Bemoediging 1-7-2020 corona

Mededelingen

Teuni Bos

Gebed

Wat moeten we ervan denken nu het coronavirus in Nederland langzaam uitdooft, maar in andere landen zo dichtbij is gekomen. Nu we bijna weer normaal gaan doen, maar er elders zovelen sterven door besmetting of honger als gevolg van maatregelen?  
We willen vertrouwen dat het goed komt. We willen onszelf en anderen niet bang maken.  
We willen realistisch blijven, en verstandig zijn met hygiëne. Honoreren dat er nog steeds kwetsbaarheid is.

Maar we voelen de ongrijpbaarheid en de grilligheid van het virus. Sommigen noemen het nu een hype en het lijkt ineens alleen nog over economische gevolgen te gaan. Anderen voelen juist nu de rouw om wie ze verloren.  
God geef ons open ogen om al het nodige te doen, en de durf om te doen wat we niet hoeven te laten. Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen, onze bestuurders en wetenschappers.  
Geef vertrouwen in hun kunde. Geef geloof in een goede afloop hier, maar ook elders.  
Geef verbondenheid met wie het allerkwetsbaarst zijn, en met hen die door andere ziekten zich kwetsbaar voelen. Ons leven is uit en in uw hand. Behoed ons en bewaar ons.

Amen

Bijbel: Efeze 3: 8-12

Bemoediging

Om met de deur in huis te vallen: Hebt u wel eens geproost? En wat zei u dan? Meestal proost je op een verjaardag en wens je dan iemand nog vele jaren of je proost bij een nieuw initiatief. Maar hebt u ook wel eens geproost terwijl u aan tafel zat? En proostte u dan op recht en geluk?

Ik weet haast wel zeker dat u dat nog niet vaak hebt gedaan maar het is precies wat ik vanavond ga doen. Ik hef een glas en wens het u allen toe: op recht en geluk!

Waarom? Ik voerde deze week een discussie met een collega over de viering van het avondmaal. En ik merkte al snel dat het ging over de buitenkant. Waarom wij er hier voor hebben gekozen om voorlopig geen avondmaal te vieren, hoe het bij ons verloopt, welke vorm de beste is. Jezus zou dat niet hebben gewild, vermoedde ik. Als we ons druk gaan maken of alles wel goed verloopt, zal Hij zich achter de oren krabben en zich afvragen of we eigenlijk nog wel bezig zijn met het vieren van de tafel zoals Hij dat bedoeld had. Dat we nu in een bijzondere tijd kerk willen zijn, doet daar niets aan af.

Het vieren van avondmaal is namelijk niet gebonden aan tijd of aan regels, maar ten diepste aan Hem! We denken bij brood en wijn aan Jezus. Hij is de Redder die de weg naar recht en geluk geopend heeft. Hij is er voor ons, Hij is in ons en Hij is door ons.

Even voor de duidelijkheid: daarmee wil ik niet gezegd hebben dat we nu allemaal straks het glas heffen en dan avondmaal gevierd hebben. Zo werkt het ook niet. Het avondmaal is ook een gedachtenis aan iets dat de geschiedenis voor altijd heeft veranderd. Iets waar we niet bij zijn geweest, maar waarvan wij geloven dat het ons ten goede beïnvloed heeft. Misschien wel een beetje een vergelijking met de bevrijding na de Tweede Wereldoorlog, maar dan nog vele malen groter.

Laat ik dat uitleggen aan de hand van die drieslag voor ons, in ons en door ons.

Net als bij de bevrijding is dat buiten de meesten van ons om gebeurd. God stuurde Zijn Zoon en die heeft geleefd onder de mensen, stierf aan het kruis en is opgestaan uit de dood. Al is dat 2000 jaar geleden gebeurd, we vinden in Zijn aanwezigheid alles wat we nodig hebben. Dat is *voor* ons geweest. Zonder dat wij er iets aan hebben gedaan, heeft Jezus dit voor ons bewerkstelligd. Buiten ons om, maar wel voor ons. En dat benoemen we als zodanig in het avondmaal.

