Ochtendgebed in de serie ‘Opstaan met Paulus’, gehouden op Hemelvaart 21 mei 2020 in de Hooglandse Kerk. Voorganger ds. Margreet Klokke.

Overdenking bij Lucas 24: 50-51 en Filippenzen 2: 5-10

Als Paulus de brief aan de gemeente in Filippi schrijft, zit hij in de gevangenis, vermoedelijk in Efeze. Het is niet bekend waarom hij is gearresteerd. Het kan te maken hebben met de inhoud van zijn boodschap of met andere in die tijd strafbare feiten. Hoe dan ook: Hij weet niet wat hem te wachten staat. Het is mogelijk dat de rechter zijn doodvonnis tekent.

Op dit dieptepunt van zijn leven, komt er een gedicht uit zijn pen. Een lied. Er zit ritme in, misschien hebt u dat zonet gehoord, toen het werd voorgelezen. Men denkt, dat het één van de eerste gemeenteliederen is geweest.

Als dit gedicht nú gelezen wordt, is het meestal rond Kerstmis. Want het begint zo: *Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens.*

Daarover gaat het met Kerstmis. Over God, die geboren wordt, in een mens. Over de hemel, die zich op aarde laat zien. Over licht dat schijnt, juist waar het donker is – in de stal, op een stelletje arme herders.

Maar Paulus’ gedicht omvat het hele leven van Jezus. In slechts zeven regels gaat het erin van Kerstmis, naar Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart. *En als mens verschenen,* gaat het verder, *heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam gegeven die elke naam te boven gaat …!* Het gaat met andere woorden in zijn gedicht van de hemel naar het diepste punt van de aarde, maar ook weer omgekeerd, van het diepste punt van de aarde naar de hemel. Jezus, verlaten door z’n vrienden en vermoord door z’n vijanden komt tenslotte thuis bij God. Hij die op de donkerste plek is terechtgekomen die je maar kunt bedenken op aarde, wordt opgenomen in Gods licht. Tegenstrijdig is dat eigenlijk. Wat je noemt: een paradox. Degene met wie niemand zou willen ruilen komt om zo te zeggen in de zevende hemel. Wat laag is in de ogen van mensen, mag bij God op de troon. Daarover gaat het met Hemelvaart, en daar eindigt Paulus’ lied mee.

Wat laag is voor mens, wordt door God hoog verheven. Paulus spreekt vaker in dit soort tegenstrijdigheden. Het dwaze van God is wijzer dan de mensen, kan hij bijvoorbeeld zeggen. En: Het zwakke van God is sterker dan de mensen. Dat is typisch de apostel. Hij wil zijn lezers ermee op een ander been zetten. Hij wil hen ermee losweken van hun gewone leven, en meenemen in het leven in de Geest van Jezus.

Wat laag is voor de mens, wordt door God hoog verheven. Deze paradox kan op drie manieren verandering teweeg brengen. In je persoonlijke leven, in je sociale leven en in je kijk op de wereld om je heen.

Om met dat eerste te beginnen. Paulus heeft de gemeente van Filippi verteld, hoe hij vroeger hoog op de sociale ladder stond, als leerling van de grote rabbi Gamaliël. Maar nu zit hij als een boef in de gevangenis in Efeze. In de ogen van de mensen behoort hij dus tot het uitschot van de aarde. Je zou verwachten dat hij zich er verlaten voelt en bang. Maar vreemd genoeg is dat niet het geval. Zijn brief aan de Filippenzen is vervuld van een wonderlijk soort vreugde. Want hij weet, door Jezus: Wat hoog en laag is in de ogen van mensen – dat klopt niet altijd. Het is soms precies andersom. Een mens aan de top kan zich onaantastbaar gaan voelen. Hij redt het wel, wat er ook gebeurt. Hij kan zich afsluiten. Terwijl Gods licht juist binnenkomt, waar er gebrokenheid is, en dus openheid. Paulus ervaart dat zelf, in de gevangenis. Hij voelt zich er tegelijk een mens van niets en àlles, in zijn verbondenheid met de gekruisigde. En dat geeft hij door aan zijn lezers. Als je diep zit, door wat voor omstandigheden ook, kun je open gaan en merken: God is niet ver, maar in Christus, dichtbij.

Wat laag is voor de mens, wordt door God hoog verheven.

Wanneer je met deze paradox leeft, kan er ook iets worden omgezet in je sociale leven. Dat is ook nodig, in Filippi. Paulus heeft gehoord, dat er spanningen zijn, in de gemeente. Het is een nieuwe groep mensen. Er is nog weinig structuur. En nu is er strijd om de eerste plaats, de positie aan de top. Naar wie wordt er geluisterd, als hij of zij spreekt, en naar wie niet. Van wie worden adviezen opgevolgd, als hij of zij iets voorstelt, en van wie niet. Deze ‘struggle for life’, die is van alle tijden en plaatsen. Je ziet hem op het schoolplein en in de kroeg, op de werkvloer en op het sportveld, in de Tweede Kamer en in de kerk. Paulus, zelf iemand die altijd graag nummer één wilde zijn, heeft ervaren: Dit is een strijd die ons van elkaar en van God vervreemdt. *Laat onder u de gezindheid van Christus Jezus heersen,* zegt hij dan ook tegen de gemeente in Filippi. Alleen als je je positie kunt relativeren en openstaan voor de mens op je weg, wie het ook is, kun je God ontmoeten. Want de Eeuwige licht op, in de ogen van de kwetsbare en afhankelijke medemens. Heeft Jezus niet gezegd: *wat je voor de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan?*

Wat laag is voor de mens, wordt door God hoog verheven.

