Remonstrantse Gemeente Rotterdam

24 september 2017

Thema: Hoe soft was Jezus eigenlijk?

Voorganger: Dr. Tjaard Barnard

Organist: Aart Bergwerff

Liturgie 1

Binnenkomst kerkenraad

Orgelspel

Mededelingen en aansteken van de kaars door kerkenraadslid

Openingslied 211

Votum en groet

Onze hulp is in de naam van de Heer

Die hemel en aarde gemaakt heeft

Die trouw houdt tot in eeuwigheid

En die niet loslaat het werk van zijn handen.

Genade zij u en vrede

van God onze Vader

en van Jezus Christus, de Heer.

Amen.

Antwoordlied

Inleidende lezing Marcus 10: 17-22

Toen ze verdergingen, kwam er iemand op Jezus af. Hij knielde voor Jezus en vroeg: ‘Goede meester, hoe kan ik het eeuwige leven krijgen?’

18Jezus zei tegen hem: ‘Je noemt mij goed, maar waarom? Alleen God is goed, verder niemand. 19En je weet toch welke regels er in de wet staan? Je mag niemand vermoorden. Je mag niet vreemdgaan. Je mag niet stelen. Je mag niet liegen. En je moet eerlijk zijn en respect hebben voor je vader en je moeder.’

20Toen zei die man: ‘Meester, ik houd me aan al die regels. Al mijn hele leven.’ 21Jezus keek vol liefde naar de man. Hij zei: ‘Er is nog één ding dat je moet doen. Ga naar huis, verkoop alles wat je hebt en geef het geld aan de armen. Dan ligt er in de hemel een grote beloning voor je klaar. Als je alles weggegeven hebt, kun je terugkomen en met mij meegaan.’

22Toen de man dat hoorde, werd hij somber. Hij liep teleurgesteld weg. Want hij was erg rijk.

Verootmoediging

Eeuwige God,

Als we u en onszelf serieus nemen, wordt het leven niet eenvoudiger. We weten wat u van ons verwacht. U lief te hebben en onze naaste. En dat gaat ver. Heel vaak komen we er niet aan toe. Hebben we er domweg geen zin in. Staat het ons tegen. Zijn we te druk met onszelf bezig.

Het kost moeite om ons bij de les te houden. Het is niet gemakkelijk om streng voor onszelf te zijn. Leven uit liefde kost soms pijn en moeite.

Tegelijkertijd ontvangen we vaak onverwacht zoveel liefde. Mogen we er zijn. Zien mensen ons, op de meest onverwachte momenten staan. Leven we uit uw liefde die ons draagt, soms door ellende heen.

Wilt u ons steeds opnieuw inspireren om het goede te zoeken. Wil ons trekken, weg van ons eigen belang, naar ons aller belang. Geef ons, telkens opnieuw, de kracht om te leven naar uw roeping, ook als het ons zwaar valt.

Amen.

Lied 718

Bijbellezing Marcus 10: 23-31

**Het is moeilijk om in Gods nieuwe wereld te komen**

23Jezus keek zijn leerlingen aan en zei: ‘Het is erg moeilijk voor rijke mensen om in Gods nieuwe wereld te komen.’ 24De leerlingen schrokken van die woorden.

Maar Jezus herhaalde het nog een keer. ‘Vrienden,’ zei hij, ‘het is erg moeilijk om in Gods nieuwe wereld te komen. 25Denk je dat rijke mensen in Gods nieuwe wereld kunnen komen? Je zult nog eerder een kameel door het oog van een naald zien gaan!’

26Nu schrokken de leerlingen nog veel meer. Ze zeiden tegen elkaar: ‘Maar wie kan er dan nog gered worden?’ 27Jezus keek hen aan en zei: ‘Als het van mensen afhangt, kan niemand gered worden. Maar het hangt van God af. En voor God is alles mogelijk.’

**Je moet alles achterlaten**

28Toen vroeg Petrus: ‘Maar hoe zit het met ons? Wij hebben alles achtergelaten om met u mee te gaan.’

