Oogstdienst, gehouden op zondag 13 november 2022 in de Hooglandse Kerk. Voorgangers: ds. Margreet Klokke (liturg) en Prof. Dr. Jan Boersema (dienst van het Woord).

O God, Vandaag

staan wij stil

bij de oogst

van het land,

bij alles wat er

dit jaar weer

gegroeid is

uit het donker

van de aarde,

aardappels en graan

groente en fruit.

En zo voelen we ons

vandaag

een beetje meer

dan anders

verbonden met die

groeibeweging

in de natuur:

vanuit de donkere diepte

van de aarde

naar het licht.

Zo groeien ook wij:

door het donker

in ons leven heen

ontwikkelen wij ons,

het is vaak

niet zonder pijn

dat wij

vrucht dragen…

daarom bidden wij

KYRIE

Vanuit de diepte

en door de pijn

van het leven heen

ontwikkelen wij ons,

worden wij

van betekenis,

en dragen wij vrucht,

elk van ons

op zijn of haar

eigen manier.

Maar vreemd

soms merken we

iemands bijdrage

pas op als hij of zij

de laatste adem

uitblaast

en terugkeert

naar de aarde

waar wij uit voortkomen.

Alsof wij dan pas

goed gaan kijken

naar wat hij of zij

van zichzelf

gegeven heeft.

Dat wij elkaar

toch wat meer

waarderen

en laten oogsten

van onze inzet…

daarom bidden wij: KYRIE

Als het

vanuit de diepte is

en door het donker heen

dat wij groeien

en ons ontwikkelen,

dan is er

hoop, ook in

donkere momenten

van onze

wereldgeschiedenis.

Ook al bevinden wij

ons nu in een

heftige tijd

van oorlog

en geweld

van klimaatverandering

en tekorten -

wij mogen

erop vertrouwen

dat er ook nu

in de donkere

diepte

iets nieuws

ontkiemt,

dat U ons een nog

ongeweten toekomst

schenken zult…

daarom bidden wij:

KYRIE

Preek over 1 Koningen 17 en Matteüs 19: 16-22

Elia staat bekend als een van de grootste profeten van het Oude Testament. Met Mozes behoort hij tot een bijzondere categorie. Dat zien we bijvoorbeeld terug in het Nieuwtestamentische verhaal van de verheerlijking op de berg. Op die berg spreekt Jezus met Mozes en Elia, zo lezen we in drie evangeliën (Matteüs 17, Marcus 9 en Lucas 9). Jezus gaat in gesprek met de Thora en de Profeten, vertegenwoordigd door Mozes en Elia.

We zien het ook in de Joodse traditie. Elia, die door de Schriftgeleerden wordt terugverwacht als voorbode van de Messias en waarvan Jezus in Marcus zegt dat hij al gekomen is. Elia, waarvoor altijd een beker wijn klaar staat bij het Joodse Pesach feest, omdat ze nog altijd op deze voorbode wachten.

Toch krijgt deze man Gods maar weinig tekst in het OT. Eigenlijk alleen hier in I Koningen, in de hoofdstukken 17 – 19. Na drie hoofdstukken geeft Elia het al op en wordt er een opvolger aangesteld. In Hoofdstuk 21 komt hij nog even krachtig terug in het verhaal over de wijngaard van Nabot en daarna, in 2 Koningen 2, stijgt hij in een stormwind op en moet zijn leerling Elisa het overnemen. Al met al 4 hoofdstukken tekst. Vergelijk dat eens met Mozes: vier hele bijbel boeken. Of met Samuël, Jesaja, Jeremia, Ezechiël en zelfs de 12 kleine profeten: allemaal een heel Bijbelboek. Wat is er zo bijzonder aan deze profeet Elia? En aan het gelezen tekstgedeelte?

Nou, hoor ik iemand zeggen, er wordt ons nogal wat verteld in dit hoofdstuk. Het zijn wel verhalen die je onthoudt. En dat is natuurlijk ook zo. Sommige zijn zelfs spreekwoordelijk geworden.

Zo kan ik me uit mijn jeugd herinneren dat mijn vader aan tafel tegen iemand die iets te royaal van het een of ander inschonk, zei: “Kalm aan, het is geen kruikje van de weduwe”.

