**Vergeef ons onze schulden** zondag 12 november 2017

Liturgie

Stilte/votum/groet

Lb 287:1,2,5

Kinderlied: diep, diep, diep als de zee (hemelhoog 327)

PvN 130

Gebed

Matteus 18:21-35

Ps 32:1,2

Preek over Mat 6:12

Opw 629

Wetslezing: Matteus 5:1-16

Opw 389

Gebed

Collecte

Kindermoment

Ps 103:3,4,5

zegen

Broers en zussen in de Here Jezus,

‘Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven wie ons schuldig zijn.’ Jezus leert ons zo te bidden. Het is een zin waarmee de meesten van ons zo ontzettend vertrouwd zijn. Je kunt hem dromen. Je doet het misschien ook wel in elk gebed. Vragen om vergeving van je zonden. Maar dan hebben we het wel over de eerste helft van dit gebed. Niet die tweede: ‘gelijk ook wij vergeven wie ons schuldig zijn.’ Als wij die woorden erbij uitspreken, dan komen direct de vragen. Moet je altijd vergeven, altijd iedereen? Of zijn er momenten dat dat niet kan? En is Gods vergeving afhankelijk van de mate waarin wij vergeven? Zegt God tegen jou of tegen mij: nee, ik zie in jouw hart nog al te veel boosheid op die ander. Ik kan jou je je zonden niet vergeven. En gaat het dan alsnog aan je voorbij? Het heil, alles wat God je wil geven. Dat kunnen heel indringende en ingewikkelde vragen zijn. Nu, om te beginnen geloof ik dat deze hele een gebed is, een vraag aan God, ook het tweede deel. Ik geloof niet dat Jezus het ons leert om ons eigen goede vergevende gedrag aan God ten voorbeeld te stellen. Jezus leert ons om aan God vergeving te vragen, en ook te vragen of Gods vergevende liefde door mag werken in onze intermenselijke relaties. En dat dat hand in hand gaat met de vergeving die we van God krijgen. Als je deze woorden op die manier bidt, is dat ook helemaal in lijn met de gelijkenis die we lazen. De pijn in dat verhaal is dat die twee niet samen op gaan. De ontvangen genade niet vertaald wordt naar gevende genade. Dat doet pijn, bij de omstanders, de andere dienaren, en bij de koning zelf, die heel boos wordt. Jezus leert ons te bidden om Gods genade. Dat die doorwerkt, horizontaal en verticaal. Hij leert ons te bidden om dat wat we nodig hebben. Wat we allemaal nodig hebben, waar we naar snakken, wij en de wereld om ons heen.

Laten wij eerst nog eens goed kijken naar de tekst van de bede zelf. Daarin gaat het niet over zonden, maar over schulden. Terwijl wij in de gebeden die we zelf formuleren vaak eerder het woord ‘zonden’ gebruiken, is mijn waarneming. ‘Schulden’, dat is breder. Je kunt schulden hebben zonder iets verkeerd te hebben gedaan. Schulden hoeven ook niet een probleem te zijn. De hypotheek op je huis is een schuld, maar voor de meesten geen probleem. Over dit type schulden gaan het ook in Jezus’ gelijkenis. De schulden zijn geen boetes. Maar het gaat wel om een bedrag dat verwacht wordt, dat betaald moet worden. Je moet denken aan een stelsel van leenheer en leenman of van pachters. Je hebt het beheer over een bepaald stuk grond van de koning. Een deel van de opbrengst moet je hem brengen, of misschien wel heel de opbrengst. Dat ben je hem schuldig. Als je het zo bekijkt, heeft deze bede een positieve achtergrond, namelijk dat God jou iets heeft toevertrouwd, en ons met elkaar iets toevertrouwd. Jij leeft, God heeft jou dat leven gegeven, Hij heeft jou gaven en talenten gegeven. Hij verwacht er iets van, dat het vrucht draagt op een of andere manier, dat je in zijn en in zijn stijl mens bent, en dat daar resultaat op komt. Dat is zowel breed als smal. Laten we breed beginnen. Het is ook: vergeef ons onze schulden, en niet: vergeef mij mijn schulden. God heeft aan ons als mensheid deze aarde toevertrouwd. Hij verwachtte goed bestuur, goed rentmeesterschap. Hij verwachtte vrede, orde, harmonie. Wat is het resultaat? Dat zien we. Als mensheid hebben wij een geweldige schuld bij God. Die kunnen we niet betalen. God heeft alle reden om de mensheid als een volstrekt mislukte soort aan de kant te schuiven. Jezus leert ons bidden om genade, om vergeving. Daarmee is zijn boodschap: God wil ook vergeven.

