen zo’n uitgesproken geloof moet hebben als hij, en een vierde dat de hele gemeente wonderen moet kunnen doen. Dat levert irritatie op. Er groeit jaloezie, op het talent van de ander. Er komt een machtsstrijd. Welke bijdrage is het belangrijkst? En wie krijgt het daarmee voor het zeggen? Welk verschil wordt dominant? Zo kan het niet langer, beseffen ze. En ze sturen Paulus een brief. Misschien kan hij als Schrijvende Rechter optreden. Een uitspraak doen, en voor de lieve vrede zorgen.

Maar Paulus doet geen uitspraak. In zijn brief terug houdt hij de gemeente alleen maar een beeld voor. Het beeld van het lichaam. *Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat,* schrijft hij. *Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Wij zijn allen gedoopt in één Geest en zijn daardoor één lichaam geworden, (…) of we nu uit het Joodse volk of uit een ander volk afkomstig zijn, of we nu slaven of vrije mensen zijn. Immers, een lichaam bestaat niet uit één deel, maar uit vele.*

Het is werkelijk een vondst, dit beeld. Want de verschillen worden er niet mee weggepoetst. Zo van: We zijn toch allemaal mensen. Nee, het beeld erkent juist, dat we allemaal anders zijn. Misschien ben je de hand. Dan ben je iemand die zorgzaam is. Misschien ben je de voet. Dan ben je iemand die voor beweging zorgt. Je kunt de mond zijn, en goed zijn in het woord voeren. Het oog, en veel zien. Het oor, en geoefend zijn in luisteren. Het is goed dat jullie allemaal anders zijn, zegt Paulus, met het beeld van het lichaam. Verschillend zijn is niet negatief, maar positief. Geen bron van irritatie, maar inspiratie. Terwijl hij hierover schrijft, wordt hij zelfs een beetje lyrisch. *Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals hij dat wilde.* En je kunt je voorstellen, dat ze er inderdaad door geïnspireerd wòrden, in Korinthe. Ineens beseffen ze: Anders zijn mag. Het moet zelfs. We kunnen niet zonder. Die ene persoon, waar iedereen last van heeft – die vervult misschien wel een vitale functie. Hij is misschien wel ons geweten. Wie zal het zeggen? Hoe dan ook: In onze verschillen vullen we elkaar aan. We zitten aan elkaar vast. We leven van dezelfde adem, in en uit. En in Corona-tijd kun je horen, dat dit eigenlijk niet alleen zo is in de gemeente, maar op de aardbol als geheel…

Het is een prachtig beeld, de gemeente als een lichaam met allemaal verschillende leden. Het spreekt aan! En tegelijk kun je je voorstellen, dat het voor de Korinthiërs nog wel iets anders is om erover te lézen, dan eruit te léven. Want probeer zelf de teamgenoot op je werk die altijd dwarsligt maar eens te zien als die kleine zere teen, die je toch niet kunt missen. En probeer de nieuwe partner van je ex, die de kinderen zulke andere gewoontes aanleert dan de jouwe, maar eens te zien als de pink die er weliswaar bij hangt, maar waar je niet zonder kunt. Dat gaat niet zomaar. Tussen het beeld, dat Paulus de Korinthiërs voorhoudt, en de werkelijkheid kan een lange weg liggen.

En die weg – die kun je op twee manieren afleggen. Er is een uiterlijke manier om je meer met elkaar te verbinden en een innerlijke. Er uiterlijk iets aan doen betekent het gesprek aangaan, met of zonder bemiddeling. Veel mensen proberen dat. Ze gaan met elkaar om de tafel, zoals dat heet. Ze schakelen een mediator in. Of roepen de Rijdende Rechter erbij. Maar dan wordt er vaak vergeten, dat er ook innerlijk werk gedaan moet worden. En daar gaat het Paulus om, in dat beeld van het lichaam. Want dat is niet zomaar een willekeurig lichaam. Het is het lichaam van Christus. Jezus is er het hoofd van. Dat betekent, dat hij leidend is, in de gemeente. Dat zij zich laten inspireren, door de adem van zijn Geest. En dat zij de Godsrelatie bepalend laten zijn, in hun verhouding met anderen.

