Oogstdienst, gehouden op zondag 7 november 2021 in de Hooglandse Kerk. Voorgangers: Prof. Dr. Jan Boersema (preek) en ds. Margreet Klokke (liturgie)

Hier zijn wij

met de oogst

van het jaar

dat nu bijna

achter ons ligt.

Elk van ons

heeft zich ingezet

voor z’n taak

en de mensen

om zich heen:

sommigen

kregen loon

naar verdienste,

waardering

voor hun bijdrage;

bij anderen

was de oogst

minder dan

verwacht,

en bleef het

applaus uit…

Hier zijn wij

met de oogst

van dit jaar.

O, God, mogen wij

vertrouwen

dat gij zíet

wat wij géven,

dat het niet

onopgemerkt

is gebleven,  
zo bidden wij:

Onder de oogst

is er ook zaad

voor straks;

het zaad van alles

dat wij leerden

in het jaar

dat nu bijna

achter ons ligt.

Wij leerden

vooral van

onze fouten

en alles

dat anders liep

dan gedacht;

wij zijn daardoor

niet meer

dezelfde als

eerst, er is

iets nieuws

in ons gegroeid

en dát is

het zaad voor

het jaar dat komt.

O, God,

mogen wij

geloven in

de mogelijkheid van

een nieuw begin,

met u en met

elkaar,

zo bidden wij:

HEER …

Hier zijn wij

ook de met de oogst

van alles

dat gegroeid is

zonder dat wij

er ook maar

een hand naar

hebben uitgestoken:

appels en peren

druiven en

bananen;

tomaten en

komkommers,

pompoenen

en courgettes.

Anderen

zaaien ze

en oogsten ze

en gij geeft

de aarde,

de zon en

de regen

waar zij

van groeien.

O God,

mogen wij zien

wat gij óns geeft

elke dag

opnieuw

zo bidden wij:

HEER…

HEER…

Preek over Prediker 11: 1-6 en Lucas 17: 20,21 door Jan Boersema

‘We moeten nu handelen’ riep Boris Johnson afgelopen week op de klimaattop in Glasgow. ‘Het is één voor twaalf’ Andere regeringsleiders vielen hem bij. Er moet iets gebeuren. Maar wat? Stoppen met bla, bla, bla zeggen de milieuactivisten. Zo snel mogelijk kappen met fossiel, omschakelen naar duurzaam!. Allemaal mooi, hoorden we ook iemand zeggen ‘maar je moet ook op de wind letten’ De financiële wind vooral. ‘Het moet allemaal wel betaalbaar blijven’. ‘Kortzichtig’ volgens velen, ‘Want we rekenen verkeerd, het nageslacht betaalt de rekening’. Weer anderen, milieudenkers, stellen fundamentele vragen: Moet ons hele vooruitgangsidee niet op de schop? Moeten we niet af van onze verslaving aan groei, aan meer, aan groter? Moeten we niet meer circulair gaan denken en handelen?. Als onderdeel van de grote kringloop van het leven op deze aarde. Of is dat misschien een té aardse gedachte waarbij we een waardevol geesteskind met het verontreinigde badwater weggooien. Geen groei? Wat zou die zaaiende boer uit Prediker 11 daar van vinden?

Die vragen speelden door mijn hoofd toen ik een verbinding probeerde te leggen tussen de gelezen teksten en het leven van alle dag. Misschien spelen ze ook door uw hoofd. Hoe het ook zij, ik ben er vast van overtuigd dat ze voorlopig onze maatschappelijk agenda zullen blijven bepalen en in toenemende mate ook de kerkelijke agenda’s. En dan is het goed om onze eigen traditie en de Bijbelse wijsheden opnieuw te bevragen. We zijn hier niet in Glasgow. Maar wel om ons samen te bezinnen door na te denken over onze eigen rol in het geheel, individueel als christenen, maar ook als christenheid.

Van de Deense theoloog en filosoof Søren Kierkegaard is de uitspraak: “Het leven wordt voorwaarts geleefd, maar achterwaarts begrepen”. Dat is een hele rake typering van het menselijk bestaan. Vaak snappen we pas achteraf hoe het zat en of we de juiste keuzes hebben gemaakt. Maar ons leven voltrekt zich in het nu en het staat niet stil. We zijn op weg. Op weg naar de toekomst, maar zonder die precies te kennen. Met hooguit het verleden als gids. En voorwaarts leven betekent ook handelen, we moeten nu keuzes maken en iets nalaten is in zekere zin ook handelen. Iets niét doen heeft ook consequenties. Dat gold voor de landbouwer uit Prediker, dat geldt voor het Corona beleid en dat geldt voor de klimaattop in Glasgow.