29-30Jezus zei: ‘Luister goed naar mijn woorden: Als je kiest voor mij en voor het goede nieuws, moet je bereid zijn om alles op te geven: je broers en je zussen, je ouders en je kinderen, je huis en je land. Maar je krijgt er honderd keer zo veel voor terug: broers en zussen, ouders en kinderen, huizen en land. Je zult het heel moeilijk hebben. Maar als Gods nieuwe wereld komt, krijg je het eeuwige leven.’

31Jezus zei verder: ‘De belangrijkste mensen zullen achteraankomen. En de onbelangrijkste mensen zullen vooraan staan.’

Lied 942

Bijbellezing Marcus 11: 12-26

**Jezus vervloekt een vijgenboom**

12De volgende dag gingen Jezus en de leerlingen weer weg uit Betanië. Onderweg kreeg Jezus honger. 13Hij zag in de verte een vijgenboom vol bladeren. Hij liep erheen. Hij hoopte dat er vijgen aan zouden zitten. Maar hij vond niets, alleen maar bladeren. Want voor vijgen was het niet de goede tijd van het jaar.

14Jezus vervloekte de boom. Hij zei: ‘Niemand zal ooit nog vijgen van jou eten!’ De leerlingen hoorden dat.

**Jezus jaagt handelaars de tempel uit**

15Jezus en de leerlingen kwamen weer in Jeruzalem. Jezus ging de tempel in. Daar zaten handelaars, die geld wisselden en duiven verkochten. Jezus begon de handelaars en hun klanten weg te jagen. De tafels en stoelen van de handelaars gooide hij omver. 16En hij hield iedereen tegen die met spullen over het tempelplein liep.

17Jezus legde uit waarom hij dat deed. Hij zei: ‘In de heilige boeken staat: «Gods huis is een plaats waar iedereen mag bidden.» Maar jullie hebben het veranderd in een huis van dieven!’

18De priesters en de wetsleraren hoorden wat Jezus zei. Ze dachten na over een plan om hem te doden. Ze waren bang voor hem. Want het hele volk was diep onder de indruk van wat Jezus vertelde.

19’s Avonds gingen Jezus en de leerlingen de stad weer uit.

**Jezus geeft uitleg over de vijgenboom**

20De volgende ochtend kwamen Jezus en de leerlingen weer langs de vijgenboom. Ze zagen dat de boom van onder tot boven verdord was. 21Petrus herinnerde zich wat Jezus gezegd had. Hij zei: ‘Kijk, meester, dat is de boom die u vervloekt hebt. Die is nu verdord!’

22Jezus zei tegen de leerlingen: ‘Je moet op God vertrouwen. 23Luister goed naar mijn woorden: Als je iets aan God vraagt, twijfel dan niet, maar geloof dat het zal gebeuren. Dan gebeurt het ook. Zelfs als je tegen die berg daar zegt: ‘Kom van je plaats en laat je in de zee vallen.’

24Daarom zeg ik: Als je iets aan God vraagt, geloof dan dat je het al gekregen hebt. Dan krijg je het ook. 25-26En als je aan het bidden bent, vergeef dan een ander zijn fouten. Dan zal je hemelse Vader ook jouw fouten vergeven.’

Lied 943: 1, 4, 5 en 6

Preek

Soms gebeuren er dingen in je leven, gemeente, die je niet tot mildheid stemmen. Je hebt het idee dat je wat wordt aangedaan. Je voelt je miskend. Iemand levert je een rotstreek. Ik vrees dat u het allemaal herkend. Een relatie gaat voorbij. Je raakt je baan kwijt. Een vriendschap blijkt niet te zijn, zoals je gedacht had. Een zakenpartner bleek zakelijker dan je gehoopt had. Ga zo maar door.

