Kerkdienst met heilige doop, gehouden op zondag 14 maart 2021 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

O God,

Ook al zijn we

nog op weg

naar Pasen,

vandaag kijken we even vooruit

naar het doel

van de reis:

het is zondag

‘verheug u’.

En we verheugen

ons ook

want vandaag

wordt er

een kind gedoopt

een teken

van het nieuwe leven

met u, met elkaar

en met onszelf

dat komt;

een teken

van de hemel

die ons draagt

wie we ook zijn

en hoe het ook

met ons gaat.

Wat hebben wij dat nodig!

Daarom bidden wij:

Kyrie

Vandaag

kunnen wij ons

al een beetje verheugen

op Pasen.

Want er wordt

een kind gedoopt

zijn naam zal

voor het eerst

worden genoemd

in dit huis

en wij die

hier thuis zijn

zullen beloven

er voor hem te zijn

als nodig –

een teken

van een gemeenschap

die open is

en warm;

een teken

van de hemel

die ons draagt

door mensen

die er voor ons zijn.

Wat hebben wij

dat nodig!

Daarom bidden wij:

Kyrie

Vandaag

kunnen we ons

verheugen

op Pasen.

Want elke keer

als er een kind

wordt gedoopt

wordt er tegelijk

een zaadje gezaaid

van een nieuw en

ander leven.

Een leven

niet gekleurd

door een geest

van eigenbelang

maar door de Geest

van liefde

van Jezus uw Zoon.

En elk zaadje

hoe klein ook

kan uitgroeien

tot een boom

in de schaduw waarvan

anderen zich

wel bevinden.

Wat verlangt onze wereld daarnaar,

mensen als bomen.

Daarom bidden wij:

Kyrie

Preek over Matteüs 5: 3 en ‘Beati pauperes spiritu’ van Meister Eckhart

‘Iets aan een kind heeft vleugels,’ zegt een gedicht, ‘of het van boven kwam.’ Dat herken ik. Een pasgeboren kind kan soms nog zo half ‘in de hemel’ lijken, zo dicht bij God. Diep in slaap, ligt het vaak op z’n rug, de beide armpjes omhoog. Een toonbeeld van vertrouwen, van overgave. Bijna een kleine Christus gestalte. Het wil nog niets, het weet nog niets en het heeft nog niets. Het is helemaal afhankelijk en tegelijk helemaal goed. Perfect. Ontroerend om te zien. *Gelukkig wie arm zijn van geest,* de eerste zaligspreking past bij een kind dat het levenslicht nog maar net gezien heeft.

Toch is er geen ouder die het hierbij laat. Alle vaders en moeders beginnen er direct mee van alles toe te voegen aan het leven van hun kindje. Ze gaan hem helpen zich te ontwikkelen. En dat doen ze - bewust of onbewust - op vier niveaus. Allereerst leren ze hem dat hij iemand is. Ze laten hem voelen dat hij er mag zijn. Ze leren hem, met zichzelf om te gaan. Wat hij kan doen als hij honger heeft of verdriet. Hoe hij kan opstaan als hij gevallen is. En hoe hij keuzes kan maken, en zijn eigen weg kan gaan. De eerste lijn waarop ze hem helpen zich te ontwikkelen, is de persoonlijke. De tweede is de sociale. Ze leren hem omgaan met anderen. Ze doen het hem voor. Ze leren hem praten en luisteren. Lachen en huilen. Ruzie maken en sorry zeggen. Vriendjes maken en zichzelf blijven. Eerlijk delen en voor zichzelf opkomen. Zo helpen ze hem zich te ontwikkelen op de sociale lijn. De derde lijn is de maatschappelijke. Om op den duur zijn eigen plaats te kunnen innemen in de samenleving moet hij heel wat leren. Lezen en schrijven. Rekenen en tekenen. Aardrijkskunde en geschiedenis. Engels en Frans. Wiskunde en natuurkunde. Op een gegeven moment kiest hij een studie en leert hij een vak. Hij leert wat democratie is en op welke partijen hij kan stemmen. Zijn ouders helpen hem bij zijn ontwikkeling op de maatschappelijke lijn. De vierde lijn is de spirituele. Ik noem deze als laatste, omdat hij vaak minder in het oog springt. Maar eigenlijk is het de dragende lijn. Niet alle ouders geven er aandacht aan, jullie, Martijn en Aukje, doen dat wel. Je laat je kind dopen, leert hem bidden en vertelt hem de bijbelverhalen. Wat wordt er zo alles bij elkaar ontzettend veel toegevoegd, aan dat eigenlijk al zo perfecte wezentje in de wieg! Het kind wordt verrijkt, met allerlei kennis en ervaring. Want uiteindelijk moet het zichzelf kunnen redden, het leven in z’n vingers krijgen.

