Votum & groet

Zingen: **Lied 713: 1, 2, 5/Wij moeten Gode zingen**

Gebed

Bijbellezing: **Handelingen 16: 25-34**

Zingen: **Psalm 42: 1, 3, 4, 5/Heer, een hert in dorre streken**

Preek **Handelingen 16: 25**

Zingen: **Peter van Dijk & Michiel Zweers/Wat kun je doen als je vastzit?**

Belijdenis van het geloof

Zingen: **Gezang 179a/Ik geloof in God de Vader**

Gebed

Collecte

Zingen: **Lied 704: 1, 2, 3/Dank, dank nu allen God**

Zegen

Handelingen 16, 21

 Eigenlijk is kerk-zijn best wel simpel.

 Eigenlijk is kerk-zijn best wel simpel. Het gaat om drie dingen. Het gaat om dat we danken, bidden en opletten. God danken, voor de wereld bidden, en letten op elkaar en op de mensen om ons heen. Dat laatste, omzien naar elkaar, is misschien lastig, maar wel duidelijk. Omzien naar elkaar is lastig in deze tijd van corona en van allerlei beperkingen door corona. Je kunt niet zomaar bij iemand langsgaan om te kijken hoe het met ze gaat. Maar het is wel duidelijk. Het hoort gewoon bij kerk-zijn en je kunt het gewoon doen. Die tweede, bidden voor de wereld, die is alleen maar duidelijk. Natuurlijk bid je voor de wereld, voor de mensen en de dieren en de dingen om je heen. En helemaal in coronatijd hoef je je nooit af te vragen: ‘Waar zal ik vandaag eens voor bidden?’ Het is duidelijk, dat je bidt en waarvoor je bidt.

 Alleen die eerste, God danken, dat is een lastige. Toch? Elk jaar met dankdag realiseer ik me dat er broers en zussen zijn, hier in de kerk of anders ook verder weg, die dat jaar misschien minder reden hebben om te danken. Dit jaar met dankdag is dat besef groter dan ooit. Iedereen die ik ken heeft met het virus te maken. Iedereen die ik ken heeft, als je daarnaar kijkt, minder reden om God te danken. Dus ben ik op zoek gegaan in de Bijbel, of ik misschien een vergelijkbaarachtige situatie kon vinden. Dan zouden we tenminste een Bijbels voorbeeld hebben. Een Bijbels voorbeeld van danken in het donker. En volgens mij heb ik zo’n voorbeeld gevonden in Handelingen 16: 25. Een goede tekst om te lezen op een dankdag in het donker.

 Kijk maar wat er gebeurt als je de situatie toen eens legt over de situatie nu. Paulus, Silas, Lucas en de rest waren de stad Filippi binnengekomen met een besmettelijke boodschap. De boodschap dat echt goed leven voor iedereen beschikbaar was onder een nieuwe Heer, Jezus Christus. Dat betekent wel automatisch weerstand van mensen die hun leven bouwen op het misbruiken van anderen. Zij zien deze boodschap als een gevaarlijk virus. Dus moeten de verspreiders ervan in lock-down, in quarantaine. Paulus en Silas moeten in de gevangenis, op veilige afstand weggeborgen van de maatschappij. Maar daar, in het donker, danken ze God. Dus danken ook wij God in het donker. Toch?

 Helaas gaat er heel vaak wat mis wanneer je als dominee begint met een probleem of een vraag van vandaag, en dan met die vraag of met dat probleem op zoek gaat naar een bijbeltekst die bij jouw vraag of probleem past. Voor je het weet vergeet je te luisteren naar wat de echte boodschap van de Bijbel is. Dus wil ik graag ook op deze dankdag eerst een stapje terug doen en kijken naar wat het evangelie hier eigenlijk is. Pas daarna gaan we terug naar onze situatie vandaag en pas dan kunnen we ook eerlijk kijken wat dit verhaal ons vandaag te zeggen heeft. Wat is dus het grote verhaal, waarin deze tekst een onderdeel is? Dat verhaal is groter dan je denkt – en tegelijk raakt het jou directer dan je misschien denkt. Moet je horen.

 Als Paulus die nacht niet gedankt had, was jij vandaag geen christen geweest.

 Als Paulus die nacht niet gedankt had, was jij vandaag geen christen geweest. Paulus was met Silas en met Lucas en met de anderen op weg van het oosten naar het westen, van Jeruzalem naar Rome, van het beloofde land naar Europa en de rest van de wereld. Paulus is steeds op zoek naar die ene opening, dat hij door kan reizen naar de hoofdstad van het rijk, naar Rome. Maar kennelijk heeft God andere plannen. En het lukt Paulus niet om door te stoten. Tot, God zij dank, een paar week geleden. Ineens stond er in een droom een Europeaan voor hem, die hem toeriep: ‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp.’ Een paar dagen later waren ze in Filippi en een paar week later was de eerste christelijke kerk in Europa een feit. De moederkerk van dit hele continent. Zonder die kerk was jij geen christen geweest.

 Natuurlijk had Paulus niet door dat wat hij hier deed zou leiden tot het redden van jouw leven. Maar de tegenstander van God had dat wel door. Gods tegenstander. Er is meer donker in de wereld dan de zichtbare ziekten die ons bedreigen. Ik geloof oprecht dat God goed is en dat Hij de liefde zelf is. Jij en ik, wij merken vaak genoeg dat Hij zo is en dat het warm en licht is om Hem heen. Maar dan hoeft het je niet te verbazen dat het duister en de vernietigende krachten in onze wereld ook heel reëel kunnen zijn. De tegenstander van God wil alles wat goed en mooi en dankbaar is kapot hebben. Als het hem lukt Europa in het duister te laten blijven, dan heeft hij een grote slag gewonnen. En dus zet hij de pion Paulus vast en zo zet hij koning Jezus schaakmat.

