Kerkdienst in de serie ‘Exodus, boek van bevrijding’, gehouden op zondag 11 september 2022 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke.

Hier zijn wij,

God,

onder uw dak

komen wij samen

als gemeente

van Christus.

Met velen

zijn we vanmorgen

en tegelijk

is elk van ons

alleen.

Niemand

kan helemaal

in ons hoofd

kijken

of in ons hart.

Er leven

herinneringen

die nooit

gedeeld zijn,

er zijn zorgen

die we anderen

besparen.

Om alles

waar wij alleen

mee zijn

roepen wij samen

tot U

en wij bidden:

HEER, Ontferm U…

Onder uw dak

komen wij samen

als gemeente

van Christus.

Zingend

en biddend

worden wij even

een geheel

en tegelijk

beseffen wij

hoeveel breuklijnen

er kunnen lopen

tussen mensen.

Er zijn verschillen

waar we niet

over praten

en afstanden

die we niet

kunnen overbruggen

in onze eigen

kleine kring

net als in het groot.

Om de gebrokenheid

van onze

samenleving

roepen wij samen

tot U

en wij bidden;

HEER…

Van onder

het veilige dak

van uw huis

kijken wij

samen naar

de wereld

om ons heen.

Op allerlei fronten

is er spanning

niets blijft rustig

zoals het was.

Zelfs die

enkele personen

van wie we dachten

dat ze er altijd

zouden zijn

om ons met elkaar

te verbinden

maken op een dag plaats

voor de volgende

generatie.

Breng Gij ons dan

samen

door uw Woord

en Geest van liefde

daarom roepen wij

tot U

en we bidden:

HEER…

Preek over Exodus 15: 22 – 16: 8 en Johannes 6: 31-35

Israël heeft zich losgemaakt uit de houdgreep van de farao van Egypte. Het volk heeft de wagens en paarden van zijn macht van zich afgeschud. Het is de diepte van de zee door gekomen. En nu staat het, nog bibberend, aan land. Het voelt zich als een kind zo licht. Helemaal herboren. Het avontuur van de vrijheid kan beginnen.

In elke generatie, zegt de Joodse traditie, moet je dit verhaal beschouwen als je eigen verhaal. Het is een archètypische geschiedenis. Want er loopt altijd wel een farao rond, in je leven. Er is altijd wel iemand die je meer beïnvloedt dan je zou willen, of iets waar je in vast zit. En dan is er altijd ook een diepe zee, waar je door moet om er los van te komen. De vraag: ‘Hoe leef je als een vrij mens’ is van alle tijden en plaatsen.

Ik weet niet wie uw/ jouw farao is, van dit moment. Misschien komt Corona nu meteen in je op, het virus dat ons leven zo heeft geregeerd en dat bij sommigen nog doet. Of misschien denk je aan een schaduw over je privéleven, waar je je weliswaar van bevrijd hebt maar die je telkens wéér van je moet afschudden. Vrij worden, ècht vrij, is vaak een hele toer! Ik las ergens over een non, die het benauwd kreeg in het klooster. Ze besloot een klein stukje vrijheid voor zichzelf te heroveren, hield wat eigen geld apart en kocht voor het eerst sinds tijden een kleurige nieuwe trui. Ze was er maar heel even blij mee. Direct erna kwam het schuldgevoel. Het galoppeerde als de wagens en paarden van de farao achter haar aan. De mooie trui brandde in haar kast. Ze deed hem weer weg. Zo zie je, de vraag ‘Hoe leef je als een vrij mens’ is van alle tijden en plaatsen. Het boek Exodus laat zich lezen als je eigen verhaal.

Na de doortocht door de zee voelt Israël zich als een kind zo licht. Helemaal herboren. Het avontuur van de vrijheid kan beginnen. Maar algauw blijkt dan, dat dit avontuur een woestijnreis is. Er is nergens water te vinden. Op de derde dag stuiten ze pas op een bron. Opluchting alom, tot het water geproefd wordt. Het is niet te drinken. Het smaakt bitter… Maar dàt was niet de bedoeling, denken ze. Vrijheid, dat was toch een feestje? Doen wat je wilt, zeggen wat je denkt, de teugels laten vieren, lekker je gang gaan, leven als een god in Frankrijk? Vrijheid is toch niet dat er een hobbel op je pad komt, waar je iets mee moet? Hoe nu verder, zonder water? Ze worden bezorgd, en bang. En ze beginnen te mopperen. Ze beklagen zich bij de leiding, bij Mozes. *Wat moeten we drinken?* Is dat geen eigenlijk geen onvrij gedrag? Als je hen zo ziet, zitten ze figuurlijk gesproken weer helemaal in Egypte. Angstland, betekent dat. Ze maken zich zo afhankelijk van Mozes als een slaaf van z’n baas.