Tegen deze achtergrond is wat Jezus zegt, in de eerste zaligspreking uit de Bergrede, eigenlijk heel vreemd. Het is de omgekeerde wereld, van hoe het bij ons is. Bij ons is het: Gelukkig wie rijk zijn van geest, wie goed onderwijs hebben gehad. Zij komen verder! Maar Jezus zegt: *Gelukkig wie arm zijn van geest.* Hoe kan hij dit zeggen? Wat bedoelt hij ermee? Waar gaat dit over?

Jezus zegt vaker dingen, die tegendraads zijn. Alle negen zaligsprekingen zijn eigenlijk de omgekeerde wereld, van hoe het bij ons is. Misschien hebt u dat zonet gehoord. Zo praten, dat doet Jezus bewust. Het is vorm van uitdagend pastoraat. Je leven zit vaak zo vast in patronen en overtuigingen. Hij schudt eraan, als aan een boom. En waarom? Om nieuw leven te brengen in de vierde lijn, die van de verhouding met God, de spirituele die zo vaak naar de achtergrond verdwijnt. Want die lijn is dragend, als die sterk is komt dat alle andere aspecten van ons leven ten goede!

*Gelukkig wie arm zijn van geest.* Wat bedoelt Jezus daarmee? Wat zegt hij daarmee, over onze verhouding tot God? Meister Eckhart heeft er in de dertiende eeuw een preek over gehouden die indruk heeft gemaakt, bewaard is en de laatste tijd weer hernieuwde aandacht krijgt. In die preek zegt hij: armoede heeft een uiterlijke kant en een innerlijke kant. In deze eerste zaligspreking gaat het over innerlijke armoede. Hij vervolgt: ‘Verschillende mensen hebben mij gevraagd wat armoede in wezen is en wat een innerlijk arm mens is. Daarop willen we antwoord geven. Diegene is arm die niets wil en niets weet en niets heeft.’ Een zin om bij jezelf te herhalen, om langer bij stil te staan: ‘Diegene is arm, die niets wil en niets weet en niets heeft.’

Wat bedoelt hij met dat eerste: ‘niets willen?’ Hij wil hier niet mee zeggen dat je niets zou moeten willen op een persoonlijk, sociaal of maatschappelijk vlak. Het gaat om niets willen, in religieus opzicht. Hij denkt erbij aan mensen, die het ook op dat vlak graag goed willen doen. In de tijd van Jezus trof je die aan in de tempel, in Eckharts tijd in de kloosters. En u en ik kunnen ook in die valkuil stappen. Hij denkt aan mensen, die ontzettend hun best doen voor God. Die elke dag hun gebeden zeggen, die trouw naar de kerk gaan, die op bezoek gaan bij ouderen en flink geven aan de voedselbank. Dat is allemaal fantastisch, zegt Eckhart. Maar pas op, soms draait het in al dat goeds toch nog teveel om je eigen ik. Hij houdt niet van het idee, dat je als het ware op een ladder van deugden kunt opklimmen naar God. Beter is het, zegt hij, om niets te willen in dit opzicht, maar om je af te vragen wat God wil met jou. Maak je dus leeg voor God, zegt hij, en wacht. Dan zal hij jou vullen met zichzelf. ‘Diegene is arm, die niets wil.’

