Kerkdienst in de serie ‘Ik en de ander’, gehouden op zondag 4 oktober 2020 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

O God,

Wanneer wij

door de

grote rode deur

binnenkomen

in dit, uw huis

kan er zomaar

een snaar

bij ons

worden geraakt

waarvan we

soms vergeten

dat we die

hebben.

Dan voelen we

ons ineens

maar klein

en worden

ontvankelijk

voor wat

zoveel groter is

dan wij:

het licht dat ons

omgeeft

de liefde die ons

draagt…

Wij worden geraakt

door u

en daarom bidden wij:

KYRIE

Wanneer wij

binnenkomen

in deze grootse

ruimte

kunnen wij ons

ineens

klein voelen.

En dat verandert

dan soms tegelijk

iets in onze kijk

op ons gewone

leven:

is datgene

waar wij ons

zo druk over maken

in ons werk

of onze verhouding

tot anderen

wel echt

belangrijk?

Waar gaat het om,

wat doet er toe

waar is het

in ons leven

eigenlijk

om te doen?

Vragen,

waar niet zomaar

een antwoord op is

en daarom bidden wij:

KYRIE

Waar gaat het om,

wat doet ertoe,

waar is het

in ons leven

eigenlijk

om te doen?

Vragen

die niet alleen

kunnen opkomen

in deze grootste

ruimte

maar ook

als de gebeurtenissen

in de wereld

om ons heen

ons even

te groot zijn

en te benauwend –

zoals nu het virus

ons opnieuw

helemaal

in zijn greep

lijkt te hebben.

Waar gaat het om

in deze situatie

wat staat ons

te doen

hoe kunnen wij er

voor elkaar zijn?

Wakker deze vragen

bij ons aan

daarom bidden wij:

KYRIE

Preek over Genesis 30: 25-43, 31:1- 18 en Marcus 10: 42-45

U hoorde zonet twee versie van dezelfde gebeurtenis. In de eerste versie is de verteller aan het woord. In de tweede versie geeft de verteller Jakob het woord. De eerste versie geeft de buitenkant van het verhaal. Je hoort erin, wat de omstanders Jakob en zijn oom Laban kunnen zien doen. De tweede geeft de binnenkant van het verhaal. Je hoort erin, hoe Jakob beleefd heeft wat er gebeurd is. En die twee versies, de buitenkant en de binnenkant van het verhaal, die verschillen nogal!

Dit is de buitenkant van het verhaal: Jakob heeft Laban eerst zeven jaar gediend om zijn jongste dochter Rachel, maar kreeg de oudste, Lea. Toen heeft hij hem nog eens zeven jaar gediend om Rachel, en kreeg haar gelukkig ook. Nu is hij eindelijk vrij om te gaan. Maar hij zou natuurlijk ook nog even kunnen blijven. Alleen moet er dan wel onderhandeld worden om een nieuw loon. Jakob en Laban gaan om de tafel zitten, en ontpoppen zich daar als scherpe onderhandelaars. Ze mogen dan familie zijn, maar er is geen wij-gevoel. Elk van hen zorgt vooral goed voor zichzelf. Na enig heen en weer gepraat komt Jakob met een opvallend bescheiden voorstel: als loon wil hij enkel de zwarte lammeren en de gestreepte en gespikkelde geiten uit de kudde van Laban – de meest zeldzame soort. ‘Prima’ zegt zijn oom en ze schudden elkaar de hand. Stiekem laat Laban dan echter alle zwarte, gestreepte en gespikkelde dieren uìt de kudde weghalen. De kans voor Jakob op een passend loon wordt nu wel heel klein. Maar deze doet alsof hij het niet gemerkt heeft. Hij is z’n oom te snel af en past een fokkerstruc toe, waardoor er allemaal zwarte, gestreepte en gespikkelde dieren geboren worden. Wat zijn deze twee aan elkaar gewaagd, in hun ik-gerichtheid!

