Kerkdienst in het tweeluik ‘Over koningschap en macht’, gehouden op zondag 5 februari 2023 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

O God,

Ons hoofd

zit vaak zo vol

met verhalen

van gisteren

en plannen

voor morgen

dat wij niet goed

kunnen afdalen

naar die stille,

lege ruimte in ons

die wacht op U.

Het zou zo’n

rust kunnen geven

als wij daar

vaker verkeerden.

Maar de waan

van de dag

trekt ons

er uit weg,

alsof wij er

ergens ook

een beetje bang

voor zijn -

de stilte

waar U in woont.

Vanuit onze

innerlijke onrust

roepen wij daarom

tot U en

we bidden:

KYRIE

Ons hoofd

zit vaak zo vol

dat wij niet goed

kunnen afdalen

naar die stille

lege ruimte in ons

van waaruit wij

er kunnen zijn

voor elkaar.

Het zou

zoveel meer

verbinding

kunnen geven

als wij van daaruit

naar elkaar

konden luisteren

en elkaar

lieten uitpraten.

Maar ons

eigen verhaal

dringt telkens

weer voor,

alsof wij bang zijn

om naar de

achtergrond

te verdwijnen.

Vanuit onze

innerlijke onzekerheid

roepen wij daarom

tot U

en we bidden:

KYRIE

Ook de wereld

om ons heen

is zo vol van

verhalen en

emotie.

Er zijn deze week

weer rampen

herdacht

en oude trauma’s

benoemd.

Er zijn

demonstraties

gehouden

en stakingen

georganiseerd.

De ene heftigheid

volgt de andere

soms zo snel op

dat we er murw

van kunnen worden.

Mogen wij

in dit uur verstillen

en door alle

verhalen heen

tot op de kern zien

van het leven:

Uw liefde

die alles doordringt

en toekomst geeft

Daarom

bidden wij:

KYRIE

Preek over 1 Koningen 21: 1-20 en Matteüs 6: 19-21

Het gaat vandaag over macht. ‘Ik vind dat geen prettig woord’, zei iemand pas tegen mij. Nee, ik ook niet. Je verbindt het automatisch met machthebbers als Putin en Khamenei, of topmannen van bedrijven als Shell en ExxonMobil, en de manier waarop zij in de krant komen. Je verbindt het liever niet met jezelf. En toch speelt macht een rol in de meeste intermenselijke verhoudingen. Tussen ouder en kind. Leraar en leerling. Verpleger en patiënt. Ambtenaar en burger. Pastor en pastorant. Ik liep laatst achter een moeder en twee dochters door de stad. De kleine meisjes hadden kennelijk iets gedaan dat de moeder als ‘dit kàn niet’ had ervaren. De kinderen huilden hun hart uit hun lijf, hadden spijt, wilden een hand van de moeder. Maar deze zei steeds: ‘Ik wil jullie niet meer zíen’. Het machtsverschil was pijnlijk voelbaar. Macht speelt een rol in de meeste intermenselijke verhoudingen. Dat is zoals het is. De vraag is alleen: Ben je daar bewust van. En hoe ga je ermee om. Het verhaal van koning Achab en de profeet Elia kan daarbij inspireren, zeker wanneer je het leest met in gedachten de gestalte aan koning Jezus.

Onder leiding van koning Achab gaat het goed met de economie van Israël. Door zijn huwelijk met de dochter van de naburige koning, is er een levendige handel tussen hun twee landen ontstaan. De welvaart stijgt tot ongekende hoogte. Er worden huizen gebouwd. De stedelijke bevolking groeit. Er gaat steeds meer om. Dat is op zich natuurlijk prachtig. Alleen is Achab hierdoor gaan geloven dat economie alles is. Hij is gaan knielen voor de god Baäl. En Baäl, dat betekent ‘Heer’, ‘Bezitter’, ‘Hebbert’. Hij gelooft erin, dat succes en roem, geld en goed je toekomst geven. Dat welvaart de basis van je leven vormt.