Maar gaat het wel om die - voor ons moderne mensen - wonderlijke verhalen? En als het alleen om spectaculaire daden en om wonderen ging… was zijn knecht en opvolger Elisa dan geen betere vertegenwoordiger?

Of gaat het bij Elia om iets groters? Welnu: zijn levensloop maakt al veel duidelijk. Net als Mozes sprak hij vertrouwelijk met God en net als Mozes kende hij geen normale dood. En net als Jezus bracht hij ook 40 dagen & nachten in de woestijn door. Het gaat inderdaad om iets groters en dat grotere klinkt ook in ons gedeelte al door. Israël raakt in de greep van de ultieme afgod en Elia doet een ultieme en radicale poging om Israël weer terug te leiden naar de God van Israël: De HEER, de Eeuwige, die we meestal niet bij Zijn naam noemen, maar wiens naam wel van levensbelang is. Een zaak van leven en dood. Mozes wees daarbij de weg en deed aan het eind van zijn leven klemmend beroep op het volk “kies dan het leven” (Deut. 30) Elia probeert Israël weer op die weg te krijgen. En de verhalen maken duidelijk: dit is de weg van het leven, de weg waar schaarste overvloed kan worden, de weg met een toekomst. De weg ook van de soms radicale keuzes.

Hoe doet Elia dat in ons gedeelte?

Om dat uit te vinden moeten we in het voorafgaande Hoofdstuk (16) beginnen.

Daar lezen we dat koning Omri Samaria laat bouwen op een berg; als een nieuwe hoogte. Omri volgde Jerobeam in alle opzichten door net als hij de HEER, de God van Israël te tergen “met zijn nietige afgoden” (16:25)

Maar dan komt Achab en die gooit er nog een schep bovenop ‘Hij was nog slechter dan zijn voorgangers’ lezen we in vers 30 van H 16. En dat blijkt: Hij trouwt met Izebel een vrouw uit Sidon, en neemt ook haar goden over. Hij richt een Asjera-paal op en begint Baäl te vereren.

Baäl wordt in H 17 -het gedeelte dat wij lazen - helemaal niet genoemd, maar is voor het begrijpen essentieel. Baäl – zijn naam duidt op bezit, op hebben – staat in de Bijbel model voor de anti-God. Het is de heerser die wij NIET moeten dienen. Hij kent helaas vele gedaanten en wordt ook regelmatig aan een plaats gekoppeld.

En hier, bij Achab, gaat het om de god van de natuur, van de natuurkrachten en van de vruchtbaarheid. Op dat laatste wijst ook de Asjera paal. Gewijd aan de vruchtbaarheids- godin van de Kanaänieten. En die Baäl is geen kleine jongen, geen ‘nietige afgod’ zoals die van Omri. Deze Baäl kan voor regen zorgen, voor groei en oogst, voor graan en brood. En dat is van levensbelang in een land als Israël. Baäl was een man van de seizoenen, ’s winters nooit zo actief, sommigen zeiden dat hij dan sliep. Maar als hij wakker werd, beheerste hij de bronnen van het leven. Voor Achab was het de ideale god om goed te vriend te houden. Hoewel het overduidelijk was waar zijn hart lag, kwam voor Achab Baäl niet helemaal in de plaats van de God van Israël. Het lijkt altijd slim om wat achter de hand te houden; Twee heren dienen, veelgodendom, Polytheïsme, is aantrekkelijk. Dat gold ook voor het volk.

Maar niet voor Elia, wiens naam als een heldere boodschap klinkt: “Mijn God is Yahweh”; De HEER, de Eeuwige. Hij was een man in de traditie van Mozes.

Het korte optreden van de profeet Elia staat helemaal in het teken van de confrontatie tussen de Eeuwige, de God van Israël en zijn voornaamste tegenstander Baäl, de god van de natuur.

