Bemoediging 8-7-2020 corona

Mededelingen

Eind juli zullen deze bemoedigingen stoppen

Gebed

Hoe spannend was het, Heer, dat we heel voorzichtig weer bij elkaar mochten komen in uw huis. Wat een feest was het ook om elkaar te kunnen zien na zoveel tijd. Dank U, dat we hier in Nederland al zo ver zijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Dank U, dat velen van ons gespaard zijn gebleven. Maar in die dankbaarheid schuilt ook een ondertoon van verdriet. Er zijn zovelen wel getroffen. Hier, maar ook in het buitenland. Er zijn zovelen die het moeten stellen zonder goede medische zorg, die honger lijden omdat er geen inkomsten zijn. Er zijn er die al veel langer lijden onder ziekte of verlies. In onze dankbaarheid schuilt ook het besef van hoe anders het kan zijn. Heer, daarom bidden wij: zie ons aan zoals wij zijn. Ieder van ons met ons eigen verhaal, ieder van ons door U gemaakt. Heer, leef met ons mee en schenk ons wat we nodig hebben. Wees ons houvast en steun ons onderweg. Amen

Bijbeltekst: Joh. 10: 27-30

Afgelopen zondag was het dan zo ver en zaten we bij elkaar. En hoewel er nog veel ontbrak en niet alles vlekkeloos verliep, vond ik het heerlijk. Geloven mag me dan wel houvast bieden; het zijn toch de mensen die dat laten zien.

Ik zag mensen die ik sinds maart niet meer had gezien en al kon ik ze nog steeds niet de hand schudden, het voelde alsof ik te midden van dierbare vrienden was. Het was een ervaring die me deed beseffen dat je mag vertrouwen op elkaar.

Als mens heb je toch behoefte aan zulk houvast. Aan de aanwezigheid van dierbaren. En ik denk niet alleen aan ons, maar ook aan al die mensen onderweg op onze wereld. Die huis en haard hebben moeten verlaten door natuurgeweld of oorlog. Vluchtelingen. Dat je niets meer om je heen hebt waarin je thuis nog langer als thuis herkent.

De zekerheid dat er mensen zijn die van je houden en op wie je kan rekenen is wellicht je eerste en belangrijkste houvast. Je tweede houvast is de zekerheid dat er voldoende voedsel, kleding, beschutting en medische hulp is. Daarna pas zoek je een existentieel houvast, een antwoord op vragen als: wat is het doel van mijn leven, wat doet er werkelijk toe, wat is goed, wat is kwaad.

Nog niet zo lang geleden konden mensen voor hun houvast terecht bij het geloof dat je met veel mensen om je heen deelde. Je leerde een aantal dogma’s uit je hoofd en wist dat daarmee je leven verankerd lag. Wist je een vraag niet te beantwoorden, dan pakte je één van de belijdenissen erbij en zocht het op. Wist je het dan nog niet, dan brachten dominee en ouderling wel uitkomst.

Voor de meeste mensen is dat kader inmiddels weggevallen. Dé waarheid, bestaat niet en is ook niet met rationele doordenking te vinden, laat staan uit het hoofd te leren. Kerken waar de waarheid te star wordt uitgelegd met de Bijbel in de hand, worden door veel mensen niet meer als geloofwaardig beschouwd. Waarheid moet flexibel zijn, anders wantrouwen we het.

De antwoorden waar onze ouders mee konden of kunnen leven, doen dat meestal niet voor ons en onze kinderen zoeken ze weer in een andere richting dan wij. We relativeren en betwijfelen bijna alles en noemen onszelf zinzoekers.  Ik vind dat een vreemde term. Een zoeker heeft geen eindpunt voor ogen en zwalkt van links naar rechts.

Maar waar vinden wij dan ons houvast? Je moet je leven toch ergens op funderen?

Een klein deel van het antwoord ligt al besloten in constatering dat ik me voelde als tussen vrienden. Zo klein en kwetsbaar als wij mensjes regelmatig zijn, omdat de realiteit ons keihard in het nekvel grijpt, zo simpel is ook het geven dat je de werkelijkheid niet in je eentje tegemoet kan treden. Je hebt anderen nodig. En dat maakt het antwoord zichtbaar dat we zoeken; ons houvast ligt in de liefde. De zin van het leven, de bron waaruit we bestaan, wordt gevormd door de liefde.