U zult begrijpen, dat als dìt je levensovertuiging is, je niet snel genoeg hebt. Zo komt het, dat Achab zijn oog laat vallen op de wijngaard van zijn buurman, Naboth. Die kan hij wel gebruiken! Hij kan er groente verbouwen. Dan brengt de grond meer op, dan nu met alleen maar wijnstokken. Die doen er immers zo lang over, voor ze vrucht geven… Alles is economie voor Achab. Hij denkt in termen van investeringen en opbrengst. Zelfs over een wijngaard. Terwijl zo’n stukje grond in de traditie van zijn volk een geestelijke betekenis heeft. Een wijngaard – die staat symbool voor Gods Koninkrijk. Het goede leven, in vrede, met Hem en elkaar. Het vertrouwen erin wordt van generatie op generatie doorgegeven. Het is erfgoed. Een wijngaard, die kàn niet verhandeld worden. Achab heeft daar alleen geen gevoel meer voor. Hij heeft een goeie deal voor Naboth. Z’n buurman kan een ànder stukje grond krijgen, voor z’n wijngaard, of geld.

Als een koning je iets vraagt, zeg je niet zomaar ‘nee’. De kroon representeert macht. Toch móet Naboth wel weigeren. Hij zegt: *De Heer verhoede dat ik de* erfenis *van mijn voorouders aan u zou afstaan*. Het is zijn geloof, dat tussen de wens van de koning en hem in staat. Als je Achab een beetje kent, intussen, begrijp je dat hij geen antenne voor heeft voor dit soort overwegingen. Hij voelt zich alleen maar tekort gedaan, nu. *Woedend en terneergeslagen* komt hij thuis. Zijn begeerte is niet vervuld. En zijn statuur als koning aangetast. Hij voelt zich ineens heel klein. En hij gedraagt zich ook, als een kind. Toen ik zes was en een keer gedwarsboomd werd in wat ik wilde, heb ik volgens mijn ouders een briefje op de trap gelegd waarop stond: ‘Ik kruip nu onder de dekens en kom nooit meer terug’. Daar doet Achab me aan denken. *Hij gaat op zijn bed liggen, met zijn gezicht naar de muur, en weigert te eten.*

Als koningin Izebel dit ziet, komt ze meteen in beweging. Haar man gedraagt zich als een kind. Dus zij neemt de moederrol op zich. De rol van een curling-moeder, die de baan schoonveegt voor haar kroost. In tien werkwoorden regelt ze, dat Achab van z’n bed kan komen en zich als een koning kan vertonen bij zijn onderdanen. Zorgen, schrijven, verzegelen, sturen, afkondigen, vooraan laten plaatsnemen, tegenover hem laten plaatsnemen, beschuldigen, buiten de stad brengen en stenigen. Tien werkwoorden die tot de dood van Naboth leiden. Het zijn er natuurlijk niet voor niets tien. Ze staan tegenover de tien woorden van de Eeuwige, de God van Naboth, die leven brengen, waaronder: Niet begeren, niet vals beschuldigen, niet doden…

‘Ik vind macht geen prettig woord’, zei iemand pas tegen mij. Hier zie je dan inderdaad macht aan het werk, in de onprettige zin van het woord. Je ziet machtsmisbruik. En daarmee zit je midden in de actualiteit, het nieuws van deze week. Van welke instelling berichtte de krant nu ook weer, dat er een angstcultuur heerst, omdat er machtsmisbruik plaatsvindt? De afdeling van de belastingdienst, die de rommel van de toeslagenaffaire moet opruimen. Het is zo langzamerhand strijk en zet… Wat nu het goede is, van deze tekst ernaast leggen, is dat je gaat zien waar dit machtsmisbruik vandaan komt. Niet uit kracht, maar uit zwakheid. Heerszucht komt voort uit angst, zegt dit verhaal. Kinderlijke angst, voor door de mand vallen. *Ben jij nu een koning?* zegt Izebel als ze de ontredderde Achab ziet. Daarmee legt ze de vinger precies op de zere plek. Op zijn angstige ego. Mag ik er wel zijn, nu ik voor één keer geen winaar ben maar een loser? Heerszucht komt voort uit angst. Het is niet groot maar klein.