Meteen al in het eerste vers. Ineens staat daar een man voor Achab, de Thisbiet Elia, een man die zegt in dienst te staan van de God van Israël. Hij heeft slechts één boodschap: droogte! Baäl wordt op eigen bodem uitgedaagd. Geen waarschuwing, geen mogelijkheid tot inkeer; nee meteen een uitspraak, een vonnis. Ook nog eens een vonnis dat alleen door Elia kan worden opgeheven ‘tenzij ik het zeg’. Elia komt hier heel zelfverzekerd over.

Het is voorstelbaar dat Elia zelf om die droogte heeft gebeden, zoals de apostel Jacobus ons vertelt in zijn brief (Jac 5). Als een ultieme actie om uiteindelijk Israël weer op het goede spoor te krijgen. Confrontatie was geboden. Er staat veel op het spel.

Geen wonder dat deze dienstknecht van de God van Israël zich snel uit de voeten moet maken. Aan de andere kant van de Jordaan verschuilt hij zich en drinkt water uit een beek. Raven brengen brood en vlees. Dit spot natuurlijk met alle natuurwetten; en mogelijk ook met de spijswetten maar het maakt wel dit glashelder: ook de wilde natuur is dienstbaar aan de Eeuwige als het om het leven en overleven gaat.

En dan – zo gaat het verhaal verder - valt de beek droog. En terwijl een logische route dan de Jordaan zou zijn om alsnog water te vinden, moet Elia terug naar Sarefat, naar het land waar geen dauw en regen zou komen. Achab’s gebied. Om Baal in eigen huis, op eigen grond te laten zien dat De Eeuwige een God is die wél naar weduwen en wezen omziet.

En om duidelijk te maken dat – als je het meest schaarse en het meest waardevolle aan God toevertrouwt, en radicaal voor Hem kiest, overvloed je deel zal zijn.

Dat waardevolle hoeft overigens niet altijd schaars te zijn, zo maakt het Mattheus verhaal ons duidelijk. Het gaat om het twee heren dienen en de keuze van ons hart.

En dan die zoon die in een ogenschijnlijk vreemd ritueel weer tot een ‘levende ziel’ wordt. Daarin klinkt een parallellie met de zoon van Achab door. Met een betekenisvolle omkering. De zoon van de weduwe wordt dood omhoog gedragen naar de bovenkamer, staat weer op van het (profeten) bed, daalt af en wordt levend aan zijn moeder teruggeven. Zij heeft nu behalve te eten ook (weer) een toekomst. Van Achabs zoon Achazja lezen we in 2 Kon 1 dat hij uit de bovenkamer naar beneden valt. Op zijn bed en zwaargewond stuurt hij zijn boden naar Samaria om Baäl te raadplegen. Als Elia dit hoort, voorzegt hij tegen de boden dat Achazja niet meer van zijn ziekbed zal opstaan maar sterven. Uiteindelijk zal koning Jehu Achab’s hele koningshuis uitroeien (2 Kon. 9 en 10).

Voor Achab – met Baäl - is er geen zoon meer, geen toekomst.

Hoewel Elia een ultieme poging doet, blijkt het niet genoeg. Zelfs Elia weet Israël niet in het juiste spoor te krijgen en het NT leert ons dat alleen de Mensenzoon de dood definitief heeft overwonnen.

Maar wij, kiezen wij echt voor het leven?

Wat kunnen we daarvoor uit de besproken teksten als bemoediging, als steun in de rug meenemen?

Ik wil drie dingen noemen

Allereerst dat het dienen van de God van Israël verbonden is met mens EN natuur. Hij is Heer over zijn eigen schepping, maar valt er niet mee samen. Onze keuze voor Hem heeft daarom consequenties: alleen dan ervaren we iets van de door hem bedoelde scheppingsharmonie. Mens en raaf, ze mogen er beide zijn.

Die keuze voor Hem moet soms radicaal zijn. Dat vraagt vertrouwen. Bij het verhaal in Mattheüs vragen we ons af. Gaat dat niet erg ver? Alles verkopen? Waar moet je dan van leven?. Ook als het niet over het eeuwige leven gaat, is onze reactie vaak: “we doen al zo veel”; Ongeacht of het nu over het klimaat, de opvang van vreemdelingen, het vrijwilligerswerk of onze financiële bijdrage gaat. Dan zijn deze verhalen confronterend en die profetische scherpte lijkt me af en toe nodig; broodnodig.

