Kerkdienst met doop in de serie ‘De spiritualiteit van de twijfel’, gehouden op zondag 2 mei 2021 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke.

O God,

Aan de kleine

kinderen

in ons midden

zien wij

hoe kwetsbaar

leven is.

Alles zit er

bij hen wel

op en aan

maar nog zo

klein;

en alles

doet het wel

maar nog zo

hulpeloos;

onschuldig

kijken zij de

wereld in

maar wat

zullen zij

allemaal gaan

zien en

meemaken…

Leven is

kostbaar èn

kwetsbaar,

we zien het

aan de kinderen

om ons heen

en daarom

bidden wij:

KYRIE

Aan de

kleine kinderen

in ons midden

zien wij

hoe kwetsbaar

leven is,

ook dat van

onszelf.

Hoe groot

en sterk

wij ook

geworden zijn,

allemaal

maken we

op een dag mee

dat ons lichaam

ons ineens

in de steek laat,

wij begrijpen

niet waarom,

onze wereld

staat op zijn kop.

En dan beseffen wij

pas goed

hoe onmisbaar

de aandacht

en steun is

van mensen

om ons heen,

en daarom

bidden wij:

KYRIE

Waar zouden

wij zijn

met heel dat

kostbare en

kwetsbare

leven op deze

aarde

zonder U.

Waar zouden

wij zijn

als U ons niet

inspireerde

met uw Woord

en door uw Geest

om voor elkaar

zoiets als

de grond

onder de

voeten te zijn

of licht

in de duisternis.

Waar zouden wij zijn

zonder U

die de bron bent

van het

goede leven

en daarom

bidden wij:

KYRIE

Inleiding tot de schriftlezing:

Ik stel Job even aan u voor: Hij is vroom en rechtvaardig, hij leeft naar wat hij gelooft. En hij leidt een gezegend leven, alles wat hij doet, lukt. Nu gaat het verhaal, dat er op een dag over hem gepraat wordt in de hemel. Satan, de stem van het cynisme, zegt: Dat is ook wel makkelijk, gelovig zijn als alles je goed gaat! Als alles hem tegenzit, zegt Job zijn vertrouwen wel op! Daar geloof ik niets van, zegt God. Ik stel mijn vertrouwen in Job. Ook als alles hem tegenzit, blijft hij mij trouw. Je mag het proberen! En zo geschiedt. Alles zit Job tegen. Hij verliest zijn bezit, zijn kinderen en zijn gezondheid. Zijn vrouw zegt tegen hem: Zeg je nu eindelijk je vertrouwen in God op? Hij doet het niet. Drie vrienden komen hem troosten. Zeven dagen houden ze hun mond, de beste vorm van troost die er is. Dan begint Job te spreken. Ik lees u voor, wat hij zegt. Daarna hoort u een deel van het antwoord van God, dat vijfendertig hoofdstukken later komt. En ten slotte hoort u de reactie van Job daar weer op.

Preek over Job 3: 1-9 en 20-23; Job 38:1-15 en 31-41; Job 42: 1-6

Afgelopen maandag keek ik op de televisie naar Jacobine Op2. In deze uitzending interviewde Jacobine Geel een aantal mensen, die afstand hebben genomen van het geloof dat ze van hun ouders meekregen. Wat heeft je daartoe gebracht? Vroeg zij hen. Eén van hen was de schrijver Stefan Enter. Enter groeide op in Barneveld, in een gereformeerd gezin. Hij ging ook naar een gereformeerde school. Hij leefde naar eigen zeggen in een gereformeerde bubbel. Ik heb daar heel goede herinneringen aan, zei hij. Het was een warm nest. Ik voelde me er geborgen. Weet je nog, wanneer daar verandering in kwam? Vroeg Jacobine. Ja zei hij, dat weet ik nog heel goed. Ik was veertien, en ik had vragen over het boek Job. Ik ging ermee naar de predikant. En toen merkte ik, dat hij er verlegen mee was. Dat hij er geen antwoord op had. En dat ik beter niet nog eens met zo’n moeilijke vraag bij hem kon komen… Opvallend vond ik dat. Het eerste scheurtje in zijn verhouding tot het geloof waarin hij was opgevoed ontstond, toen hij een vraag had die er niet mocht zijn…