Milde, maar misschien ook wijze mensen, stappen daar overheen. Hun is soms een bovenmenselijke verstandigheid of vriendelijkheid gegeven. Soms kunnen mensen iets vergeven waarvan je als omstander denkt: hoe is dat mogelijk. Ik zou bijna zeggen: in Gods naam mogelijk. Zo sprak ik eens met een psycholoog die zich afvroeg of het wel gezond was, dat Hank Heijn de moordenaar van haar man Gerrit Jan Heijn kon vergeven. Zo’n zelfverloochening is misschien niet eens goed?

In dat soort situaties zijn er altijd omstanders die wanneer iemand zijn eigen rancuneuze kant laat zien, oproepen tot mildheid en vergeving. En een verwijzing op het christendom, waarin vergeving centraal zou staan, is dan snel gemaakt. En daarmee wordt degene die nog niet aan het laten rusten van de kwestie toe is, direct in de hoek gezet. Want ja, vergaf Jezus niet zelfs zijn moordenaars toen ze aan het kruis hingen? Heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus zou alles altijd vergeven. En daarom moeten wij dat ook doen.

Vanmorgen wil ik met u nadenken over de vraag of Jezus nu wel zo mild is geweest, als hij in dit gemakkelijke beeld wordt geschetst. Doen we recht aan Jezus als we hem neerzetten, als de lieve, milde man, waar we hem vaak voor houden. Is Jezus wel zo’n jaren zestig softie, op sandalen en wel, zoals hij zo vaak is geschetst? Ik preek daarover vanmorgen in drie delen:

1. De moeilijke kanten van onze godsdienst
2. Een schijnbaar onmogelijk verhaal rond een zielige vijgenboom
3. Wat moet je met zulke, onmogelijke verhalen?

Wie aan het christendom denkt, ziet vaak een heel milde godsdienst. God is liefde. Na lange tijd vrijzinnigheid hebben we de scherpe kantjes er wel een beetje afgevijld. Wij hebben het niet meer over hemel en hel. Het laatste oordeel hebben wij steeds meer terzijde geschoven. Zoals de bekende theoloog Ruard Ganzevoort het eens vanaf deze kansel vertelde: wij hebben van de brullende leeuw van Juda, een mooi profetisch beeld van God, een lief schootpoesje gemaakt, nadat we zijn tanden hebben bijgevijld en zijn nagels hebben uitgetrokken. Zoiets kun je zien, in de ontwikkeling van de belijdenissen die de afgelopen tachtig jaar binnen de Remonstrantse Broederschap functioneerden. In de belijdenis uit 1940, waarin onze oud predikant Wegerif – zie straks zijn portret in de predikantskamer – een grote rol had, vinden we nog de woorden:

*Wij geloven in de heilige, almachtige God,
onze Schepper en Heer,
wiens wijsheid ondoorgrondelijk is,
wiens oordeel gaat over alles.
Hij is rechtvaardig en barmhartig,
onze Hemelse Vader,
die allen in Zijn liefde wil opnemen;
de Bron van alle goed.*

Zo klinkt het ook in de woorden die vaak klinken bij de dood:

*Wij buigen voor Gods oordeel, waarvoor alle mensenoordeel zwijgt, maar wij vertrouwen op Zijn liefde die verzoent en onze schuld vergeven wil. Wij buigen voor de onbegrepen hoogheid van Zijn wegen, maar wij vertrouwen op de overwinning die den strijd te niet doet; en wij geloven in de vrede Gods die alle verstand te boven gaat.*

Dat oordeel is helemaal verdwenen uit de belijdenis uit 2006:

*Want wij geloven in de toekomst van God en wereld,
in een goddelijk geduld dat tijd schenkt
om te leven en te sterven en om op te staan,
in het koninkrijk dat is en komen zal,
waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen.*

Tegelijkertijd zal het voor u geen moeite kosten, om bijbelverhalen te bedenken die het allemaal wat minder rooskleurig voorstellen. Verhalen waaruit blijkt, dat God net iets minder mild wordt geschetst, dan hier gepresenteerd. En daarvoor hoeven we niet alleen naar het Oude Testament te kijken. Daar is – naast allerlei bijbelteksten waarin God heel zorgzaam wordt geschetst, bijvoorbeeld als een moederhen die voor kuikentjes zorgt – wel een groot aantal verhalen te vinden, waarin God vuur uit de hemel laat neerdalen als hij het niet eens is met de gang van zaken. Een kleine storm, een zondvloed of een milde ziekte, je hebt het zomaar te pakken, wanneer je je niet houdt aan Gods regels.