De uitspraak van Kierkegaard is ook heel typerend voor onze tijdsopvatting.

Het christendom wordt wel eens de godsdienst van de geschiedenis genoemd. En dat is voor ons als kerkgangers zeer herkenbaar. De iets oudere kerkgangers herinneren zich uit hun schooltijd ongetwijfeld nog wel het vak ‘Bijbelse geschiedenis’. Het was een vak waarbij de verhalen uit het oude en nieuwe testament zich ontvouwden als in een continue lijn.

En dat verhaal is nadrukkelijk een verhaal over God en de mensen. Over een God die aan het begin staat en ook aanwezig blijft in Zijn schepping. Een God die na de Grote Vloed een zevenvoudig verbond sluit met al wat leeft, die Abraham roept en Israël door de woestijn leidt op weg naar het beloofde land, een God die koningen aanstelt en profeten zendt om zijn volk op het goede pad te houden en uiteindelijk Zijn eigen Zoon stuurt om de wereld een toekomst te bieden. En die lijn trekken we graag door met als reisgenoten Augustinus, Hildegard van Bingen, Maarten Luther en Martin Luther King en al die anderen die ons verder op die weg inspireren.

Het is daarmee ook een heel warm en betrokken verhaal. Geen deïsme waarbij God zich na zijn Scheppend werk weer terugtrekt; een God die zich na dat begin vervolgens nergens meer mee bemoeit, zodat wij het hier op aarde maar moeten zien te rooien. Geen koele en afwezige God, maar een aanspreekbaar persoon. Eén die deelt in ons lijden; die met ons gaat; zich zelfs laat verbidden.

Het grote verhaal van de christelijke bijbel heeft dus een duidelijk lijn. Er is een begin een midden en een toekomst; een verleden, een heden en een perspectief. En daarmee was het in de wereld van die tijd in zekere zin ook uniek. Het wijkt af van de cyclische wijze van denken, een wijze die heerste in de *Umwelt*, bij de volkeren om Israël heen.

Maar wacht es even, hoor ik u nu denken. De bijbel kent toch ook de cycli van de natuur en van het leven? Helemaal waar! De Wijsheidsboeken en de Psalmen staan er vol mee; de terugkerende seizoenen van het jaar, de repeterende getijden, de rondgang van een opgaande en ondergaande zon. Zelfs zo, dat het lijkt of er niets nieuws is onder die zon; Menselijk gedrag dat zich herhaalt. Het ritme van de schepping; Er keren zaken terug, maar als je wat beter inzoomt – of eigenlijk uitzoomt - nooit op dezelfde manier. De context wijzigt. De grote lijn is doorgaand. Mensen komen, gaan en nieuwe generaties nemen het over. Als je het in een beeld wilt samenvatten wordt het een spiraal; Er is ritmiek, herhaling maar het heeft een richting; Er is voortgang in de tijd. Een toekomst. Lineair; geen terugkeer naar weleer.

En zoals we de bijbel lezen, zo lezen we ook de geschiedenis. Kerkvader Augustinus heeft die lezing met succes in het Westerse denken weten te brengen. De tijd als een beweging met een begin, een verleden, een heden, het NU en een toekomst die nog voor ons ligt; En die lineaire – voortgaande - opvatting heeft grote gevolgen gehad. Vooral omdat ze verandering impliceert. Immers, als er niets verandert, zien we ook geen voortgang, geen ontwikkeling. Dan blijft alles hetzelfde; Dan staan we stil. We draaien hooguit in een kringetje rond om weer op hetzelfde punt uit te komen.

Verandering op haar beurt – en dat hier is de crux – geeft de *mogelijkheid* tot verbetering. Het hoeft niet zo naar of ellendig te blijven als het nu vaak is. Het bestaande is geen vast gegeven, laat staan de norm. We lezen graag over Gods koninkrijk dat binnen bereik is, ook al kunnen we er niet precies de hand op leggen. Dat geeft hoop in een wereld waarin er zoveel is wat we graag zouden verbeteren. Hoop, een kernwaarde in het christelijke denken, wortelt in deze opvatting van de tijd.

