Kerkdienst met avondmaal in de serie ‘Wie zeggen jullie dat Ik ben?’, gehouden op zondag 5 maart 2023 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke.

O God,

Elk van ons

heeft wel ergens

een lijstje

met dingen

waar we aan

moeten denken:

de taken

die we moeten

verrichten

om ons leven

goed te

laten lopen.

Stil zijn

voor Uw aangezicht

staat er alleen

meestal

niet op.

Wij denken

vaak te weinig

aan U

terwijl U toch

de adem bent

de Geest

de inspiratie

waar wij van

leven.   
Daarom bidden wij

zingend:

KYRIE.

Elk van ons

heeft wel ergens

een lijstje

met mensen

waar we aan

moeten denken:

namen van

wie iets

te vieren hebben

en namen van

wie ergens

doorheen moeten.

Zo doen wij

ons best om er

voor elkaar

te zijn

in de hoop

dat er ook

aan ons

gedacht zal worden.

En toch

wordt er

wel eens iemand

vergeten,

blijft er iemand

alleen met

wat hem of haar

bezig houdt.

Daarom bidden wij

zingend:

KYRIE

Hoe wij

ook kunnen

denken en denken

aan alle

ontwikkelingen

in de wereld

om ons heen

die ons

zorgen baren –

het helpt niet

of maar een klein

beetje.

De oorlog

gaat door,

de chaos

door een natuurramp

is niet zomaar

opgeruimd.

Wij staan soms

zo machteloos.

Daarom, o God:

denk Gij toch

aan ons

geef ons moed

door uw Woord

en Geest.

Daarom bidden wij,

zingend:

KYRIE

Preek over Matteüs 16: 13-28

*Wie zeggen jullie dat Ik ben?* vraagt Jezus in het verhaal uit het evangelie naar Matteüs dat zonet gelezen is. In Afrika is hij een zwarte man. Daar antwoorden ze op deze vraag: U bent onze voorouder. Of: U bent een genezer. In Azië heeft hij Indiase, Indonesische of Chinese trekken. Daar antwoorden ze: U bent een boddhisatva, een avatara of een goeroe. In Latijns Amerika is hij een man met Indiaanse, Spaanse of Portugese trekken. Daar antwoorden ze: U bent een bevrijder… U hoort het! Het antwoord op de vraag wie Jezus is, is steeds mede door de context bepaald. De culturele en religieuze geschiedenis van een land geeft taal aan de ervaring die mensen er hebben met Jezus. Dat is ook zo in het evangelie.

Jezus vraagt zijn leerlingen: *Wie zeggen de mensen dat Ik ben?* Ze antwoorden: *Sommigen zeggen Johannes de Doper, anderen Elia, weer andere Jeremia of een van de andere profeten.* Dat zijn allemaal Joodse namen. Behalve Johannes de Doper allen Oudtestamentische profeten. Ze spelen een rol, in het dagelijks leven van mensen in Israël. Hun woorden worden gelezen in de synagoge. Hun wederkomst wordt in het geval van Elia verwacht. Jezus doet aan hen denken, door zijn spreken dat het gezag heeft van een Godswoord. *En jullie,* vraagt Jezus de twaalf, *wie zeggen jullie dat Ik ben?* En dan antwoordt Petrus, hun woordvoerder: *U bent de messias, de Zoon van de levende God.* En ook dat is een Joods begrip. De messias, in het Grieks vertaald de ‘christos’, dat is de gezalfde. In het Oude Testament wordt er van priesters verteld, dat zij gezalfd worden. Maar ook van profeten en koningen als Saul en David. Hun zalving is er steeds een teken van, dat Gods Geest met hen is. Dat zij Hem present stellen, in hun doen en laten. *U bent de messias,* zegt Petrus. Op dat moment wordt er in Israël allereerst aan een koninklijke gestalte gedacht, bij die naam. Iemand die het volk zal bevrijden van de Romeinse overheersing en het Koninkrijk van God nabij zal brengen.

*Gelukkig ben je,* antwoordt Jezus dan op deze persoonlijke belijdenis van Petrus. Want hij is je ingegeven. Je hebt het niet van jezelf, of van anderen. Je bent ertoe geïnspireerd door de Eeuwige zelf. En dan geeft hij Petrus op zijn beurt een bijzondere naam. Hij noemt hem de ‘petra’, Grieks voor de ‘rots’ waarop Hij zijn kerk zal bouwen. Dit is een belangrijk moment in het verhaal! Het is vanwege iets dat níet van hèm is, dat Jezus Petrus het fundament noemt van de kerk. Iets dat hem gegéven is, door de Geest. Houdt u dit goed vast? Want zelf raakt Petrus dit al vrij snel kwijt. En ook in de geschiedenis van de kerk kan dit besef altijd weer vervliegen. Dat het iets is, dat níet van mensen is, dat de basis vormt van de kerk. Je ziet dit aan de Pieterskerk in Rome. Deze is gebouwd op het graf van Petrus. In de grote koepel van die kerk staat, in het Latijn, geschreven: *Jij bent Petrus, en op die rots zal ik mijn kerk bouwen.* Alsof het om Petrus gaat. In plaats van om zijn door de Geest geïnspireerde belijdenis. Er had beter in die koepel kunnen staan: *U bent de messias, de Zoon van de levende God.* Want op die geïnspireerde belijdenis rust de kerk.