Maar zo zit het Nieuwe Testament niet in elkaar, zijn we geneigd te denken. In dat Oude, dus eigenlijk verouderde Testament, heerst een primitieve God. Die van ons is toch veel liefdevoller. En met de schrijver van de Eerste Johannes Brief zeggen we dan: God is liefde. Voor je het weet, draagt Jezus geitenwollensokken en vindt ie alles best.

Daarvoor moet je natuurlijk wel wat bijbelverhalen overslaan. De plekken waar geschreven wordt over een eeuwig vuur en geween, onder het knersen van tanden, zijn echt Nieuw Testamentisch. In de prediking van Jezus over Gods nieuwe wereld besteed hij vaak aandacht aan mensen die daar niet komen. Die daar niet aan voldoen. En laten we eerlijk zijn: dat zijn niet de vrolijkste stukken!

**En daarmee kom ik bij deel twee van mijn preek.** Namelijk het merkwaardige verhaal van de vijgenboom. Het is een gek verhaal. Jezus is op pad en heeft trek. Vanuit de verte ziet hij een vijgenboom en vol enthousiasme gaat hij er heen. Maar o grote teleurstelling. Er is niets te vinden. Jezus reageert zeer verongelijkt. Bijna menselijk, zou je zeggen. En hij vervloekt de boom.

De leerlingen horen het verbaasd aan. Want het is niet de tijd dat er vijgen aan die boom zitten. Dat zou Jezus toch moeten weten? Maar Jezus is onvermurwbaar. Hij vervloekt de boom en wanneer ze de volgende morgen weer langs dezelfde weg komen, zien ze het: de boom is volkomen verdord. Van onder tot boven. Het is niets meer.

Jezus geeft een toelichting. Vertrouw op God. Geloof. Dan is alles mogelijk. Zeg je tegen die berg, dat ie moet verplaatsen. Dan doet ie het ook. Dan stort ie in zee.

Dat het een onmogelijk verhaal is, zoals het er nu staat, dat vinden de andere evangelisten ook. Mattheus, die doorgaans heel netjes overschrijft wat Marcus zegt, laat de opmerking dat het niet de tijd van de vijgen is, weg. Dan maakt het probleem een stuk minder erg. Lucas gaat nog verder. Die laat het hele verhaal gewoon weg!

Toen ik met dit verhaal – omwille van zijn biologische kanten – eens besprak met iemand uit de gemeente, die daar wat van kan weten, u kent deze bioloog Johan Steenhuis wel, vertelde hij me een verhaal over heiligen, die vaak meer dan het gewone willen. Ze kunnen onredelijke dingen vragen. Hij gaf het voorbeeld van de Groninger heilige Liudger. Liudger (742 – 809) was een Friese missionaris en bisschop. Als opvolger van de zo jammerlijk omgekomen Bonifacius hield hij zich bezig met het bekeren van de woeste Noorderlingen in ons land.Van deze heilige wordt een bijzonder verhaal verteld.