Dat het boek Job in de bijbel is opgenomen, lijkt mij juist het teken dat vragen er wel mogen zijn. Het is zelfs heel hard nodig, dat ze benoemd worden. Want ze zíjn er, vandaag net als in vijfhonderd voor Christus, toen het boek Job geschreven werd. Job heeft al heel lang heel gelukkig geleefd, als er ineens een keer komt in zijn lot. Hij verliest alles dat hij heeft opgebouwd en alles dat hem dierbaar is, ook zijn gezondheid. Als zijn vrienden op rouwbezoek komen, klaagt hij: *Laat de dag dat ik geboren werd vergaan, en ook de nacht die zei: Een jongen is verwekt’.* En hij vraagt: *Waarom geeft God het licht aan ongelukkigen?* Wat moet ik nu nog, met mijn leven? Waarom overkomt mij dit? Zijn stem lijkt een stoorzender, in een doopdienst. En tegelijk laat hij ook iets horen, dat onderhuids aanwezig ìs. Er is onder wie een kerkdienst meebeleven altijd wel iemand, die diep zit. Ook deze week heb ik de vragen van Job weer gehoord, in mijn ontmoetingen in en om dit huis. ‘Waarom ben ik er nog?’Vroeg de man mij, die zijn geliefde verloor. ‘Het leven lijkt zo zinloos nu. Ik moet echt mijn best doen, om mezelf ervoor te motiveren’. ‘Waarom overkomt mij dit?’Vroeg de jonge man mij, die het ene na het andere onheil meemaakt. ‘Waar heb ik dat aan verdiend? En waar is God nu? Ik zie hem echt niet.’ Ik hoorde ook een echo van de stem van Job bij één van de doopouders. Zij zei: ‘Voor mij is de doop vooral een teken dat je niet alléén bent.’ En aan de manier waarop ze dit zei, kon ik horen dat ze de diepte van het alleen zijn kende. De klacht en de vragen van Job, ze mogen er zijn. Ze krijgen zelfs vijfendertig hoofdstukken in de bijbel. Ze benoemen wat er onderhuids is, in ons midden, ook op een feestdag als deze.

Het zijn geen gemakkelijke vragen: ‘Waarom ben ik er nog’ ‘Waarom overkomt mij dit’. De vrienden van Job vinden het moeilijk, om ze te laten stáán. Om het ermee uit te houden. En dat is herkenbaar. Dat is ook moeilijk voor u en mij. Je komt algauw met een verklaring of een oplossing. Iemand is eenzaam en lucht zijn hart. Wij zeggen: Sluit je je niet teveel op? Doe je wel genoeg je best om contacten te maken? Ouders hebben zorgen om hun kinderen. Wij zeggen: Was jullie opvoeding niet te slap? Of juist te streng? Iemand is depressief. Wij zeggen: Ben je niet te serieus? Moet je het niet wat makkelijker nemen? Het is lastig, om het uit te houden met echte bestaansvragen. De vrienden van Job kunnen dat ook niet. Zij komen met een verklaring en een oplossing. Job, zeggen zij, wat je overkomt is niet voor niets. God is rechtvaardig. Je moet gezondigd hebben. Anders zou hij je niet treffen! Doe boete, en er zal een keer komen in je lot.

In dit antwoord klinkt de theologie van die tijd door. Die luidt, kort maar krachtig: Wie met God en zijn geboden leeft, wordt gezegend. Wie van het juiste pad afwijkt, krijgt het op zijn bordje. Het hebben van zo’n verklaring helpt. Het geeft je grip op het leven. Lijden overkomt je niet zomaar. Je kunt er iets aan doen. Je hebt het zelf in de hand. En dat is iets, dat de mens nodig heeft. Controle hebben. Dat geeft hem een gevoel van geborgenheid.

In onze tijd is er een vergelijkbare verklaring. Het leven is maakbaar, wordt er gedacht. Wie goed doet, goed ontmoet. Je krijgt, wat je verdient. Als je je best doet, kun je een kunstwerk van je leven maken. En als het niet loopt, in je leven, ligt dat aan jezelf. Heeft hij wel gezond geleefd, vraag je je af als iemand ziek wordt. Is ze wel sociaal genoeg, vraag je je af als iemand maar geen baan vindt.