Jakob trekt tenslotte aan het langste eind. En dan betrekt het gezicht van Laban, zoals er letterlijk staat in het Hebreeuws. Hij is niet meer zo vriendelijk tegen Jakob als eerst. Wie het allereerste bijbelverhaal kent over twee rivalen, weet wat dit betekent. Ook bij Kain en Abel is er een gezicht, dat betrekt. Een moment later komt het dan tot geweld. Als het ego vooroploopt, zegt dit oerverhaal, kan het tussen de mens en zijn broer alleen maar dood lopen. Dat is nu niet anders dan vroeger. Alleen moet elke generatie dit helaas opnieuw zelf ontdekken.

Jakob voelt dat het fout gaat en roept zijn vrouwen bij elkaar. En dan komt de tweede versie van het verhaal. De binnenkant. En die is heel anders. Jullie vader heeft mij bedrogen, zegt hij tegen Rachel en Lea. *Maar God heeft niet toegelaten dat hij mij benadeelde. Als Laban zei: Je krijgt de gespikkelde dieren als loon’, dan wierp het vee gespikkelde jongen. Zei hij: Je krijgt de gestreepte als loon’, dan kreeg al het vee gestreepte jongen’.* Zijn eigen rol in het verwerven van zijn bezit poetst hij weg. Hij dankt alles aan de Eeuwige. Hoe zit dit nu? Krijgen we hier alternatieve feiten gepresenteerd? Welk belang zou Jakob daarbij hebben?

Een paar jaar geleden in Jakobs geschiedenis zou ik zeker denken dat hij de feiten hier aan het manipuleren is. Maar er is in de afgelopen jaren wel wat met hem gebeurd. Hij is niet meer dezelfde, als toen we hem leerden kennen. In het begin wilde hij alleen maar hogerop komen en de eerste plaats krijgen. Maar intussen heeft hij al twintig jaar de tweede plaats in het huis van Laban. Al die tijd heeft hij voor zijn oom gewerkt. Hij heeft hem gediend, staat er tot vijf keer toe letterlijk in het Hebreeuws. En dienen, dat doet wat met een mens. Niet van de ene op de andere dag. Maar langzaam, zoals een steen van vorm verandert wanneer er gestaag een druppel op valt. Je gaat het verschil pas na jaren zien.

En dat verschil wordt ook zichtbaar, in de tweede versie van het verhaal. Daarin doemt er een nieuwe Jakob op, een ander mens. Iemand bij wie innerlijk dingen aan het schuiven zijn. Hij zorgt heus nog wel goed voor zichzelf, maar hij is niet meer alléén gericht op zichzelf. Zijn ego laat echt nog wel van zich horen, maar zijn ziel schemert er ook al tussendoor. En nu is natuurlijk de vraag: Hoe kan dat? Wat is er met Jakob gebeurd? Wat moet er überhaupt gebeuren, wil een mens bevrijd worden van zijn ik-gerichtheid? Hoe komt hij daarvan af?

Er zijn drie manieren, waarop een mens kan genezen van zijn ik-gerichtheid. Er is de komst van een ander in zijn leven, die zijn hart kan oprekken. Er is het lijden, dat kan louteren. En er is de ervaring, dat hij God niet is, die hem kan omvormen. Drie kansen, voor elk mens, om zijn egocentriciteit te overstijgen. Jakob krijgt ze alle drie.

Om te beginnen is er de komst van een ander, in zijn leven. De komst van Rachel. We hebben dat verhaal niet gelezen, u kunt dat zelf nog doen. Maar ik kan u zeggen: Zodra Jakob Rachel ziet, gaat hij voor haar lopen. Zij roept meteen zorgzaamheid in hem op, aandacht, liefde. En het moet liefde zijn, die diep gaat, die zijn ziel raakt. Want het is om háár, dat hij zo volstrekt tegen zijn vertrouwde ik-gerichtheid in voor Laban gaat werken en twee keer zeven jaar de tweede viool speelt in zijn huis. En misschien herkent u dit ook - hoe de komst van een ander in het leven van een mens voor verandering kan zorgen. Bijna elke puber en elke jong volwassene is vooral met zichzelf bezig. Dat hoort bij die leeftijd. Maar als er een vriendje of vriendinnetje komt, of er komt ziekte en verlies bij iemand in de familie, dan kan dat ineens wat doen. Dan ontwikkelt er zich een andere kant. Er wordt aan de ander gedacht, er wordt aan de ander gegeven. Er groeit zachtheid en gulheid. De ziel licht op! De komst van een ander in je leven is de eerste kans, om bevrijd te worden van je ik-gerichtheid.