Is het niet bevrijdend, om dit te zien? Nu kun je je eigen momenten van heerszucht beter onder ogen zien. Je kunt er met compassie naar kijken. Je begrijpt: Je wordt niet woedend, omdat je dominant bent en het niet kunt verdragen als iemand tegen je ingaat. Je valt uit, omdat je je ten diepste kwetsbaar voelt. En dat is menselijk. Iets om met liefde te benaderen. Het verhaal helpt ook om anders te kijken naar de machthebbers in je omgeving. Grote kans dat de managers van die afdeling van de belastingdienst ook gewoon bang zijn. Alles wat ze doen, ligt momenteel immers onder een vergrootglas! Dat wil niet zeggen, dat ze misschien niet gevaarlijk zijn. Maar wel dat je kunt durven tegen hen òp te staan.

Elia staat óp, en gaat naar Achab. Wie er vorige week was, weet wat de naam van de profeet betekent: ‘YHWH is God’. ‘Ik ben er is God’. Anders dan voor Achab, is succes en bezit niet de basis van het bestaan van de profeet. God is voor hem de grond onder zijn voeten. Hij laat zich dragen door Zijn tien woorden. Die zijn voor hem een schat aan wijsheid, een rijker bezit dan goud. Ze geven hem richting, ze maken hem vrij tegenover de machthebber van zijn tijd. En Achab vóelt dat, als hij Elia voor zich ziet staan. Hij voelt de innerlijke vrijheid van de man tegenover hem. *Mijn vijand heeft me dus weer weten te vinden,* zegt hij*.* Precies, zegt Elia. *Ik heb u gevonden.* ‘Zo zegt de Heer, de God in wiens dienst ik sta: Izebel en jij zullen net zo bloedig sterven als Naboth’.

Teksten als deze zijn altijd lastig. Ze roepen het beeld op, van de wraakzuchtige, Oudtestamentische God. Terwijl ze - als ik het goed zie - alleen maar willen zeggen, dat het leven zó in elkaar zit, dat je daden gevolgen hebben. En dat God in die gevolgen een gesprek met je begint. Kijk nu eens, wat heb je gedaan? Elia probeert Achab daar gevoelig voor te maken. *U hebt uzelf ertoe geleend iets te doen dat slecht is in de ogen van de Heer,* zegt hij*. U hebt uzelf verkocht,* staat er in een andere vertaling. Hij is met andere woorden geen baas over zichzelf geweest. En dat is niet sterk. Dat is zwak. Elia ontmaskert de koning. Hij toont hem zijn kleinheid. En dat doet hij met gezag. Zijn woorden maken indruk. Achab zal later serieus het boetekleed aantrekken.

En zo gaat het vandaag niet alleen over macht, maar ook over gezag. Achab representeert het woord macht. Elia het woord gezag. Macht, zie je aan hun verhaal, is afhankelijk van positie, van hiërarchie. Als men het eenmaal verworven heeft, wil men het behouden en moet het verdedigen. Het is gekoppeld aan het ego, het angstige kind in elk mens. Gezag wordt een mens verleend, op grond van een persoonlijke kwaliteit, een gave die samengaat met bescheidenheid en onbaatzuchtigheid. Het is gekoppeld aan de ziel, het besef onderdeel te zijn van een groter geheel en de wens daaraan dienstbaar te zijn. Het komt voort uit liefde voor wat het zelf overstijgt. En liefde, die kent geen angst. Liefde staat òp, als dat geboden is. Je ziet het in Oekraïne, je ziet het in Iran. Het is uit de kracht en het gezag van de liefde voor iets dat het zelf overstijgt, dat er daar wordt opgestaan tegen de machthebbers.