Als verandering mogelijk is; als de kans op verbetering bestaat, als er vooruitgang geboekt kán worden, heeft het ook zin om daaraan te werken. Om individueel en als mensheid te streven naar een betere wereld. Misschien is het zelfs wel onze morele plicht om de wereld tot een betere plek te maken: ‘*to make the world a better place’*. Het is in ieder geval een streven dat aan onze westerse christelijk humanistische cultuur een ongekende dynamiek heeft gegeven. Trouwens nog steeds: Het is de dynamiek van *Yes we can* en *Wir schaffen das*. En met behulp van fossiele brandstoffen kreeg die dynamiek in de laatste 200 jaar vleugels. Dat heeft naast een immense hoeveelheid CO2, ook veel waardevols opgeleverd. Nooit is in de geschiedenis van de mensheid zoveel verbeterd als in die laatste twee eeuwen. Neem alleen al onze levensverwachting, die verdubbelde van 40 naar 80 jaar; we kregen er een compleet leven bij, met ook nog eens gemiddeld 60 jaar zonder serieuze ziektes. Een dak boven je hoofd, geen plaggenhut. Denk aan het kiesrecht, sociale voorzieningen en de mensenrechten. In materiële en immateriële zin is er sprake geweest van echte vooruitgang;

Maar kunnen we dat, nu de aarde ons zo nadrukkelijk de rekening van die vooruitgang presenteert, blijven zeggen?

De klimaat activiste Greta Thunberg vertikte het als 16 jarige om naar school te gaan en huiswerk te maken. Ze vroeg zich hardop af: ’Waarom zou ik aan mijn toekomst werken als politici bezig zijn die toekomst te verwoesten?’ Die vraag knalde erin. En u kunt zich, gelet op wat ik eerder zei, voorstellen waarom.

De grote vraag die nu op tafel ligt is: Is er een vorm van vooruitgang mogelijk die wel past binnen de grenzen die de aarde ons stelt. Een vooruitgang die wij als christenen ook in verbinding kunnen zien met het koninkrijk Gods.

Ik ben daar ondanks alles optimistisch over. Maar er is meer voor nodig dan een Green Deal. Het heeft alleen kans van slagen als we er in slagen om onze geschiedenis achterwaarts te begrijpen en eerlijk onder ogen te zien. Wie betaalde, behalve de natuur, de prijs van die ontwikkeling? Denk aan inheemse volken, denk aan slavernij, uitbuiting. Waren dat zwarte bladzijden? Of zat het ingebakken in ons idee van ontwikkeling en vooruitgang? Dat zijn moeilijke vragen, maar we zullen ze de komende tijd niet kunnen ontlopen. Ook niet als kerken

En wat staat ons nog te wachten? Wat te doen als de toekomst zo onzeker is.?

Je weet niet welke ramp de aarde zal treffen, lazen we in Prediker. En als je zaait, weet je zelfs niet of het zaad de ene of de andere, of elke keer ontkiemen zal. Desondanks is zijn advies: zaai in de morgen, en laat in de avond je hand niet rusten. Daaruit spreekt nuchterheid en kennis van zaken: als je niks doet gaat het in ieder geval niet goed. Maar ook vertrouwen. En, laten we eerlijk zijn, toch ook wat meer bescheidenheid dan ‘*Yes we can’*. Maar als het koninkrijk van God binnen ons bereik is, zoals Lucas ons vertelt, zouden dan al die kleine zaadjes – in vertrouwen gezaaid – niet zomaar het begin kunnen zijn? en een schuilplaats worden, wereldwijd?

Trouwe God,

Wij danken u

voor momenten

in het verleden

waarop u van zich

liet spreken.

Kleine ogenblikken

waarop ons

een licht opging,

waarop wij

een hand voelden

die ons droeg

of een woord hoorden

dat richting gaf.

Mogen wij deze

momenten

koesteren en

verzorgen

als zaadjes

van toekomst,

opdat wij zelf

blijven groeien

in onze

verhouding

tot U.

Wij danken u

voor de tijd

waarin wij nu leven.

De kwaliteit

van ons bestaan

is zoveel beter

dan in het

verleden

door de ontwikkeling

van wetenschap

en technologie.

Tegelijk is er

ook veel

verloren gegaan:

wij missen

de kwaliteit

van gemeenschapszin,

besef van

verbondenheid

met de natuur

en aandacht

voor ons

geestelijk leven.

Mogen wij

zaadjes zaaien

die hieraan

bijdragen,

opdat wij groeien

in onderlinge warmte,

eerbied voor het leven

en aandacht

voor uw geheim.

Wij bidden

voor mensen

wereldwijd

die niet delen

in de groei

van onze welvaart

er soms zelfs

de slachtoffers

van zijn,

en voor wie

hier bij ons

onder de armoedegrens

leven en afhankelijk zijn van de voedselbank.

Als er één mens lijdt,

lijdt de hele wereld,

doe ons groeien

in dit besef,

en daardoor in

medemenselijkheid.

Wij bidden

voor mensen

die veel

verliezen lijden,

voor wie ziek zijn

of in rouw.

Dat er liefde groeit

om hen heen

teken van

uw toekomst

ook voor hen.

In stilte

…

Amen.

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!