Ik zie in de tekst ook een ontspannend en menselijk motief in het kiezen en gehoorzamen. De God van Israël vraagt geen slaafse houding, geen blinde gehoorzaamheid, maar vertrouwen. De weduwe protesteert bij het meel en moet overtuigd worden en de Godsman vertrouwen. Elia gaat nog verder en stelt de Eeuwige zulke indringende vragen dat Hij luistert en de levensadem (Genesis!) teruggeeft. Levensadem, brood en water, brood en wijn. De overvloed van het leven als we onze God durven vertrouwen. Amen

Eeuwige,

Wij danken U

voor de verhalen

uit Uw boek.

zij zetten ons

op een ander

been –

ook vandaag.

Als wij wat

schaars is

en waardevol

niet voor onszelf

houden

maar delen

zullen wij leven

in overvloed.

Dat wij het

wagen op dit

andere been

te gaan staan

in vertrouwen

op U die ons

altijd toekomst

gegeven hebt.

Wij bidden

voor mensen

die bang zijn

om wat zij

als van hen

beschouwen

te verliezen

en mèt al hun

appeltjes

voor de dorst

arm worden

aan contact,

verbondenheid,

buiten de warme bloedomloop

van geven en

ontvangen

komen te staan.

Wij denken nu

nu ook aan

wereldmachten

die zich kunnen

isoleren

door pure gerichtheid

op het eigene.

Breek alle

verharde harten open,

God, door uw

Woord en Geest…

Wij bidden

voor mensen

die met vallen

en opstaan

hebben geleerd

te delen –

misschien wel

omdat zij ooit zelf

een tekort hadden

ziek waren

afhankelijk

of kwetsbaar.

Hun grote

en kleine gaven

aan de Voedselbank,

hun roepen

om aandacht

voor de klimaatcrisis, hun tijd voor vrijwilligerswerk,

hun inzet

voor de naaste –

het zorgt

voor toekomst!

Voed hen,

inspireer hen, God,

door uw Woord

en Geest…

Wij bidden

voor alle mensen

die onze schaarse

tijd en aandacht

nodig hebben;

voor wie ziek zijn

of in rouw.

Wij noemen…

In ons delen

schuilt Uw overvloed,

mogen zij dit ervaren.

In stilte…

Door JCoH, Amen

Wij zegenen U

Heer onze God,

want vanaf het begin

hebt U de mensheid

wakker geschud

met uw vragen:

‘Waar ben je?’

en ‘Waar is je broer?’

Uit onze

ik-gerichtheid

hebt U ons

geroepen tot

er-zijn voor elkaar

zoals U er bent

voor ons.

En overal waar

Uw roepstem

gehoord is

en gedaan

lichtte er even

iets op

van Uw Koninkrijk,

een leven

in overvloed

voor alle mensen.

Daarom zingen wij

U de lofzang toe:

Heilig, heilig…

Wij zegenen U

om Jezus Uw Zoon,

die ene mens

die Uw roepstem

stééds heeft gehoord

en gedaan.

Hij was niet bang

om zichzelf

te verliezen.

In vertrouwen

op Uw trouwe

er-zijn voor hem

wàs hij er

voor wie een ander

nodig hadden.

Hij deelde zichzelf

uit, tót in de nacht

waarin hij werd uitgeleverd,

en hij *een brood nam,*

*het dankgebed uitsprak,*

*het brak en zei:*

*‘Dit is mijn lichaam voor jullie.*

*Doe dit, telkens opnieuw,*

*om mij te gedenken’.*

*Zo nam hij na de maaltijd*

*ook de beker en hij zei:*

*‘Deze beker is het*

*nieuwe verbond*

*dat door mijn bloed*

*gesloten wordt.*

*Doe dit, telkens als*

*jullie eruit drinken*

*om mij te gedenken…’*

En nu wij hier

bijeen zijn

om hem te gedenken

bidden wij

om zijn Geest

in ons midden;

Uw heilige Geest

van delen

gedragen door

vertrouwen

voelbaar aanwezig

in het breken

en schenken

van brood en

van wijn.

Het is in deze Geest

dat wij samen bidden:

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!