Kerkdienst met avondmaal in de serie ‘Bijbelse klokkenluiders’, gehouden op 10 maart 2024 in de Hooglandse Kerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke

O God

Vrede,

het is een woord

dat verlangen

bij ons kan

oproepen.

Want hadden we

de rust maar

van de vrede

met onszelf.

Vrede met

wie we zijn:

met onze licht-

en onze

schaduwzijde,

met ons talent

en ons

onvermogen,

met onze

goede beslissingen

en onze

verkeerde keuzes.

Vrede met onszelf

dat kùnnen we vinden

in het licht

van Uw liefde,

daarom bidden wij:

KYRIE

Vrede,

het is een woord

dat verlangen

bij ons kan

oproepen.

Want hadden we

de rust maar

van vrede

met de mensen

om ons heen.

Vrede met wat we

de ander geven

en wat we

ontvangen.

Vrede

met wat er

in het verleden

aan pijnlijks

is gebeurd

en hoe we dat

hebben geprobeerd

goed te maken.

Vrede met elkaar,

dat kùnnen we vinden

in het licht van

Uw liefde,

daarom bidden wij:

Kyrie…

Vrede,

wat is het ver

te zoeken

in de wereld

om ons heen.

De één

gebruikt woorden

als wapens,

de ander

bestrijdt z’n vijand

te vuur en

te zwaard.

Het ene geweld

roept het andere

op,

en de droom van

Jeruzalem,

de stad op een berg

waar alle volken

samen gebracht worden

door uw woord en

Geest van liefde,

lijkt verder weg

dan ooit.

Daarom bidden wij:

Kyrie…

Preek over Habakuk 1: 1-12, 3: 13-19 en Matteüs 24: 13

De profeet Habakuk is voor mij verbonden met iemand die ik Rob zal noemen. Hij heette anders, hij is intussen overleden. Hij is heel oud geworden. Ik bezocht Rob in het ziekenhuis aan de vooravond van een ingrijpende operatie. De chirurg had tegen hem gezegd dat hij vijftig procent kans had om erdoor heen te komen. En Rob had tot zich door laten dringen dat dit betekende dat hij ook vijftig procent kans had om er níet door heen te komen. Hij was iemand die de dood al vaker in de ogen had gekeken… ‘Hoe zullen we dit gesprek afsluiten’, vroeg ik, toen alles gezegd was wat gezegd moest worden. ‘Ik wil graag dat je iets uit de bijbel voorleest’, zei hij. ‘Is er een tekst waar je aan denkt?’ vroeg ik – want ik kende hem langer dan vandaag. Hij had altijd bij Defensie gewerkt, maar was een halve theoloog. ‘Ja,’ zei hij, ‘Habakuk 3: 17-19’. Ik zocht het op en vroeg, ‘Wil je het zelf soms voorlezen?’ want ik kende hem langer dan vandaag. Dat wilde hij graag. In die ziekenzaal in Den Haag las hij toen, voor ieders oren, met zijn sonore stem: *Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt.* En ik zag dat hij het meende. Hij had zich dit vertrouwen eigen gemaakt, door alle hoogte- en de vele dieptepunten van zijn leven heen. Door steeds met de Eeuwige in gesprek te blijven.

Zo komt het, dat Habakuk voor mij verbonden is met Rob. De profeet lijkt voor mij op Rob. Maar het is natuurlijk andersom. Rob is op hem gaan lijken. De profeet heeft hem gevormd tot wie hij was geworden. En dat is ook de bedoeling van een profeet: Dat zijn woorden mensen veranderen.

Habakuk. Zijn naam heeft meerdere betekenissen. Het kan onder anderen een vervoeging zijn van het werkwoord ‘omarmen’. Mij lijkt dit een bij de man passende naam. Want de profeet, die doet hetzelfde als Rob. Hij omarmt het lijden. Hij kijkt het recht in de ogen. Hij doet niet aan struisvogelpolitiek. Het gaat bij hem alleen niet om persoonlijk lijden, zoals een risicovolle operatie. Habakuk omarmt het lijden van zijn volk, van zijn tijd. Als er in zijn dagen een krant was geweest, zou hij hem nooit ongelezen wegleggen, zoals ik dat wel eens doe. Dan zie ik aan de voorpagina al, dat het weer één en al ellende is. En dat wil ik dan even niet weten. Habakuk wil het wel weten. Hij zuigt alle informatie die hij bij de stadspoort kan krijgen in zich op. En hij maakt zich er druk om. Onrecht raakt hem diep. Dit kan toch zo niet langer? En wat doet hij met die woede? Hij gaat er niet mee op een zeepkistje staan, in het centrum van Jeruzalem. Hij gaat ermee naar de Eeuwige. Hij zoekt het gesprek met Hem. Habakuk is een bidder. Een roeper aan de poort. Een klager. *Hoe lang nog!,* roept hij tot zijn God. *Hoe lang nog, moet ik om hulp roepen en luistert U niet, moet ik ‘Geweld!’ schreeuwen en brengt U geen redding?* Habakuk is een Job onder de profeten. Een luis in de pels van God.