En wat bedoelt hij met het tweede: ‘Diegene is arm, die niets weet.’ Hij wil hier niet mee zeggen, dat je geen kennis zou moeten vergaren, in het leven. Het gaat om kennis in religieus opzicht. Als wij opgroeien, leren wij de werkelijkheid kennen via begrippen. Er wordt ons verteld: Dit is niet dat, en dat is niet dit. Water is geen berg, een boom is geen mens, een hond is geen olifant. Wij plakken onze begrippen op delen van de werkelijkheid om onze weg erin te kunnen vinden, om het leven in onze vingers te krijgen. We zeggen tegen elkaar: ‘Hier heb je een appeltaart, daar heb je een rivier, en daar een kerk’. Maar wij kunnen niet op dezelfde manier zeggen: ‘En daar heb je God’. Diegene die wij ‘God’ noemen onttrekt zich aan deze manier van kennis. Hij is een Mysterie, hij gaat ons te boven. Wie dit beseft, probeert God te bevrijden uit de gevangenis van de beperkende begrippen van mensen. Daar denkt Eckhart aan, als hij zegt: ‘Diegene is arm, die niets weet’.

En wat bedoelt hij met het derde: ‘Diegene is arm, die niets heeft.’ Hij wil hier niet mee zeggen, dat je geen bezit zou mogen vergaren. Het gaat hem over het gebruik van het werkwoord ‘hebben’ in verhouding tot God. Er zijn mensen, die zeggen: Ik heb van binnen ruimte voor God, een vrije plaats waar ik hem kan toelaten. Maar kun je dat wel zeggen: ‘Ik heb plaats voor God, of ik maak plaats voor God?’ Dat kan niet, zegt Eckhart. Dan denk je nog veel te veel vanuit jezelf. Je bent veel te vol van jezelf. Je hèbt geen plaats voor God, je bènt het. Je bènt ruimte voor God. Ergens spreekt hij hier op een beeldende manier over. Een tekst over de ziel, hij staat in uw liturgie. Eckhart zegt daarin: ‘Er is geen vat dat tweeërlei drank kan bevatten. Als het wijn moet bevatten, dan is het noodzakelijk eerst het water eruit te gieten; het vat moet leeg en vrij worden. Weet daarom: Wil je goddelijke vreugde en God opnemen, dan is het nodig dat je al het geschapene uit jezelf giet. Alles wat tot opnemen bereid en ontvankelijk moet zijn, moet leeg zijn. Giet daarom uit, opdat je vervuld wordt.’ Dat bedoelt hij, als hij zegt: ‘Diegene is arm, die niets heeft’.

*Gelukkig wie arm is van geest,* zegt Jezus. *Gelukkig, wie niets wil, wie niets weet en wie niets heeft’,* zegt Meister Eckhart. Daarmee wil gezegd zijn: Natuurlijk, aan de ene kant moet je veel leren. Je moet je ontwikkelen in persoonlijk, sociaal, maatschappelijk en religieus opzicht. Zo krijg je het leven in je vingers. Maar – en hier schudt Jezus aan onze boom – je moet ook iets afleren. Terwijl je het leven in je vingers krijgt, moet je ook beseffen dat je het niet in de hand hebt. Dat leer je vooral in je verhouding tot God. In verhouding tot hem kùn je alles wel beschouwd niets willen, niets weten en niets hebben. In verhouding tot hem past alleen de houding van het kind in de wieg: die van openheid en ontvankelijkheid, vertrouwen en overgave. En daar heb je ook wat aan, op de andere lijnen van je leven. Want je ontkomt er niet aan, om op een dag butsen en schrammen op te lopen in je persoonlijke leven, je sociale leven of je maatschappelijke leven. De mensenmassa die om Jezus heen zit als hij de Bergrede uitspreekt weet daarvan mee te praten. Het zijn vooral de mensen, van wie het leven niet gelukt is, die ziek zijn of arm of voor zondaar worden uitgemaakt, die zich tot hem aangetrokken voelen. Zij hebben aan den lijve ervàren, dat hoe je het leven ook in je vingers probeert te krijgen, je het nooit in de hand hebt. Eigenlijk ontvang je het, zoals je elke inademing zomaar gratis en voor niets krijgt. Je bent als mens vanaf je eerste tot je laatste adem in de hand van de Eeuwige. Zij begrijpen dat van binnen uit, net zoals een pasgeborene het lijkt te weten, als je ziet hoe hij met zijn armpjes omhoog vol vertrouwen in de wieg kan liggen. Bijna een kleine Christus gestalte. *Gelukkig, wie arm zijn van geest, want van hun is het koninkrijk van de hemel.*