Wat smaller dan die hele mensheid. Wij zijn hier gemeente van Jezus. Jezus vertrouwt het ons toe om zijn Naam te dragen, zijn lichaam te zijn. Midden in deze wereld. Zijn koninkrijk en zijn liefde te belichamen en uit te dragen. Wat brengen we ervan terecht? Natuurlijk zijn er goede dingen, de Geest werkt, en dat hoeven we niet klein te maken. Er is toch ook heel veel niet. Maken wij het waar dat de Heilige Naam van Jezus gekoppeld is aan onze gemeenschap, aan dit gebouw op een bepaalde manier, aan jouw persoonlijke leven. Heer, vergeef ons onze schuld, onze grote schuld. Schuld, die we ook met elkaar hebben. Wij kijken vaak veel te individueel naar schuld. Dan heb je het ook te snel over zonde. Laten we eerst de schuld zien voor God, voor Jezus. En dan staan we ook als mensen naast elkaar. Wij maken het niet waar met elkaar. Als je te snel over zonde praat, kijk je naar elkaar. Die doet dat, die heeft dat aandeel. Dat is er allemaal misschien ook wel. Ergens hebben we allemaal een aandeel in hoe we gemeente zijn. Eerst samen met die schuld naar de Heer toe, vergeving vragen. Heer, hier staan we met elkaar. Dit hebben wij ervan gemaakt. Vergeef ons ons grote tekort. En dan kan het zinvol en goed zijn om te kijken naar wie wat deed. Dan kan er soms ook persoonlijke schuld zijn. Als je je publiek misgaan hebt, is het goed en helpend om dat publiek te erkennen en recht te zetten. En voor ieder is het goed om tussen jou en God je persoonlijke zonden te belijden. Ik geloof dat als wij een gezond gezamenlijk schuldbesef hebben, dat dan een klimaat ontstaat waarin mensen gemakkelijker hun persoonlijke zonden belijden. Daar en daar heb ik gezondigd. Daar zit mijn tekort. Wat is dat mooi als dat gebeurt. Dan doen we wat Jezus zegt. Kwetsbaar naar God toegaan met je schuld. Bidden dat God je vergeeft. Ook naar elkaar toe. Ik heb van jou vergeving. Ik heb van jou vergeving nodig. Ik heb er geen recht op. Ik heb het wel van je nodig. Wil je mij vergeven.

Schuld heeft een belangrijke gezamenlijke kant. Ik denk ook aan de breuk in ons kerkverband in de jaren ’60, waarin we nu pas echt aan verzoening gestalte kunnen geven. De breuk die ook hier in Wageningen zo gespeeld heeft. Daarvan moeten we zeggen: dat had nooit moeten gebeuren. En het is wel gebeurd, en het is erg dat het gebeurd is. De meesten van ons zijn later geboren. Het is bijbels om in de schuld naast het voorgeslacht te gaan staan. Zoals Daniel bijvoorbeeld doet in een gebed in Daniel 9. ‘Wij hebben gezondigd.’ En dan gaat het over dingen van het voorgeslacht. Er is ook geen enkele reden om te denken dat dat nu nooit meer zou kunnen, dat wij veel verstandiger zijn. Wij moeten ons niet distantiëren. Maar daar gewoon helemaal naast gaan staan.

Ik denk ook aan de ‘me too’-verhalen. Als iemand zich vergrijpt aan een ander, dan heb je een dader en een slachtoffer. Maar ook een gemeenschap. Kennelijk kon dit kwaad binnen een gemeenschap ontstaan, in een gezin, een familie, op een school of in een kerkelijke gemeente. Daar ligt schuld. Daarin zit geen excuus voor een dader. We zijn allemaal verantwoordelijk voor onze eigen gedragingen. Er ligt vaak ook schuld bij de gemeenschap om dader en slachtoffer heen. En kan heilzaam zijn als die beleden wordt. Dit is in onze gemeenschap gebeurd, in onze familie. Het is reëel om je verbonden te voelen met de schuld van je voorgeslacht, op dit of op andere terreinen. Daarmee mag je naar het kruis toegaan, het bij Christus leggen. Je ontvangt vergeving voor je persoonlijke zonden, maar ook voor de schuld die je meedraagt. Je mag opnieuw beginnen. Wie in Christus is, is een nieuwe schepping. Vergeving is een kostbaar geschenk, het is de ruimte waarin je opnieuw kunt beginnen. Die de zonden van de vaderen bezoekt aan de kinderen aan het derde en vierde geslacht. Zonde en schuld hebben impact op aarde, ons doen en laten heeft. Ten goede en dus ook ten kwade. Maar niet voor altijd. Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. ‘Duizenden’, dat overtreft in aantal het derde en vierde geslacht. Deze woorden komen naar ons toe in en door Jezus Christus. En zijn je deel door geloof in Hem. We moeten deze woorden ook niet in een systeem dwingen: zo van het derde en vierde geslacht en dan pas de vergeving. Het gaat er meer om dat zonde en schuld impact hebben, maar dat er vergeving. En dat vanuit het kruis van Jezus Christus die nieuwe werkelijkheid van het koninkrijk open gaat. Je mag opnieuw beginnen, wat er ook is gebeurd. Dat is genade.