Met deze paradox in je achterhoofd kun je tenslotte ook anders gaan kijken naar de wereld om je heen. Daar is het een ‘struggle for life’ in het groot. Ook nu, op een moment dat iedereen een gemeenschappelijke vijand heeft. Er is strijd om wie de meeste schuld heeft aan de viruscrisis en wie de beste oplossing. Er is strijd om waar het meeste geld vandaan moet komen voor welke grootste gaten. En er is strijd om wie het eerst een vaccin ontwikkelt en wie het dan mag hebben. Paulus heeft ervaren: in dit soort gevechten wint de sterkste en hij verliest tegelijk. Hij verliest humaniteit, en dat is uiteindelijk waar iedereen naar verlangt. Een menselijkheid, zoals die van Jezus. Hij, die in ieder mens een vonkje van Gods licht herkende en aanwakkerde. Ook al staat die menselijkheid in de Geest van Jezus nogal eens onderaan de politieke agenda’s, in werkelijkheid staat hij bovenaan. *Daarom heeft God hem hoog verheven,* zegt Paulus, *opdat in zijn naam elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, (…) tot eer van God de Vader…*

Het is met laag en hoog andersom dan je denkt. In je persoonlijk leven, je sociale leven en op wereldschaal. Dat is de boodschap van het gedicht, dat Paulus schrijft, op het diepste punt van zijn eigen leven.

Het doet me denken aan een oud verhaal, van Leo Tolstoj. Er was eens een koning, vertelt dit verhaal, die aan het einde van z’n leven nog één verlangen had. Hij wilde zo graag God zien. Hij riep alle wijzen van zijn land bij elkaar, maar niemand kon hem zeggen, waar hij dan moest kijken. Tenslotte komt er een herder naar het paleis, die gehoord heeft van de wens van de koning. Misschien kan ik hem voor u vervullen, zegt deze. Laten we onze kleren verwisselen. De koning is verbaasd, maar doet wat de herder zegt. Hij legt zijn mantel en zijn kroon af en bekleedt de herder ermee. Zelf doet hij de oude vuile mantel van de herder aan en doet de herderstas om. Dan laat hij toe, dat de herder hoog op zijn troon gaat zitten. Zelf blijft hij beneden staan, als een arme man. Zo kijken de twee elkaar aan. En vreemd, dan raakt de koning vervuld van een vreugde, die lijkt op die van de gevangen Paulus. Nu begin ik iets van God te zien! Roept hij uit. Wat laag is voor de mens, wordt bij God hoog verheven. Amen.

Bronnen:

Ton Baeten, De bijbel spiritueel, p. 663 (Over Filippenzen)

Gerd Theissen, Transparante Erfahrung, Predigten und Meditationen, p. 165, over Fil. 2: 5-11

Joanne Klink, Het huis van licht, ‘De koning die God wilde zien’, p. 103

Gebeden: zie volgende pagina

Eeuwige,

We danken u

voor dit uur

van samen

de ogen

omhoog richten

en tussen

de wolken

boven ons leven

door

zoeken naar u.

En wolken zíjn er

boven ons hoofd

op dit moment.

Het virus

dat de wereld

in z’n greep heeft

maakt mensen ziek

bang

en eenzaam

en het berooft

mensen

van hun

inkomen.

Onder ons

zijn er

die er somber

van worden

en zich veel meer

dan ze soms

laten merken

in een diep dal

voelen.

Wij bidden

voor wie zich nu

zo in laagland

bevinden.

Mag hun

kwetsbaarheid

hen open maken

voor u,

mogen zij

ervaren

dat u

er bent

in de diepte

en dat u hen

optilt, omhoog haalt

zoals u Jezus

uw Zoon

hebt doen

opstaan

uit de dood.

Wij bidden

voor wie zich

altijd al

in laagland

bevinden

omdat zij zich

om de een of andere

reden

minder voelen

dan anderen.

Mogen er

mensen zijn

die oog hebben

voor het

vonkje van

uw licht

dat in elk van ons

verscholen is

en het

omhoog halen

doen opstaan

in de Geest

van Jezus uw Zoon.

Wij bidden

voor wie

door geluk

of hard werken

aan de top

zijn gekomen

en blijven steken

in het gevecht

om de eerste

plaats.

Mogen er

mensen zijn

die hen

oog geven

voor de diepte

waarin soms even

iets van de hemel

weerspiegeld

kan worden.

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!