Ik bedoel dit niet als kritiek op de Rooms Katholieke Kerk! Op het moment dat de koepel gebouwd werd was het ook nog mijn kerk. En het is ook iets katholieks, iets algemeens, iets universeels, wat hier gebeurt. Het is menselijk om van een moment van inspiratie een eigen verworvenheid te maken, bijna een soort prestatie, waar je naam mee kunt maken. Jezus is zich bewust van deze valkuil, deze valstrik. Hij zal de inspiratie die Hem maakt tot wie Hij is nooit als een eigen verworvenheid beschouwen. Als van Hèm, Jezus, de messias! Het gaat niet om Hem, in zijn leven, maar om God. Om het venster dat Hij voor mensen kan openen, naar de Eeuwige.

Daarom is dit ook het moment, waarop Hij met zijn leerlingen begint te spreken over de lijdensweg die Hem te wachten staat. Het gaat in zijn leven niet om Hèm en het geprezen worden van zijn naam, de messias, maar om God. Als Hij moet kiezen tussen zijn eigen hachje en het licht laten vallen op Gods liefde, dan kiest Hij voor dat laatste.

Jezus heeft dat nog niet gezegd, of Petrus wordt emotioneel en verzet zich er heftig tegen. Het gaat hèm om zijn geliefde messias! En misschien ook wel een beetje om zijn eigen hachje, als volgeling. Hij wil Jezus niet kwijt, en zijn eigen leven ook nog even niet. *God verhoede het,* zegt hij, *dat zal U zeker niet gebeuren!* Het is nog maar vijf verzen geleden, dat Jezus hem de rots noemde, waar Hij zijn kerk op kon bouwen. Nu noemt Hij hem het omgekeerde. Een valkuil. Een valstrik. Want het gáát niet om Hem. Het gaat om de Eeuwige. Om trouw aan Hèm. De uitleg van zìjn Woord. Het licht op zìjn licht. En dan eindigt dit verhaal ermee dat Jezus tegen al zijn leerlingen zegt: Als ik voor jou de messias ben, en je wilt mij volgen, dan moet ook jij jezelf kunnen  *verloochenen* en je *kruis op* je *nemen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het behouden.*

*Wie zeggen jullie dat Ik ben? U bent de messias,* zegt Petrus. Een Joods antwoord, dat op dat moment vooral associaties oproept aan koningen als Saul en David. Jezus accepteert dit beeld, in Matteüs’ evangelie, als passend. Maar Hij nuanceert het ook. Hij zegt erbij: Weet wel, in die naam gaat het niet om Mij. Zet Mij vooral niet op een troon. Het gaat Mij om de Eeuwige. Om de komst van Zìjn Koninkrijk. Ik geef mijn leven voor Hèm. Als je in mij de messias ziet, heeft dat dan ook consequenties voor jezelf. Je eigen leven zal dan ook niet meer om jezelf cirkelen, maar om iets dat boven je uitgaat. Het maakt je bereid om je kruis op je te nemen.

Je kruis op je nemen. Dat is taal, die je niet meer vaak hoort. Taal, die veraf staat van onze gelukzoekende samenleving. Er zingen ook wel veel negatieve associaties in mee, vanuit twintig eeuwen kerkgeschiedenis. Ik heb me afgevraagd: Hoe kun je hier op een manier over spreken, die maakt dat mensen van hier en nu zich ermee kunnen verbinden? Misschien kan de theologie van niet-Westerse christenen daarbij helpen. De spiritualiteit van het Oosten is immers ìn, bij ons vandaag. De taal ervan wordt gebruikt, in yogalessen en bij mindfulness-cursussen. En dan denk ik in het bijzonder aan het woord ‘onthechten’. Voor Aziatische christenen, die in Jezus een boddhisatva zien, komt dat in de buurt van ‘je kruis op je nemen’. Onthechten. Dat doe je door te oefenen in het besef: Ik heb bezit, maar ik ben mijn bezit niet. Ik val er niet mee samen. Ik heb werk, maar ik ben mijn werk niet. Ik val er niet mee samen. Ik heb een naam, bij mensen. Men heeft een beeld van mij. Maar dat ben ik niet. Ik val er niet mee samen. Ik heb een lichaam, maar ik ben mijn lichaam niet. Ik val er niet mee samen. Ik kan mij voorstellen, dat Jezus zulke meditatieoefeningen heeft gedaan, om zijn kruis op zich te kunnen nemen. Hij heeft een taak, als rabbi, prediker, leermeester. Maar Hij valt er niet mee samen. Ten diepste weet Hij zich kind van God. Hij heeft een naam, onder de mensen. Sommigen noemen hem Elia, messias, of Zoon van God. Anderen bestempelen Hem als zondaar, godslasteraar. Maar Hij valt niet samen met wat de mensen denken. Ten diepste weet Hij zich kind van God. Hij heeft een lichaam. Hij kan genieten van eten en drinken, in gemeenschap met wie Hem lief zijn. Maar Hij valt niet met zijn lichaam samen. Ten diepste, tot in zijn ziel, weet Hij zich kind van God. En dat maakt hem vrij. Vrij om trouw te zijn aan zijn God. Hij hoeft zijn werk niet te beschermen, zijn naam niet en zijn lichaam niet. Hij kan ‘zichzelf verliezen’, zijn kruis opnemen, omdat Hij onthecht is, omdat Hij met God is.