En dan nog een kant. Genade, vergeving, verzoening als kernwoorden in het evangelie staan onder druk. Het gaat er toch gewoon om dat God bij je is. Het zouden de problemen van de tijd van de Reformatie zijn. De vraag ‘hoe krijg ik een genadig God’. En de vraag van deze tijd zou meer zijn ‘bestaat God wel?’ Deze gedachten zijn zeker niet uit de lucht gegrepen. Maar toch. Snakt onze wereld niet juist naar genade? Onze samenleving waarin ieder vooral een individu is, en je met een ander niet te maken hebt. Jouw leven, dat is jouw project, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Maar als jouw leven nu niet wordt, zoals jij wilt dat het wordt. Je bent zelf verantwoordelijk. Schaam je. Is dat niet een geweldig wrede kant van onze samenleving. Wat een eenzaamheid gaat daarmee gepaard. Je hebt winners en je hebt losers. Hoeveel mensen lopen wel niet rond met een immer aanwezig schuldgevoel. Je hebt gefaald. Jij! Dan moet je jezelf vergeven. Dat is een klus, dat is toch het moeilijkste wat er is. Wat is het dan een zegen, een evangelie dat er een God is die graag vergeeft. Die zegt: nee, jouw leven is inderdaad niet wat het had moeten zijn. Dat heeft met jouw persoonlijke zonden en tekorten te maken. En misschien wel veel meer door de zonden van de mensen om je heen, de gemeenschap waarvan je deel uitmaakt. En dat is erg. Ik vergeef jou jouw zonden. Daar mag je om vragen, Jezus wijst die weg. Je mag vergeving ontvangen. In Jezus Christus mag jij leven en bewegen, opnieuw beginnen. Hij droeg jouw schuld. Christus is jouw grond onder de voeten. Op die grond, schuilend bij Jezus, mag je jezelf ook vergeven. Jezelf de dingen niet nadragen. Op die grond mag je anderen vergeven, die jou beschadigd hebben, kwaad gedaan hebben. Ook in dat laatste zit heling en genezing voor jezelf opgesloten. In het evangelie van Jezus Christus liggen vergeving en genezing in elkaar verlengde. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar.

Zo komen we toch ook bij een van de moeilijkste kanten van vergeving. Moet ik de ander vergeven, ook als er misschien heel erge dingen gebeurd zijn. Of als het steeds maar weer gebeurde. Dat zijn geen gemakkelijke vragen. Het is ook de vraag wat vergeving precies is. Een paar dingen heb ik al gezegd. Een besef van gezamenlijke schuld in de gemeente is daarvoor helpend. Vergeven kun je alleen doen als je zelf schuilt bij Jezus Christus. Vanuit je plekje aan zijn hart, waar jij door Hem geliefd wordt, kun je kijken naar die ander die jou beschadigd heeft. Diegene voor wie je misschien nog altijd bang bent. Daar bij Jezus ben jij veilig. En vergeving is ook niet een daad op een moment, maar veel meer een weg. Laat de richting van je leven zijn de richting van liefde en verzoening. Daarbij is natuurlijk heel belangrijk of die ander ook schuldbesef heeft of niet. In elk geval om tot verzoening te komen, is dat laatste altijd nodig. Om tot een echt herstelde relatie te komen. Vergeven is ook echt iets anders dan ‘zand erover’. Het is ook het kwaad zien, daar zwaar aan tillen. Vergeven kun je alleen dicht bij Jezus.

‘Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven wie ons schuldig zijn.’ Dat is een moeilijk gebed. Tegelijkertijd een gebed waarin Gods koninkrijk open gaat. Je raakt bevrijd van schuld. Je geneest. Jezus zet je in een ruimte waarin het nieuwe leven werkelijk kan opbloeien.

Amen