Klagen, elk van ons doet dat wel eens. Thuis aan de keukentafel. Op internet, op X. Het gebeurt ook aan talkshowtafels. Maar richt je je wel eens ‘naar boven’ met je klacht? Krijgt het ook een plaats in je stille tijd? Mag het er zijn, voor het aangezicht van de Eeuwige? Er is hier bij ons nogal eens een spiritualiteit gepredikt, waarin er voor klagen geen plaats was. Onder u zijn er vast, die opgroeiden met het gezegde: ‘Niet klagen maar dragen en bidden om kracht’. Ik ken mensen, die daar heel sterk van zijn geworden. En toch hoor ik Habakuk zeggen, dat dit niet goed is. In een verhouding, waarin je niet mag klagen, ga je als vanzelf van alles onder het tapijt vegen. Denk maar aan die ene persoon in je familie- of vriendenkring, die geen tegenspraak duldt. Op een gegeven moment láát je hem of haar maar. En dat is niet goed, voor de verhouding. Zo raak je van elkaar verwijderd. Dat is ook zo in verhouding tot God. Klagen is belangrijk. Anders raak je uit verbinding.

Habakuk doet het ons voor. Het is misschien wel zijn speciale roeping geweest, als profeet, om ruimte voor de klacht te maken, in synagoge en kerk. Doe als ik, zegt hij. Maak van je hart geen moordkuil. Bid, vecht, huil, zong Ramses Shaffy ooit. Roep, klaag, schreeuw, zegt Habakuk. Veeg niks onder het tapijt. Blijf het gesprek zoeken, met de Eeuwige.

Hij moet rond 700 voor Christus geleefd hebben. Er is dan een koning in Israël, die zich niet laat leiden door de thora. Hij laat Gods gebod van liefde, juist óók voor wie een last zijn in de samenleving, links liggen. Deze koning voelt zich niet verantwoordelijk voor wie kwetsbaar zijn. Hij gaat voor zijn eigen huis en haard. Hij dient zijn eigen macht en kracht. Tegenspraak in zijn politiek duldt hij niet. Dissidenten worden zonder rechtszaak gevangen gezet. We kennen types zoals hij. Helaas. Habakuk verdiept zich in het doen en laten van de koning. Hij schrikt ervan. Wat een onrecht! En hij bidt tot zijn God: *Hoe lang nog, Heer, moet ik om hulp roepen?*

En dan krijgt hij antwoord. Dat kan gebeuren, als je stil wordt voor de Eeuwige. Dat je iets van een antwoord krijgt. Niet concreet, in woorden. Maar in een soort weten. De profeet krijgt een visioen. Hij zíet hoe de macht van één van de buurlanden van Israël de laatste tijd gegroeid is. Van de Chaldeeën. En nu voelt hij, in zijn stille tijd met God, dat zij de macht zullen breken van de koning van Israël. *Sneller dan panters zijn hun paarden, feller dan wolven in de avond. Hun ruiters komen aangestormd. Als gieren duiken ze op hun prooi.* De Chaldeeën, ziet hij, zullen het instrument worden van Gods straf voor het onrecht van de koning. Een antwoord, dat hem weer perspectief geeft. Hoop, dat het goed komt in Israël.

En nu kan ik me zomaar voorstellen, dat u hier minder blij mee bent, dan Habakuk. Een God die straft? Dat is theologie waar je koud van kunt worden,

waar je je geloof van kunt verliezen. Je verbindt de Eeuwige immers met een Geest van liefde! We hadden het erover, op een wijkavond, deze week. Iemand zei: Ach, ik zie dat gewoon als theologie van vroeger. Toen dacht men, dat God de hand had, in de geschiedenis. Ik denk nu, dat wij mensen er zelf verantwoordelijk voor zijn. Een ander zei: Ik zie het als beeldtaal. Het is niet letterlijk bedoeld. Als er staat dat God straft, wil dat zeggen dat het leven zó in elkaar zit, dat je oogst wat je zaait. Dat de schade die je een ander aandoet, als een boemerang bij je terugkomt. Mooi, hoe je elkaar kunt helpen, met lastige bijbelteksten om te gaan! Laten we Habakuk zó lezen. Als iemand die ervan uitging, dat de Eeuwige het leven zó in elkaar heeft gezet, dat wie wind zaait, storm zal oogsten. En dat een koning als de zijne dus op een dag de rekening gepresenteerd krijgt van zijn handelen. *Boeten zal,* zegt Habakuk, *wie van zijn kracht zijn god maakt.*