Ik moet nu denken, aan iets wat Etty Hillesum schrijft in haar dagboek. U kent haar misschien, zij is de Joodse vrouw die in de oorlog een dagboek bijhield waarin je haar geestelijke weg door die woestijn kunt volgen. De holocaust dwingt haar tot onthechting. Ze moet haar huis, haar werk en al haar geliefde boeken achterlaten om naar Westerbork en daarna Polen te gaan. Ze schrijft: ‘Er zijn mensen, heus waar, die op het laatst nog stofzuigers in veiligheid brengen en zilveren vorken en lepels in plaats van jou, mijn God. En er zijn mensen die hun lichaam in veiligheid willen brengen die alleen nog maar behuizingen zijn voor duizend angsten en verbitteringen. En ze zeggen: Ze zullen mij niet in de klauwen krijgen. En ze vergeten, dat men in niemands klauwen is, als men in jouw armen is.’ Zij schrijft vanuit een extreme situatie. En toch komen haar woorden dichtbij. Waar maak je je allemaal druk om, dat eigenlijk niet belangrijk is. Waar ben je kennelijk zo aan gehecht. Waar gaat het nu eigenlijk om, in je leven. In de bijbel is het woord leven nooit alleen een biologisch, materieel gegeven. Het is leven met God en met elkaar. In een Geest van liefde. Dàt kun je verliezen, als je niet onthecht bent, zegt Jezus. Terwijl je het juist vindt, als je leven wat minder om je eigen hachje cirkelt.

Dat leven, met God en elkaar, verbonden in een Geest van liefde, vieren we in het avondmaal. Het leven dat gevonden kan worden, in het spoor van Hem, die zo vrij was, om zijn kruis op zich te kunnen nemen. Hem, die ‘de messias’ genoemd is, de Zoon van de levende God. Amen.

Bronnen:

Martien Brinkman, ‘De niet-westerse Jezus’, o.a. p. 111 e.v.

Etty Hillesum, ‘Het verstoorde leven’ p. 132

Ulrich Luz, Das Evangelium nach Matthäus, II p. 450 e.v.

Eeuwige

We danken U

voor de vlagen

van inspiratie

door uw Geest

die ons gevoel geven

voor uw Er-zijn,

soms bijna

zo dichtbij

als een mens

die we naast ons

kunnen horen ademen.

De gemeenschap

de hier samenkomt

is op zulke

ijle momenten

gebouwd,

Uw kerk is erop

gefundeerd.

We bidden

dat we altijd

open zullen blijven

voor die vleugjes

bezieling

als ze bij ons

komen aanwaaien.

Wij bidden

voor mensen

die de indruk wekken

dat wij op hen

kunnen bouwen:

de leiders

de machtigen

de koningen

van onze tijd.

Zij lopen

zo gemakkelijk

in de valkuil

van het

koningschap

en de macht

door te denken

dat het

om hèn gaat

om hun positie

hun naam en faam.

Mag het beeld

van messias Jezus

koning die weet

van dienen en

zijn kruis dragen

als een spiegel

met hen meegaan.

Wij bidden

voor mensen

die zich

kwetsbaar weten

tegenover

de leiders

de machtigen

de koningen

van deze tijd.

Voor alle

vluchtelingen

in de wereld,

voor alle

minderheden

in de wereld,

voor alle

uitzonderingen

die niet

kunnen meekomen

in de ratrace

om het bestaan.

Mogen er mensen zijn

geïnspireerd door

de Geest van

messias Jezus

koning van de

machtelozen

om hen te

bemoedigen

en te sterken.

Wij bidden

voor de mensen

die ziek zijn

of in rouw

in onze eigen

omgeving.

Wij noemen…

Om de vleugelslag

van uw Geest

die hen kan optillen.

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!