Er zit natuurlijk altijd wel wat in zo’n verklaring. Er ìs lijden, dat je over jezelf afroept. Het ìs verstandig, om gezond te leven. Sociale intelligentie ìs belangrijk, in je werk. Of je nu gelooft dat God je beloont voor het goede dat je doet, zoals de vrienden van Job, of dat het leven zelf dat doet, zoals velen vandaag – er zit iets in zo’n verklaring.

Maar Job neemt er geen genoegen mee. Sterker nog, hij is het er absoluut niet mee eens. Hoe zijn vrienden ook op hem inpraten – en dat doen ze, op een steeds onbarmhartiger manier! – hij houdt voet bij stuk. Hij heeft niet gezondigd. Hij heeft goed geleefd. Wat hem nu allemaal overkomt, dat is onverklaarbaar, oneerlijk en zinloos. Job twijfelt geen moment aan zichzelf, ook al heeft zijn verdriet hem nog zo verzwakt. Het leven klopt niet, zegt hij. En God klopt niet. Ik dacht dat hij rechtvaardig was, maar nu zou ik hem wel voor de rechter willen dagen. Mijn Godsbeeld is stukgevallen op de werkelijkheid. Hoe ik hem ook zoek, ik vind hem nergens. *Ga ik naar het oosten, daar is hij niet, naar het westen – ik zie hem nergens. Hij is in het noorden – en blijft onvindbaar, hij toeft in het zuiden – ik kan hem niet ontdekken.* Aangrijpend eerlijk is Job. Lees hem, zou ik willen zeggen, als je het moeilijk hebt. Lees hem, als je een vriend hebt die in de put zit. Lees hem, als er dingen in de krant staan die door je heen gaan – over de slachtoffers van de toeslagenaffaire, over al die Coronadoden in India. Job is de schreeuw van Edvard Munch uit de bijbel. Echt gróte kunst. Om zwaar van onder de indruk te zijn. Een stem uit de diepte van het leven. Een stem die gehoord moet worden. Vragen mogen er zijn. De bekende dominee Miskotte uit de vorige eeuw zei zelfs: Je kunt niet zonder. ‘Het is niet goed, als de vragen sterven’, zei hij. ‘Een begrepen God, ìs geen God.’

Vijfendertig hoofdstukken lang blijft Job klagen en vragen: Het leven klopt niet en God klopt niet. En almaar blijven zijn vrienden zeggen: Het klopt wel. Je móet iets gedaan hebben. Je móet iets te leren hebben. Zo komen ze geen stap verder. Op ene gegeven moment valt het gesprek dan ook stil. Niemand weet nog, wat te zeggen. Iedereen is uitgeput en leeg.

En dan, dan is er eindelijk ruimte voor God zelf. Er steekt een storm op, zijn stem klinkt. Hij antwoordt Job, vanuit het onweer. Beeld is dat onweer, voor zo’n moment waarop je iets overkomt dat groter is dan jij, waar je met je verstand niet bij kunt. Zo’n moment waarop de hemel even opengaat. En wat blijkt er dan direct: Job riep wel - *Ga ik naar het oosten, daar is hij niet, naar het westen – ik zie hem nergens.* Maar God is er àl die tijd bij geweest. Hij heeft alles gehoord, wat Job heeft geroepen, en alles wat de vrienden hebben gezegd. In het verborgene wàs hij erbij. Hij laat alleen nú pas van zich horen. Hij richt zich tot Job. Hij antwoordt hem. Maar zonder met een antwoord te komen. Is u dat ook opgevallen? Hij komt met wedervragen. Aan de hand van die vragen laat hij Job verder kijken, dan zijn eigen kleine bestaan. Hij richt zijn ogen naar de aarde, naar de zee, naar sterren aan de hemel en de dieren op het land. Hij laat hem als het ware een film van David Attenborough zien, en vraagt hem: *Waar was jij toen ik de aarde grondvestte? Wie sloot de zee af met een deur? Heb jij ooit het morgenrood ontboden? Kun jij de dierenriem op tijd laten schijnen? Wie verschaft de raaf zijn voedsel?* Job wordt erdoor uit het middelpunt van zijn eigen leven gehaald. Hij beseft ineens dat hij maar een klein onderdeel is van een veel groter geheel en dat God dit grotere geheel op een geheimzinnige manier ‘oneindig zacht in zijn handen houdt’ (Rilke). Een ervaring die verwondering oproept. Eerbied voor het mysterie van het bestaan. Een kind kan je soms in die verwondering voorgaan. Veel ouders zullen dit herkennen. Als je door de ogen van je kind kijkt naar de eendjes die je aan het voeren bent, of de regenboog die na een bui aan de hemel staat, dan zit je ook aan het einde van het boek Job. En je hoort God zeggen: *Waar zijn de sokkels van de aarde verankerd, wie heeft haar hoeksteen gelegd, terwijl de morgensterren samen jubelden? Kun jij de bliksem uitsturen? Wie heeft de ibis haar wijsheid gegeven?*