En daarmee geven we toch een antwoord, al constateerde ik net dat we tegenwoordig vinden dat antwoorden niet vast mogen liggen en de waarheid flexibel is. Hoe kun je dan zo hard stellen dat de liefde je houvast is?

Een oud chassidisch verhaal vertelt ons het volgende. Een oude vrouw zoekt haar rabbi op om hem haar moeilijkheden met haar man voor te leggen. De rabbi luister geduldig en aandachtig. Als ze uitgesproken is en hem vol verwachting aankijkt, verzinkt hij in gepeins. Na enige tijd kijkt hij op en zegt: ‘Vrouw, ik heb goed naar je geluisterd en ik vind dat je gelijk hebt’.

De vrouw voelt zich begrepen en gesteund en gaat opgelucht naar huis waar zij haar man vertelt wat de rabbi heeft gezegd. Dat wordt de man te machtig! Hij snelt naar de rabbi om hem zijn verhaal te vertellen. De rabbi luistert geduldig en aandachtig. Als de man uitgesproken is, verzinkt hij in gepeins. Na enige tijd kijkt hij op en zegt: ‘Man, ik heb goed naar je geluisterd en ik vind dat je gelijk hebt’.

De man voelt zich begrepen en gesteund en gaat opgelucht naar huis. De leerling van de rabbi is van beide gesprekken getuige geweest. Verbaasd zegt hij tegen zijn leermeester: ‘Maar hoe kan dat nu? U zegt tegen de vrouw dat zij gelijk heeft en u zegt tegen de man dat hij gelijk heeft, dat kan toch niet?’ De rabbi luistert aandachtig naar zijn leerling en verzinkt in gepeins. Dan zegt hij: ‘Ik heb goed naar je geluisterd, en jij hebt ook gelijk’.

De rabbi is niet iemand die iedereen maar gelijk geeft, om maar te pleasen, als een weg van de minste weerstand. Om het zo te stellen; hij heeft wel degelijk ruggengraat en karakter. Hij begrijpt wat ieder beweegt om iets te doen of te vinden. Iedereen heeft vanuit zijn eigen perspectief gelijk.

En wij weten: al die grootste-gelijkjes-van-de-wereld bieden geen houvast in een wereld waar je moet samenleven en waar iedereen dus moet inleveren op het eigen gelijk. Dat vraagt om inschikkelijkheid, toegevendheid, een stapje terug willen doen ter wille van een ander, van anderen, om elkaar te vinden.

Ook daarvoor is liefde nodig. Als mensen elkaar vinden in liefde ontstaat een gedeelde waarheid die antwoorden brengt. En houvast.

Ik wil geen antwoorden claimen, ik heb de waarheid niet in pacht, maar ik voelde afgelopen zondag wel dat liefde een houvast is. Meer dan ik me tot dan toe had gerealiseerd, doen we het samen, leven we samen. Dat is het antwoord van God, dat vast staat. De waarheid mag altijd in het midden liggen als de liefde haar maar omringt.

Amen

Liesbeth List, even eeuwig (album vergezicht, 1999)

*Ik weet dat ik een stofje ben dat meewaait met de winden
Nog kleiner dan een druppel water in de oceaan
Maar mijn handen zoeken door totdat ze houvast zullen vinden
En mijn voeten voelen naar een plek waar ik kan blijven staan*

*Ik weet niet wie mijn dagen telt, maar alles hier is vluchtig
De eindigheid regeert met harde handen mijn bestaan
En toch wil ik niet verdrinken in een eindeloze ruimte
Ik weiger in een zee van tijd onderuit te gaan*

*Oh, ik weet dat het voorbij is voordat ik knipper met mijn ogen
Maar ik kan toch niet geboren zijn om zinloos te vergaan
Ook al ben ik dan een bron die op den duur weer op zal drogen
Ik wil met beide benen midden in het leven staan*

*Het zonlicht kruipt voorzichtig door een kier in de gordijnen
Je doet je ogen open en kijkt me lachend aan
En ik voel me even eeuwig, want de liefde ligt hier bij me
En ik kijk met open ogen naar de zin van mijn bestaan*

Zegen

Moge God, die erbij is als de zon opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.

Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.

Moge God, die je wegen kent
en de plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.