*Hij trok eens op zijn paard al predikend rond, kwam in het najaar eens in Leer en vroeg de vissers die hem daar gewoonlijk van dienst waren, om een steur. Zij voelden zich bezwaard omdat het steurseizoen allang voorbij was, maar hij bleef aandringen en daarom gingen ze toch maar voor hem op pad. En juist toen ze hun netten in de rivier gooiden, viel er iets uit de lucht. Het bleek een grote steur, die ze Liudger bezorgden. H*

**Daarmee kom ik bij deel drie.** Wat moet je nu eigenlijk met zulke gekke, onmogelijke verhalen.?

Wat je vooral niet moet doen, naar mijn idee, is de verhalen onschadelijk maken, door ze met allerlei creatieve, spitsvondige, uitlegkundige trucs, aan de kant te schuiven. Een voorbeeld van een laat middeleeuwse monnik. die opschrijft dat er in de stadsmuur van Jeruzalem een klein poortje was, met de naam ‘oog van de naald’. Geen kameel kon daar bepakt en bezakt door. Pas als je alles ervan afgehaald had, kon het beest naar binnen. Maar het kon dus wel. Zo zouden wij alles moeten afleggen, waarmee we bepakt en bezakt zijn. Een prachtige, psychologiserende uitleg. Jammer alleen dat er vóór die monnik niemand is, die ooit een dergelijk poortje beschreven had. Een fraaie oplossing, maar dus wel een uit een dikke theologische duim gezogen.

Maarten ’t Hart heeft geschreven over de passage met de vijgenboom. Voor hem een reden om het hele Evangelie maar terzijde te schuiven. Hij haalt de theoloog Gregor Tischler aan, een theoloog aan, die te gemakkelijke antwoorden geeft:

*Via allerlei typisch theologische redeneringen probeert hij aannemelijk te maken dat het vervloeken van de vijgenboom opgevat moet worden als een morele les. Is de vervloeking van de vijgenboom niet een beeld met een diepere betekenis? Is het misschien bedoeld om mensen die niet deugen af te schrikken? Dan zou de moraal van het verhaal heel simpel zijn: 'wie geen goede daden stelt, staat hetzelfde lot te wachten als de vijgenboom zonder vruchten', aldus Tischler in zo'n typische scheurkalenderpassage. Desondanks blijkt hij aan het slot van zijn moraliserende kronkelbetoog niet gelukkig te zijn met deze schriftpassage. Hij zegt: 'Maar toch — moest Jezus daarom een onschuldige vijgenboom maar meteen laten verdorren?' En dan merkt hij doodleuk op: 'Nu ja, we kunnen er vrij zeker van zijn dat hij dat niet gedaan heeft'.*

Geheel terecht schuift Maarten ’t Hart deze eenvoudige oplossing terzijde. Het verhaal is zo belachelijk, stelt hij, dat moet wel historisch waar zijn. Geen Evangelist zou Jezus zo’n verhaal in de schoenen schuiven, als het niet gebeurd was. En dat ben ik met deze schrijver eens. Juist het feit dat de verhalen van vanmorgen zo vervelend zijn, maakt ze historisch ontzettend betrouwbaar.

Even een klein intermezzo. Tegen alle strengheid die ik nu van Jezus laat zien, zou iemand kunnen inbrengen. Ach Tjaard, wij geloven niet in zo’n laatste oordeel, dus wat zouden we ons druk maken? Terecht repliek natuurlijk. Alleen vind ik het altijd lastig om slechts de helft van de boodschap serieus te nemen en dan zelf uit te kiezen wat ons bevalt. Ook ik geloof niet in zo’n oordeel, waarbij onze lieve Heer met een boek van Sinterklaas in zijn handen zit om alles uiteindelijk af te rekenen. Maar misschien is het gewoon wel een beetje consequent om ook zonder angst voor hemelse verdoemenis, de woorden van Jezus serieus te nemen..

Brengt ons tot de vraag, wat we ermee aan moeten. Voor mijn gevoel is het antwoord gemakkelijk en moeilijk tegelijkertijd. Het moeilijke is, dat we deze verhalen serieus moeten nemen. Ze staan er niet voor niets. Jezus was niet een allemansvriend die zomaar alles best vond. Het ging hem ergens over. En als hij het idee had, dat er niet naar hem geluisterd werd of wanneer mensen – of zelfs planten – niet hun best deden, kon hij razend worden. Hij verlangde van zijn leerlingen – en misschien dus ook van ons wel – het onmogelijke. Weest volmaakt, zoals uw hemelse vader volmaakt is. Hebt je vijanden lief. Als je oog je tot zonde brengt, ruk het uit. Pas bij het onmogelijke was je werkelijk op de goede weg. Niet zomaar een beetje geven. Maar alles. En zelfs dat is niet genoeg. De Deense, negentiende eeuwse theoloog Soren Kierkegaard nam de christelijke boodschap zo serieus dat hij zich geen christen durfde te noemen. Hij was slechts op weg om er een te worden.