Ik las pas ergens, hoe kloosterlingen de Godsrelatie van invloed laten zijn, op hun verhouding met anderen. Eén van hun schreef: ‘Veel mensen vragen mij: Hoe houden jullie het uit met elkaar. Jullie leven zo dicht op elkaar, dat jullie geen ruzie krijgen! Wij beleven de groei naar gemeenschap als een spiritueel proces. Daarin stoten wij onvermijdelijk op elkaar, want de ander wordt beleefd als een bedreiging van onze veiligheid en als een concurrent van onze behoeften. Maar wij maken tijd en ruimte voor het gebed. Dat zijn we verplicht. Daarin richten we ons bewust op God. Doordat bidden uiteraard geen nut heeft, is de tijd die daaraan besteed wordt per definitie ‘vrije tijd’. Dat geeft een soort geestelijke ontspanning. We merken, dat we minder bezig hoeven te zijn, met wat anderen van ons denken en of wij wel een belangrijke plaats innemen, tussen onze broeders. Wanneer we God in onze stille tijd de kans geven om ons tevoorschijn te kijken met zijn onvoorwaardelijke liefdesblik, kunnen wij elkaar daarna ook weer ruimte geven. Het besef groeit, dat je allemaal mens bent, dat niemand perfect is, en dat je je met elkaar bevindt in een wereld van gebrokenheid. Van daaruit kun je je beetje bij beetje woorden als zachtmoedigheid en vergevingsgezindheid eigen gaan maken.’

Het gaat Paulus om deze innerlijke weg. Je hoeft niet in een klooster te leven, om aan die weg te beginnen. Dat kun je ook in de gemeente doen. Ook hier is er een vaste gebedstijd, de zondagmorgen. Dat is eigenlijk de ademhaling van de gemeente. Je kunt er de Geest krijgen. Je gaat met elkaar in het licht staan van de onvoorwaardelijke liefde van God, die in Christus gezicht heeft gekregen. En van daaruit ga je ontspannener met elkaar om. Elke gemeente is vaak een heel diverse groep. Ze bestaat uit jong en oud, praters en luisteraars, doeners en denkers, zekerweters en zoekers, bellers en bidders, zangers en technici. Je zou elkaar misschien niet zo snel als vriend of vriendin hebben uitgekozen, maar toch is in alle verschil het gevoel van verbondenheid, van éénheid. Ik merk dat bijna nog meer, nu we niet bij elkaar kunnen komen. Dat wil niet zeggen, dat er geen botsingen zijn of mensen die het niet met elkaar kunnen vinden. Echt wel. Maar je denkt nooit: die hoort er niet bij. Dat komt door de ademhaling van het lichaam van Christus, de gerichtheid op God. Die doet iets, die verandert iets. Die zorgt voor het besef: We niet hetzelfde, maar wel één.

Dit besef, je kunt het vanuit de gemeente meenemen, de wereld in. En dat heeft de wereld ook nodig. Opdat Chinese studenten rustig door Leidse straatjes kunnen blijven lopen. En het Vondelpark open blijft, voor iedereen, ook al is dat nu dan op voorwaarde dat er anderhalve meter afstand gehouden wordt…

Amen.

Bronnen:

Hein Blommestijn, artikel in Speling, Tijdschrift voor bezinning, 2008/4.

Nico ter Linden, preek van 10 februari 1980, gehouden in de Westerkerk

Louis van Tongeren, hoofdstuk over 1 Korinthiërs in De bijbel spiritueel, p. 631 ev

U2, het nummer ‘One’ (We are one, but not the same)

Trouwe God

Wij danken u

voor wat wij

ontvangen

door deel uit te maken

van een groter geheel

de gemeente

van Christus.

Als wij

onze bezieling

kwijtraken

in het schrale leven

dat wij nu leiden

kunnen wij hier

zomaar weer

de Geest krijgen;

als wij

ons los voelen

van iedereen

in de anderhalvemeter

samenleving van

dit moment

kunnen wij hier

ineens weer

voelen dat we

verbonden zijn.

Wij bidden

dat als wij hier

leren te leven

op de éne adem

van uw Geest

wij ook verbindend

aanwezig kunnen zijn

in de wereld

om ons heen.

Wij bidden

voor mensen

die altijd

nog leven

met de pijn

van wonden

opgelopen in

de tweede

wereldoorlog.

Wij bidden

voor mensen

met nieuwe

blauwe plekken

op hun ziel

door oorlogen

die nu

worden uitgevochten

in het klein

van mens tot mens

en in het groot

van volk tot volk.

Wij mensen

bevechten vaak

wie anders zijn

dan wij.

Mogen wij

inzien dat allen

leven van

de ene aarde

uw creatie

op de adem

van uw Geest.

Wij bidden

voor wie

geen lucht krijgen

in de crisis

die de wereld

nu beheerst;

voor wie

ziek zijn

ten dode toe

en voor wie

door en door werken

om hen te redden.

Voor wie

dierbaren verloren

soms zonder

hun hand

te kunnen vasthouden

en afscheid

te kunnen nemen.

En voor wie

genoeg hebben

van het alleen zijn

verlangen

naar het gevoel

van sámen.

Laat hen

opademen

in de gemeente

van Christus

in de Geest

van liefde

van Jezus uw zoon.

In stilte

…

Onzevader

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!