Toen we met elkaar deze dienst voorbereidden, Martijn en Aukje, vertelden jullie me, dat dit ook is waarom je Lucas wilde laten dopen. Martijn, jij zei: Ik wil graag dat hij in de kring van mensen wordt opgenomen, die één ding met elkaar delen: Ze geloven allemaal, dat je niet alleen bent, wat er ook gebeurt in je leven. En Aukje, jij zei: Ik wil graag dat Lucas later weet dat hij hoe dan ook gedragen wordt, op de vleugels van God. Daar hoor ik in, dat jullie hem de komende tijd niet alleen veel willen leren, waardoor hij het leven in zijn vingers krijgt. Maar dat jullie hem ook iets willen afleren. Namelijk om altijd alles te willen controleren en te beheersen. Leven is lopen op twee benen: Het is leren en afleren, je best doen voor wat je hart heeft en stil worden, wachten op God, het is de hand aan de ploeg slaan en jezelf uit handen geven, je toevertrouwen aan de Eeuwige. Op die twee benen hoop ik dat Lucas gaat lopen. Dan zal hij gelukkig zijn. Amen.

Bronnen:

Het gedicht ‘Iets aan een kind heeft vleugels’ is van Michel van der Plas

Meister Eckhart, ‘Beati pauperes spiritu’, in ‘Over God wil ik zwijgen’ p. 8 ev

L.R. de Jong o.p. ‘Meister Eckhart, de voornaamste thema’s van zijn geloven’, Leerhuis spiritualiteit no. 40

U. Luz, Das Evangelium nach Mattheüs, I p.266 ev

Trouwe God

Wij danken u

voor ieder kind

dat ons voorgaat

in leven

met openheid

en ontvankelijkheid

in overgave

en vertrouwen.

Wij bidden

dat wij dit kind in ons

weten te behouden

of – als we het

kwijtraakten –

hervinden

door Jezus, uw Zoon,

onze Heer.

Wij bidden

voor momenten

in ons leven

waarop wij

aan den lijve

ondervinden

dat wij het leven

nooit helemaal

in onze vingers

kunnen hebben.

Dat wij het dan

zoeken in die laag

van ons leven

waar wij

niets willen,

niets weten

en niets hebben

maar ons wel

kunnen laten dragen

door uw

eeuwige armen.

Wij bidden

voor mensen

die aan den lijve

hebben ervaren

dat wij ons leven

niet kunnen controleren.

Voor wie

als kind

misbruikt werden

en daardoor

niet onbevangen

in het leven

kunnen staan.

Voor wie

ziek werden

of een handicap

kregen,

voor wie hun baan

verloren,

of een burn-out

kregen,

voor wie

in een scheiding

terecht kwamen

of een geliefde

verloren.

Mag de leegte

waarin zij

kunnen vallen

gevuld worden

met uw

nabijheid.

Wij bidden

voor ons land

dat deze week

naar de stembus gaat.

Mogen de

politici

die gekozen worden

integer zijn

in de omgang

met de macht

die zij krijgen,

dat zij met enige

bescheidenheid

en armoede

van geest

uw toekomst

dienen.

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!