Met elkaar ontdekken we steeds weer nieuwe aspecten van wat Jezus voor ons gedaan heeft. In de kerk delen we die kennis en houden we elkaar alert. En ook daarom zou avondmaal niet zo zwaarmoedig gevierd hoeven worden: telkens iets nieuws kunnen leren aan Zijn grootheid mag een feestelijke verrassing zijn. Heerlijk, dat je over Jezus nooit uitgesproken hoeft te raken! Recht….én geluk.

Efeziers heeft het over de rijkdom van God in al haar schakeringen. Over het plan waaraan Hij werkt. Daar voel ik me dan nederig bij. Klein. Al eeuwenlang is God bezig door Zijn Geest en wij doen maar waarvan we denken dat het het beste is. Soms gaat dat goed, soms gaat het fout, maar ook daarvan kan ik blij worden; zelfs als het fout gaat met mij, gaat Hij door. Je begrijpt maar half wat er al gaande is en ook daarom proost ik.

Wat me brengt bij de constatering dat Jezus in ons werkt. Zal ik daar wat van zeggen, of zal ik er gewoon van genieten? Hij leeft! Hij is onder ons, in ons….recht en geluk.

Juist het vieren aan tafel maakt dat zo duidelijk. Als we eten, komt er iets van buiten naar binnen. Met brood en met wijn hebben we daarvoor twee heel krachtige symbolen. De betekenis die we in de kerk toekennen aan brood en wijn, zijn bijna universeel. Het leven, de rijkdom, genot; onlosmakelijk verbonden met God en met ons.

We hebben als gelovigen denk ik vaak het gevoel: Jezus heeft veel voor ons gedaan, dat krijgen we door het geloof allemaal cadeau, en dán zij wij nu aan de beurt om ook iets te gaan doen. We moeten aan de slag, we moeten actief worden, er moet wat gebeuren.

Dat is begrijpelijk, maar het is veel te menselijk geredeneerd. Jezus voor ons wordt Jezus in ons, en dan niet: ‘En nu zijn wij aan de beurt’. Nee: Jezus voor ons, Jezus in ons, *Jezus* door ons.

Ik zou het ook zo onder woorden kunnen brengen: als Jezus ons deel is geworden, móet er niet wat gebeuren. Als Jezus ons deel is geworden gáát er wat gebeuren! Voelt u het verschil?

Met het vieren van avondmaal, met het nemen van brood en wijn, daar voed je je mee, daar word je sterker van, daar krijg je energie van. Je zou zelfs kunnen stellen; die energie; dat is het werk van Jezus. Christus is onze kracht door de Heilige Geest. U kent het stuk tekst over de wijnstok nog wel; de voeding gaat door de ranken. Hij is de wijnstok, wij zijn de ranken. Voor ons, in ons en door ons.

In het vieren van avondmaal in de kerk stellen we dit aan de orde met symbolen en teksten die uitgekozen zijn om zo goed mogelijk tot uitdrukking te brengen welke rijkdom God ons schenkt. We vieren dat met elkaar omdat Jezus onder mensen wilde zijn. Omdat Zijn liefde verstrekkender is dan ons persoontje alleen. Het houdt ons alert en waakzaam; kijk eens hoeveel van het Koninkrijk al zichtbaar is! Kijk eens hoeveel vrede en geluk wij mogen delen met elkaar!

En dan ga ik straks het glas heffen en proosten alleen? En thuis?

Ja.

Het is geen viering van brood en wijn. Het is geen heilig avondmaal. Het is de vreugde die ik voel dat wij ook in deze tijd verbonden kunnen zijn door Christus. Dat we nog steeds op weg zijn en deel uitmaken van de rijkdom van God in al haar schakeringen. Dat Gods Geest niet aan regels gebonden is en dat Zijn werk geen einde kent.

Doet u mee?

Recht en geluk!

Amen

Lied 388, voor ieder van ons een plaats aan de tafel

<https://youtu.be/HXmudUJYMxk>

Zegen

Zegen mij,  
Heer, onze God,  
leg uw hand  
onder mijn hoofd  
en laat mij rusten  
in uw handen.  
Laat mij kracht vinden  
in uw helende liefde  
en moge  
de glans van uw gelaat  
over mij lichten,  
bij dag en bij nacht  
voor nu en altijd.