In de tweede plaats is er het lijden dan kan louteren. Je ziet het aan Jakob. Het is geen lieverdje, deze man. Hij kan een ander zonder pardon onderuit halen. Maar hij krijgt geregeld ook een koekje van eigen deeg. Hij heeft zijn broer bedrogen, en wordt zelf ook bedrogen door zijn oom. Hij heeft Ezau op z’n knieën gedwongen, en wordt zelf ook tot dienaar gemaakt door Laban. Alsof het kwaad, dat hij een ander aandoet, elke keer als een boemerang bij hem terug komt. U weet intussen een beetje, wie hij is. Zijn naam betekent ‘Pootjehaker’. Hij is een mannetjesmaker. Dienen, dat kan dus niet anders dan lijden voor hem zijn. Het zet hem in de schoenen van degene die hij niet wil zijn. Van degene die niet altijd haantje de voorste is. Degene die lager op de ladder staat en minder invloed heeft. Degene die zich afhankelijk weet van anderen. En juist dat maakt een mens van hem. Een aartsvader, een oerbeeld van het menszijn zoals bedoeld. Een mens met oog voor de naaste, die precies is als jij en op wiens plaats je zomaar terecht kunt komen. Een voorafspiegeling van Jezus, die tegen zijn leerlingen heeft gezegd: Wij leven niet om te heersen maar om te dienen, niet om van alles te willen hebben maar om er voor elkaar te zijn.

Er is het lijden dan kan louteren. En misschien herkent u dit ook. Het kwaad dat je een ander aandoet, kan als een boemerang bij je terugkomen. Dat kan in het klein gebeuren. Je vergeet bijvoorbeeld iemand die ziek is te bellen, nadat ze een spannende afspraak had in het ziekenhuis. Vervolgens laat zij dan ook niet van zich horen als er iets belangrijks is met jou. Trump heeft wantrouwen gezaaid over het Amerikaanse staatsburgerschap van Obama en mogelijk drugsgebruik van Biden voor hun eerste debat. Nu krijgt hij met wantrouwen te maken over de vraag of hij wel echt Corona heeft en zo ja, hoe ernstig het is. Ziet u, het kwaad dat je een ander doet, kan als een boemerang bij je terugkomen. En dat werkt als een spiegel. Je gaat zien, wat je zelf hebt gedaan. Zo zou je ook kunnen kijken naar de crisis waar wij nu in zitten. De mensheid is in de afgelopen tijd steeds meer ruimte gaan innemen op de aardbol. Met onze hoge welvaartseisen hebben we veel gevraagd van de natuur. Nu dwingt de natuur ons, door het virus, om ruimte in te leveren. We kunnen niet meer alles, waar ons ego ons toe aanzet. We heersen niet meer, we moeten dienen en in bijna iedere stap die we zetten op elkaar letten. We konden zelfs niet ‘live’ 3 oktober vieren in deze stad, dit jaar! Lijden met een lange ij kan louteren. Dat is voor mijn gevoel tot nu toe onderbelicht gebleven. Zou het niet goed zijn als we niet alleen vechten tegen het virus of ons verzetten tegen de gevolgen ervan met #ik doe niet meer mee, maar nog wat meer in de spiegel kijken van de crisis en ons bezinnen. Welke boemerang komt erin bij ons terug. Wat zegt deze over onszelf.

Jakob heeft er twintig jaar voor nodig, om in te zien dat hij uiteindelijk ook zichzelf schade toebrengt, door zijn egocentrische levensstijl. Hij begint een toontje lager te zingen. Het lijden in zijn periode bij Laban loutert hem.