Nogmaals: God geeft Job geen antwoord op zijn vragen. Job moet het doen, zonder de geborgenheid van een verkláring, een óórzaak, een réden voor zijn lijden. Maar God antwoordt wel. En daarmee ontvangt Job een andere soort geborgenheid. De geborgenheid van leven in een dragende ik-Gij verhouding. De geborgenheid van Gods nabijheid, ook in de diepten van het bestaan.

*Job heeft juist over mij gesproken,* zal God ten slotte zeggen tegen z’n vrienden, anders dan jullie. Want Job heeft mèt God gesproken, terwijl de vrienden óver hem spraken. De vrienden waren theologie aan het bedrijven, Job was aan het worstelen met zijn geloof. Job is blijven klagen en vragen. Hij is Gods nabijheid blijven zoeken. Hij is in de ik -Gij verhouding blijven staan. Als je dat doet, zegt het boek Job, komt er op een gegeven moment een antwoord. Het antwoord: Ik ben er. In het verborgene. Ik zal er voor je zijn, altijd. Zo ontbied ik de morgen in je leven, altijd weer. Zo zorg ik dat de dageraad komt. Je zult door de diepte heenkomen. Je zult opstaan, aan mijn hand. Het wordt echt weer Pasen.

Miskotte zei: het is niet goed, als de vragen sterven. Vragen, eerlijke vragen, recht uit het hart, zoals de vragen van Job, die zorgen voor leven in de Godsverhouding. Dus lieve doopouders, wees niet bang als je kinderen vragen stellen. Stel ze samen met hen. En zoek met al je vragen dit huis op, waar Gods Naam wordt hoog gehouden: Ik zal er zijn, hoe dan ook, je bent niet alleen. Amen.

Bronnen:

W.M. Dekker, Waarom je met God moet strijden als een leeuw, ND 17 april 2020

P. Drijvers e.a. Job/Prediker

J. Holman, De bijbel spiritueel, Job, p. 255 e.v.

K.H. Miskotte, Antwoord uit het onweer, Verzameld werk 10

W.R. van der Zee, Wie heeft daar woorden voor?

Trouwe God,

Wij danken u

voor de doop

van Aron en Eveline.

Het is

bemoedigend

als ouders

beloven

hun kinderen

te willen

voorgaan

in leven

in de Ik-Gij

verhouding,

dat sterkt

ook ons

vertrouwen!

Dat zij en wij

het in alle

hoogten en

diepten

van het leven

trouw en

vasthoudend

blijven zoeken

bij u en dat

zij en wij

als het nodig is

antwoord krijgen

uit het onweer –

zo bidden wij: …

Wij bidden

voor mensen

in de diepte

met bestaansvragen

als die van

Job,

mensen

uit onze eigen

omgeving

die worstelen

met hun werk

rouwen om een

verlies,

die ziek zijn

of bezorgd

(wij noemen…);

maar ook

voor mensen

verder weg

die verliezen

lijden:

zoals deze week

in India

en Israël.

Dat zij niet

alleen blijven

met hun vragen

maar mensen

ontmoeten

die luisteren

en stil zijn

mensen

als tekenen

van uw verborgen

nabijheid

ook in de diepte,

zo bidden wij: …

Wij bidden

voor onze koning

en zijn huis

om wijsheid

en inspiratie

bij zijn taak

van samenbinden, vertegenwoordigen

en aanmoedigen;

en wij bidden

voor de mensen

in de Tweede Kamer

die ons land

een weg

moeten wijzen

uit de vertrouwenscrisis

waar we nu

in zitten.

Mogen zij

om te beginnen

zelf betrouwbaar

zijn,

zo bidden wij:…

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!