Elke generatie moet dit verhaal beschouwen als z’n eigen verhaal, zegt de Joodse traditie. Wat is dat voor onze generatie gemakkelijk. Ik kan het zó met onze tijd verbinden. Onder het juk van Corona uit, dachten we dat de grote zomer van de vrijheid zou beginnen. Maar er kwamen hobbels en kuilen op de weg. Een oorlog, een energiecrisis, een wooncrisis, een klimaatcrisis, en een asielcrisis. Bezorgdheid en angst zijn gegroeid. Tegelijk is het vertrouwen in de leiding gedaald. Er wordt gemopperd, op de overheid. Politici luisteren niet, wordt er gezegd, ze lossen problemen niet op en zijn vooral met zichzelf bezig. En ja, de staat laat inderdaad flinke steken vallen. Maar moet de overheid ook alles oplossen? Verwachten we er niet teveel van? Zijn u en ik wel zo afhankelijk van ‘hogerhand’? Of gebruiken we onze vrijheid niet genoeg? Hoe leef je als een vrij mens? Dat is een hele weg. Met hobbels en kuilen, en crises om van te leren. Een woestijnreis.

Mozes gaat Israël voor op die weg. Het volk wordt bang, en gaan mopperen als een eerste levensbehoefte niet vervuld wordt. Maar hij *roept de Heer aan.* Hij schreeuwt naar God, zoals er letterlijk staat. Hij doet wat de bekende psalm zingt: ‘Evenals een moede hinde – naar het klare water smacht – schreeuwt mijn ziel om God te vinden – die ik ademloos verwacht.’ Alsof niet wáter z’n eerste levensbehoefte is, maar contact met de Eeuwige. Gesprek met God. Alsof dit in alle omstandigheden een bron van nieuw leven is. Mozes schreeuwt naar God, en neemt een luisterhouding aan. En inderdaad, dan gebeurt er wat. De Eeuwige wijst hem op een stuk hout, bij de bron. Als hij dat *in het water gooit, wordt het zoet.* Eigenlijk staat hier dat hij het hout in het water *werpt,* net zoals Jona zich in zee laat werpen. Zijn gebaar heeft dus iets van een offer. Mozes geeft hier zijn penninkje van de weduwe. Hij doet wat hij kan. Hij neemt verantwoordelijkheid. En dan wordt het water dat eerst zo bitter smaakte zoet. Israël kan drinken, en verder trekken. En het komt bij een oase met twaalf bronnen en zeventig dadelpalmen. Alsof er direct perspectief komt, als er maar één iemand begint met iets te géven. Hoe leef je als een vrij mens? Door niet meteen te mopperen, als er een hobbel op je weg komt, en de schuld aan een ander te geven. Maar door God aan te roepen, en je door Hem te laten aanspreken. Door te doen, wat je kunt. Door verantwoordelijkheid op je te nemen.

En nu hoor ik u denken: Verantwoordelijkheid op je nemen… Dat klinkt wel zwaar. Terwijl vrijheid toch zo licht is, als Israël zich voelde, na de doortocht door de zee? Daar hoort dan toch niet bij, dat je weer van alles moet! Vrijheid was toch een feestje? Doen wat je wilt, zeggen wat je denkt, leven als een god in Frankrijk? Maar als je er even langer bij stilstaat, zie je dat dit verhaal misschien wel dieper heeft nagedacht over wat vrijheid is dan u en ik. Want stel dat je níet met dit verhaal meegaat. Stel dat je Mozes níet volgt, géén verantwoordelijkheid op je neemt, en niets van jezelf inzet. Dan maak je je dus helemaal afhankelijk van een ander. Van een grote leider, die alles moet oplossen. Een regering, die alles moet kunnen. Of een god, die alles goed moet maken. En dan ben je niet vrij. De twee v’s horen bij elkaar! Vrijheid èn verantwoordelijkheid. Het één gaat niet zonder het ander…

En misschien hebt u daar ook wel een herinnering aan. Aan zo’n zeldzaam moment waarop het nemen van verantwoordelijkheid tegelijk dat opperste gevoel van vrijheid gaf. Ik denk nu aan de student, die me vertelde dat hij gewend was om z’n vrienden te pleasen om bij de groep te horen. Toen hij het een keer ècht niet eens was met wat er gezegd werd, sprak hij zichzelf voor het eerst uit. Hij gàf zichzelf. In de nacht erna droomde hij van vliegen, alsof hij door verantwoordelijkheid te nemen voor het eerst had geproefd wat vrijheid is.

De twee v’s horen bij elkaar, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Maar de Israëlieten – ze willen daar niet zomaar aan. Ze vallen telkens terug, in hun afhankelijke slavengedrag. Als ze anderhalve maand op weg zijn, is er niet genoeg eten. En dan gebeurt er hetzelfde als toen er geen water was. Ze worden bezorgd en bang. *Had de Heer ons maar laten sterven in Egypte,* mopperen ze tegen Mozes en Aäron, *daar waren de vleespotten tenminste gevuld en hadden we volop brood te eten.* Maar nu laat u *ons hier allemaal van honger omkomen!* Weer zijn ze figuurlijk gesproken terug in Egypte. Het Angstland, waar je geen ruggengraat ontwikkelt en anderen de schuld geeft van wat er mis gaat.