 Natuurlijk had Paulus niet door dat wat hij hier deed zou leiden tot het redden van jouw leven. Maar Paulus doet wat Paulus doet en als hij met Silas om middernacht nog wakker ligt doet Paulus wat een goede Jood moet doen. Hij maakt van de nood een deugd en dankt zijn God. ‘Halleluja! Loof, dienaars van de Heer, loof de naam van de Heer,’ Psalm 113. Of dit: ‘Heer, een hert in dorre streken smacht niet sterker naar ’t genot van de koele waterbeken, dan mijn ziel naar U, o God.’ Psalm 42. Nee, je hebt gelijk. Ik weet niet wat Paulus en Silas zongen, die nacht. Maar het gaat ook niet om wát ze zongen of hóe ze dankten. Het gaat erom dát ze zongen, dát ze dankten. Trouw als ze waren aan hun Joodse traditie.

 Trouw aan hun traditie. Nee, je hebt gelijk, het gaat niet om de vorm. Het gaat niet om de vorm van een doordeweekse dankdag ergens in de herfst, alsof je die vorm per se nodig hebt om God te danken. En het gaat niet om de vorm van danken en bidden en bijbellezen aan tafel, alsof dat precies de enige vorm is om God te danken. En het gaat niet om de vorm van stille tijd of het volgen van een kerkdienst of om welke vorm dan ook. Alleen dit: als Paulus niet de vaste vorm had gehad van de Joodse traditie, dat je God om middernacht kunt danken, en als Paulus niet door die traditie het karakter had ontwikkeld om dat dan ook daadwerkelijk te doen in de gevangenis in de eerste de beste Europese stad waar het evangelie van koning Jezus klinkt, dan waren jij en ik vandaag geen christen geweest. Dus wees gerust kritisch op de vorm waarin we als kerk en kerkmensen onze dank en onze lof voor God gegoten hebben. Maar schaf een vorm niet af, voordat je een betere vorm hebt gevonden, die jou nog meer karakter geeft, waardoor jij zeker weet: als ik een keer in het donker zit, dan weet ik wat ik kan doen.

 Laat me even samenvatten waar we zijn. Het is een dankdag in het donker. We zoeken daar een bijbels voorbeeld bij en vinden dat in Handelingen 16. Maar eerlijk is eerlijk: hier is wel wat meer aan de hand dan een voorbeeld van danken in het donker. Opeens blijkt de lof van Paulus en Silas een stap te zijn in Gods grote plan om de hele wereld te laten merken dat echt goed leven voor iedereen beschikbaar is. Kijk maar naar de keten van gebeurtenissen. Het zingen van Paulus en Silas grijpt de aandacht van hun medegevangen. En wanneer er dan opeens een aardbeving is, vluchten ze niet weg maar blijven zitten om te zien wat dit alles betekent. Daardoor kan Paulus de gevangenisdirecteur overtuigen naar hem te luisteren en naar het evangelie van koning Christus. En zo komt Paulus vrij en gaat het evangelie van de vrijheid verder Europa in, op weg naar Rome, op weg naar jou.

 En, nee, zo gaat het niet altijd. Als jij vastzit in het donker en je brengt God dank, dat jij dan automatisch vrij komt. Zo gaat het niet altijd. Ik wijs je op het voorbeeld van onze Heer zelf. Bij het laatste avondmaal zong Hij met zijn vrienden de lof op God en we weten, Matteüs 26, precies wat ze zongen: het Hallel, de Psalmen 113 tot en met 118. ‘Halleluja! Loof, dienaars van de Heer, loof de naam van de Heer.’ En dan, vers 30: ‘Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.’ Dus wat volgt is geen vrijheid maar: Getsemane. Je dankt God in het duister en wat volgt is: Golgotha. Het gaat niet altijd zo, als jij vastzit in het donker en je brengt God dank, dat jij dan automatisch vrij komt. Wat wel doorgaat is Gods grote plan om de hele wereld te laten merken dat echt leven voor iedereen beschikbaar is.

 Verschillende gesprekjes en mailtjes die ik had en kreeg tijdens het voorbereiden van deze dienst, hadden ook die kern. Wij overzien niet waar God mee bezig is. Wij hebben ook serieus onze vragen. Onze teleurstellingen. Onze angsten. Maar wij ervaren of wij willen ervaren dat God werkelijk meer is dan wat wij in het donker zien. En dat God loven en God danken precies de manier is om dicht bij Hem te blijven, om van onze kant ons vertrouwen op Hem levend te houden. Dit is wie we zijn, dit is wat we willen, dit is wat we doen, voor het aangezicht van onze goede God.

 En dus is dat waar we op uitkomen. Dat kerk-zijn eigenlijk best simpel is, ook in het donker. God roept ons op te doen wat bij ons mens-zijn hoort: Hem danken, voor de wereld bidden en omzien naar elkaar en anderen. En wij roepen God op om te doen wat bij zijn God-zijn hoort: echt leven geven aan wie Hij maar kan. Dus is het vandaag een dag om te danken, ook in het donker. Wij danken God, omdat Hij onze lof meer dan waard is. Wij danken God, omdat juist door te danken wij aan onszelf en elkaar en aan God laten merken dat wij ten diepste niet vastzitten, in een gevangenis of door coronamaatregelen of door wat dan ook, maar dat wij ten diepste vrij zijn, in koning Jezus, onze Heer. En wij danken God, omdat we een diep vertrouwen hebben dat Hij zijn grote plan tot een goed einde gaat brengen. En wie weet kijken we op een dag terug en ontdekken we, dat deze dankdag vandaag een klein maar wezenlijk onderdeel was van de realisatie van de plannen van God. Amen.