In de derde plaats is er de ervaring, dat jij God niet bent, die de mens kan bevrijden van zijn ik-gerichtheid. Jakob heeft al eens zo’n ingrijpende ervaring gehad. Dat was, toen hij van huis moest vluchten en voor het eerst alleen en zonder dak boven zijn hoofd de nacht doorbracht. Toen droomde hij van een ladder van de aarde naar de hemel. Van engelen, die er opklommen en afdaalden. En van God, die zei: Ik ben bij je, ik laat je niet alleen. De mannetjesputter, die hij toen nog was, is daarop wakker geworden met een gevoel van kleinheid ten opzichte van iets overweldigends. Vanaf dat moment weet hij, diep van binnen, dat er iets of iemand is, die hem te boven gaat. Dat hij God niet is. En dat gevoel laat hem niet los. Het geeft rust, als Laban hem het leven moeilijk maakt. Hij weet: Ik ben niet alleen! En het maakt hem dankbaar, als hij ziet hoe er - precies zoals hij gehoopt had! - allemaal zwarte, gespikkelde en gestreepte dieren geboren worden en hoe zijn bezit steeds groter wordt. Hij beseft: Ik heb daar zelf misschien wel iets voor gedaan, maar het is tegelijk een geschenk van God. Het leven is niet maakbaar. Wat mij toekomt is alles behalve vanzelfsprekend.

Er zijn drie manieren, waarop een mens bevrijd kan worden van zijn ik-gerichtheid. Er is de komst van een ander in je leven. Er is het lijden, dat kan louteren. En het besef, dat jij God niet bent, dat het vermogen kan geven tot overgave. Als je alleen let op de buitenkant van Jakobs verhaal zie je het niet, maar als je naar de binnenkant kijkt wel: Hij is aan het veranderen. Was hij eerst een ‘Pootjehaker’, die gedreven werd door zijn ego, nu groeit er bij hem innerlijke ruimte voor de Eeuwige, en de naaste, die is als hij. Zijn ziel bloeit op. Dat belooft wat! Wordt vervolgd… Amen.

Bronnen:

Jan Fokkelman, Oog in oog met Jakob, p. 55-82

H. Jagersma, Genesis, p. 81 ev

Nico ter Linden, Het verhaal gaat, deel 1, p. 139 ev

Eeuwige

Wij danken u

voor dit uur

van bezinning

rond de oude verhalen

uit uw boek.

Zij houden ons

een spiegel voor

en ook al doet

wat we zien

soms pijn

we leren ervan

we ontwikkelen ons

erdoor

we worden er

meer mens van

naar uw beeld.

We bidden

voor elk van ons

die iets herkent

van de twee kanten

in Jakob: het ego,

dat wil hebben

en vooruit streven

en de ziel

die alleen maar

wil zijn

en vol verwondering

naar de sterren kijken.

Mag onze ziel

ruimte krijgen

en ons ego

meer rust vinden in u.

Wij bidden

voor alle onheil

die voorkomt

uit de ik-gerichtheid

van mensen,

in de kleine kring

van families

en vrienden

en op de grote schaal

van landelijke

en wereld-

politiek.

Wij hebben

geen toekomst

zonder onze

naaste,

als wij

elkaar dienen

doen wij

onszelf goed –

laat uw woord

ons dit inprenten

als water

dat ook de harde steen

kan omvormen.

Wij bidden

voor het onheil

dat zoveel mensen

ondervinden

van het Corona-virus.

Voor wie

er ziek van zijn

voor wie er

dierbaren aan verloren

voor wie er

eenzaam van worden

voor wie er

angstig door zijn.

Laat hen

en ons

vertrouwen

op wat groter is

dan wij:

uw liefde -

en laat ons

doen

wat goed is:

uw liefde

vertalen

in aandacht

voor elkaar.

Wij bidden

voor alle mensen

die ziek zijn

getraumatiseerd

of in rouw.

Wij noemen

…

De donkerste

momenten

in een

mensenleven

kunnen zo

eenzaam zijn.

Geef toch oog

voor uw nabijheid

in alle lijden

door Jezus Christus

onze Heer.

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!