Opnieuw is Mozes degene, die dan de weg baant naar het leven als een vrij mens. En als je hem nu volgt, zie je dat er nog een derde v. bij die weg hoort. De v. van vertrouwen op de Eeuwige. Zodra de nood aan de man komt richt hij zich opnieuw tot Hem, en neemt een luisterhouding aan. Alsof hij weet: *De mens leeft niet van brood alleen, maar van alles dat de mond van de Heer voortbrengt.* En dan zegt God: *Ik zal voor jullie brood uit de hemel laten regenen.* Er zal genoeg voor elke dag zijn. Maar let op: Iedereen mag alleen zoveel verzamelen als hij of zij voor die dag nodig heeft.

Deze keer is de opdracht dus niet, zoals bij het water: Iets van jezelf geven. Maar: Niet teveel nemen. En je voelt wel: Dat is een oefening in vertrouwen. Alleen zoveel brood verzamelen als je voor een dag nodig hebt. Niet hamsteren. Geen voorraadschuren aanleggen. Het vraagt om vertrouwen op God, degene die deze woorden spreekt en die het brood geeft. Maar dat is lastig. De bezorgdheid neemt het maar zó over. En dan neem je tòch liever het zekere voor het onzekere. De Israëlieten gaan allemaal de mist in, in het vervolg van dit verhaal. Stiekem proberen ze toch een voorraadje voor zichzelf aan te leggen. Maar dan merken ze dat het teveel dat ze verzamelden de volgende dag verrot is. De maden lopen eruit. Wat is dit verhaal herkenbaar. Ook bij ons viel earth overshoot-day dit jaar al op 29 juli. Niet meer nemen dan je nodig hebt, vertrouwen dat de Bron van alle leven door zijn woord voor genoeg zal zorgen, dat is moeilijk.

Na de doortocht door de Rode Zee leert Israël langzaam dat er drie v’s zijn die hun weg kleuren: Vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Mozes gaat het volk met vallen en opstaan voor op die weg. Maar nergens zullen deze drie zó bij elkaar komen, als later, in het verhaal van Jezus. Of je nu bijbelvast bent of niet, je kent de grote lijn van dit verhaal. Is er ergens ook maar een moment in, waarop de rabbi van Nazareth niet volledig vrij is en tegelijk geheel en al verantwoordelijk? En dat allemaal door zijn vertrouwen op de Eeuwige, zijn doorgaande gesprek met Hem, zijn luisteren naar Zijn woord. *Ik ben het brood dat leven geeft,* zegt Hij daarom in het evangelie naar Johannes. *Wie bij Mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in Mij gelooft zal nooit meer dorst hebben.*

Straks komen we bij Hem, aan zijn tafel. We ontvangen Hem, in brood en wijn. We delen in zijn vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. En dan is er genoeg. Leven, in alle warme menselijkheid, voor iedereen. Amen.

Bronnen:

E. Drewermann, Een eigen weg, Overwegingen bij de boeken Exodus t/m Richteren, p.54 ev.

F.O. van Gennep, Naam geven wat ik zoek, Preek over Johannes 6, p. 25 ev.

Th.J.M. Naastepad, Naar Mokum, uitleg van Exodus 1-34, p. 189 ev.

J. Nieuwenhuis, Het laatste evangelie I, p. 150 ev

J. Sacks, Exodus, boek van bevrijding, p. 103 ev

Gebeden: zie volgende pagina

Eeuwige

U bent de bron

van alle leven

Uw oude en

wijze woord

lest onze dorst

meer dan water,

Uw Geest

van sámen

stilt onze honger

meer dan brood.

Mogen wij

putten uit

uw Woord

en ons laten

voeden

door uw Geest

opdat wij groeien

in vertrouwen,

vrijheid en

verantwoordelijkheid.

Wij bidden

voor mensen

bij wie een

eerste levensbehoefte

niet vervuld

kan worden.

Mensen die lijden

onder één van de

crises van onze tijd,

zonder dak

boven hun hoofd,

met te weinig

geld om te eten

en warm te zijn,

onbeschermd

tegen de

verwoestende

veranderingen

van het klimaat.

Dat wij ons niet

zo klein en

machteloos voelen

ten opzichte van

alle crises

dat wij ons

penningske

van de weduwe

niet geven.

Geef ons het

vertrouwen

om in vrijheid

onze eigen

verantwoordelijkheid

te nemen

opdat het leven

weer gaat stromen

uit uw Woord

en Geest.

Wij bidden

voor het Verenigd

Koninkrijk

een land in leiderschapscrisis

dat nu één van haar

ankers, haar koningin,

moet missen.

Het ontbreekt

meer landen

aan leiders

die hun volk

voorgaan

in de vrijheid om verantwoordelijkheid

te nemen,

gedragen

door een basaal

vertrouwen.

Mag de leegte

die zo aan het

ontstaan is

op den duur

gevuld worden

door de frisse wind

van uw Woord

en Geest.

Wij bidden

voor mensen

die op dit moment

wankel

op hun voeten staan

of ziek zijn,

voor mensen

die steun van een

naaste missen

of in rouw zijn.

Wij noemen…

Geef hen

vertrouwen

door uw Woord

en Geest.

In stilte…

Door JCoH, 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!