Gezag groeit uit liefde. Deze woorden brengen ons bij Jezus. Die ene mens, rond wie de wijngaard van Gods toekomst even werkelijkheid is geworden. Die ene koning, die niet zo nodig hoefde te heersen maar die kwam om te dienen. Het valt mij op, dat zijn naam vandaag vaak genoemd wordt, in boeken en op websites over leiderschap, macht en gezag. Meestal in één adem met die van Gandhi, Martin Luther King en Mandela. Alsof de christelijke traditie altijd nog een bron is, waar je uit kunt putten, als het gaat om de vraag hoe je integer om kunt gaan, met macht. In de Bergrede zegt Jezus: Er is een vraag, die je jezelf kunt stellen, die daarbij kan helpen. Als je je ergens op het smalle koord bevindt tussen macht uitoefenen en gezag dragen, in de verhouding ouder en kind, leraar en leerling, verpleger en patiënt, ambtenaar en burger, pastor en pastorant – stel jezelf dan de vraag: Waar is mijn schat? Welke liefde drijft mij nu? Die voor mijzelf? Mijn eigen succes? Mijn kwetsbare ego? Of die voor de ander? Een groter geheel? De toekomst van God? De wereld als wijngaard? Als je daar in Gods waarachtige licht bij stil staat, kun je het meestal haarscherp zien…

Het is niet prettig, om jezelf dan soms als de verwende Achab te zien. Maar je kunt er ook wel om lachen. Het is ook bevrijdend. Het kan je doen opstaan, en welgemoed op de weg van Elia en Jezus laten gaan. *Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde,* zegt Jezus in de Bergrede. Begeer het succes en het bezit van je naaste niet: *Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.* Liefde voor wat je overstijgt geeft je grond onder de voeten en maakt je tot iemand die met gezag zijn of haar plaats kan innemen tussen de mensen. Amen.

Bronnen:

E. van den Berg, ‘De bijbel spiritueel’, p. 195 ev. ‘Macht, over 1 en 2 Koningen’

A. Jobsen, ‘Izebel en Achab’, p. 14-35 en 56-82

Th.J.M. Naastepad, ‘Elia’, p. 84 ev.

M. van der Vugt, ‘Wat is beter, een leider op basis van macht of gezag?’ <https://www.trouw.nl/nieuws/wat-is-beter-een-leider-op-basis-van-gezag-of-macht~b53a7d68/>

Eeuwige

We danken U

voor dit uur

van verstilling

en bezinning

in een rumoerige

tijd.

We danken U

als uw woord

ons helpt

een innerlijk kompas

te ontwikkelen.

We hebben

dat zo nodig

om te kunnen

omgaan

met de macht

die elk van ons

kan hebben

in verhouding

tot anderen.

We bidden

dat we in ons

dagelijks leven

tijd nemen

om ons gedrag

af te stemmen

op dit innerlijke

kompas.

We bidden

voor mensen

die niet alleen

macht hebben

zoals elk van ons

maar ook

machthèbbers

geworden zijn

en daardoor

als een Izebel

kunnen gaan leven

met de werkwoorden

van de dood.

Mag er

een tegenstem

opstaan

in hun omgeving,

mogen er

mensen zijn

in hun nabijheid

als profeten

die uw woorden

van léven

horen en doen.

Wij bidden

voor mensen

die spreken

en handelen

met het gezag

van de liefde

voor iets dat

groter is dan zij.

De samenleving

kan hen zien

als een vijand,

terwijl zij juist

een weg wijzen

die toekomst heeft.

Dat zij de moed

niet verliezen,

wij hebben hen

zó nodig.

Mag de kracht

van Uw liefde

hen voeden

en sterken.

Wij bidden

voor mensen

die zich

machteloos weten

en kwetsbaar

tegenover

wat ziekte en dood

kunnen uitrichten

ins ons leven.

Wij noemen…

en dragen hen op

aan uw

alomvattende

liefde

In stilte…

OnzeVader

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!