En inderdaad, de Chaldeeën sturen de koning de laan uit. Maar dan is het nog niet gedaan, met het lijden van Israël. Eenmaal uitgetrokken op hun paarden, feller dan panters, kunnen de Chaldeeën niet meer stoppen met geweld plegen. Alsof het hen afstompt. Het verliest alle proporties. Zij verwoesten Jeruzalem,

En deporteren de inwoners. Nu zijn zíj het, die van hun kracht een god maken. Ook dat is iets, dat wij helaas herkennen. Ik sla er de krant om dicht. Maar Habakuk gaat ermee naar de Eeuwige. *Mogen ze maar doorgaan* met hun wandaden, *meedogenloos de volken blijven vermoorden?* Hij blijft het gesprek met God zoeken, in alles wat er gebeurt. Hij veegt niets onder het tapijt. Hij roept, hij klaagt, hij schreeuwt.

En dan krijgt hij weer een visioen. *Om uw eigen volk te redden trekt U uit, God,* ziet hij, *U komt tot redding van uw gezalfde.* Ook de Chaldeeën zullen oogsten wat ze zelf gezaaid hebben en op een dag de rekening gepresenteerd krijgen van hun daden.

Er ìs van die redding alleen nog niets te zien. Er is nog steeds enkel slecht nieuws, bij de stadspoort. Het is een ‘en – toch’ geloof, waar de profeet zijn boek mee afsluit. Gegroeid, door zijn doorgaande gesprek met God. Door te klagen, te blijven bidden tot zijn God, kan hij het lijden dragen. Zijn laatste woorden vormen een lied van vertrouwen. Dit lied heeft Rob door zijn operatie heen geholpen. Het droeg u misschien ook, in moeilijke tijden. *Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, … toch zal ik juichen voor de Heer.*

In dit ‘en-toch’ geloof van Habakuk licht er voor mij iets op van Jezus. Ook hij had te maken, met mensen die van hun kracht hun god maakten. De religieuze leiders, van zijn tijd. Zij hadden geen oog, voor de kwetsbare mensen in de samenleving. Zij zagen ziekte en ongeluk als een straf van God. Je was er niet welkom mee, in de tempel. Jezus nam het voor hen op. Dat verdroegen de religieuze leiders niet. Ze richten hun pijlen op hem. En hij? Hij verloor er zijn vertrouwen niet door. Hij bleef Gods aangezicht zoeken. Hij riep: *Laat deze beker aan mij voorbijgaan!* En *Waarom hebt u mij verlaten?* Maar zijn laatste woorden waren: *In uw handen beveel ik mijn geest.*

Habakuk en Jezus – ze laten je zien dat het kwade alleen wint, als goede mensen uit verbinding gaan, met hun God. Als ze het vertrouwen verliezen, in de opstandingskracht die Hij ons schenkt door zijn woord en Geest, en in brood en wijn. *En toch -* zingen we aan de tafel van de Heer – *zullen we juichen voor de Heer, jubelen voor de God die ons redt.* Amen.

Bronnen:

K. Bras ‘De bijbel spiritueel’, Habakuk, p. 487 ev.

C. van Leeuwen, en F. Wisselink, [www.theologie.nl](http://www.theologie.nl), preekschetsen over Habakuk

Gebeden: zie volgende bladzijde

Trouwe God

Wij danken U

dat alles er mag zijn

in dit huis,

dat er niets

onder het tapijt

hoeft te worden

geveegd

voor Uw aangezicht,

dat ook onze klacht

er mag zijn,

dat die ruimte

mag innemen.

Wij bidden

dat wij net zo lang

durven klagen tot wij

vanuit onszelf

stil vallen.

En mag er dan

vanuit de stilte

iets van een

woordeloos antwoord

bij ons terugkomen.

Het besef

dat U er bent

hoe dan ook.

Wij bidden

voor de mensen

die lijden

onder het onrecht

van oorlog.

Wij blijven

hen noemen

voor Uw aangezicht!

De mensen in Oekraïne

en in Gaza

die niets te

maken hebben

met de strijd

om de macht

van hun leiders…

Waarom blijft

de vrede uit?

Zo roepen wij

namens hen!

Wij bidden

voor de mensen

die lijden

onder onrecht

in ons eigen land.

Wij blijven

hen noemen

voor uw aangezicht!

De toeslagenouders,

de mensen uit

het aardgaswingebied

in Groningen, vrouwen die worden

verkracht.

Wanneer kunnen zij

de toekomst weer

vrij tegemoet?

Zo roepen wij

namens hen!

Wij bidden

voor mensen

die weten van persoonlijk lijden.

Voor wie ziek zijn

en worstelen

met hun lijf.

Voor wie

pijn hebben

aan hun hart

omdat ze iemand

missen.

We noemen

….

Dat we niet

ophouden

ons in te leven

en mee te leven,

er voor elkaar te zijn

in Uw naam.

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!