Tegelijkertijd blijkt Jezus de zaken ook menselijk te bekijken. Hij kijkt met ontferming naar de rijke jongeling. Hij constateert dat dingen naar de mens onmogelijk zijn, maar misschien bij God wel. Misschien stijgen mensen boven zichzelf uit. Misschien is het op de een of andere manier toch wel goed, wat er gebeurt.

Verder dan dit, vrees ik, kunnen we niet komen. Wat van ons verwacht wordt, net als die vijgenboom, is vrucht dragen, meer dan het gewone. Vruchten van de Geest. We zingen er straks van in ons slotlied. Liefde, vreugde en vrede. En met een beetje mazzel, komt het dan toch nog goed, als we niet zo heilig zijn, als er soms van ons wordt verwacht. Niet omdat we zelf zo geweldig zijn. Niet omdat we van andere mensen moeten verwachten dat ze zo geweldig zijn. Dat nog veel minder. Maar gewoon, omdat de Heer, in wiens inspiratie we proberen te leven, zo geweldig is.

Amen.

Orgelspel

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Eeuwige God,

We worden stil voor u.

We overdenken ons leven. We kijken naar de wereld.

We horen uw idealen. We geloven in een leven van liefde met alle mensen.

Maar tegelijkertijd is het zo moeilijk. We blijven mensen met onze eigen hebbelijkheden en onhebbelijkheden. We hebben allemaal onze tenen die groot zijn. We zijn licht geraakt. We zijn verdrietig. We zijn angstig. We durven onszelf niet los te laten.

Geef ons liefde om naar ons zelf en naar deze wereld te kijken in mildheid.

Geef het ons, om onszelf niet te veroordelen. U bent tenslotte groter dan ons hart.

Geef ons vreugde en inspiratie om vruchten voort te brengen, die uw inspiratie in ons hart geeft. Want u blijft ons telkens tot het goede roepen.

In uw wereld is veel wat verdrietig is. Mensen komen niet tot hun recht. Mensen ondervinden geweld. Mensen krijgen geen liefde. Mensen lijden onder natuurgeweld.

We bidden u niet voor wonderen uit de hemel, maar we vragen om uw inspiratie om zelf het wonder van uw liefde te zijn. Dat mensen niet alleen hoeven te staan, maar gedragen mogen worden door ons, door uw mensen. Dat wij als uw handen mensen dragen, wanneer het zwaar is. Dat uw liefde, door onze liefde nabij is. Ook wanneer wij het moeilijk vinden.

Wees zo met uw mensen. Via onze handen, door uw bemoediging.

In stilte willen we u bidden, omdat we geloven dat u naar ons luistert.

[…]

Met gelovigen van alle plaatsen en tijden bidden we met de woorden van Jezus:

Onze Vader die in de hemel zijt

Uw naam worde geheiligd,

Uw Koninkrijk kome.

Uw wil geschiede

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood.

En vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.

En leid ons niet in verzoeking,

maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid.

Amen.

Mededelingen en collecte

Slotlied 841

Uitzending en zegen

Bevestigen wij dan ons geloof in een leven van liefde

Aanvaarden wij onze verantwoordelijkheid voor onze geloofsgemeenschap,

Haar taak in deze wereld, met haar noden

En gaan wij dan van hier naar ons huis en onze levensopdracht

Onder Gods zegen

De Heer zegene en Hij behoede u.

De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.

De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Amen.

Lied 978: 4

Orgelspel