**Liturgie GKv Arnhem, 9.00 en 10.30**

**GK 163:1,2,3 (Dit huis, een herberg onderweg)**

**Votum/zegegroet**

**NLB 910: 1,2,3,4 (Soms groet een licht van vreugde)**

**De Nieuwe Ps. 130:1**[**http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-130**](http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-130)

**Wetlezing**

**De Nieuwe Ps. 130:2**[**http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-130**](http://www.denieuwepsalmberijming.nl/berijmingen/psalm-130)

**Gebed om de heilige Geest**

**Schriftlezing: Ps. 22**

**Ps. 22:1,4,10**

**Verkondiging (Ps. 22,2 en 3)**

**Luisterlied:**[**https://www.youtube.com/watch?v=UaJ-moIjATU**](https://www.youtube.com/watch?v=UaJ-moIjATU)

**Voorbede**

**Inzameling gaven**

**Opw. 714 (Uw liefde laat nooit los)**

**Zegen**

**[Dia 1: Intro, moeder Teresa]**

*God wil niet met mij zijn.*

*God wil niet met mij zijn.*

*God wil niet met mij zijn*, wie van jullie heeft diep in zijn of haar hart die gedachte wel eens toegelaten?

---

De meesten van jullie zullen deze vrouw wel van naam kennen.

Moeder Teresa, een wereldberoemde non uit de vorige eeuw.

Ze had haar veilige leven in Europa opgeofferd om in India tussen de zieken en armen te leven.

Met haar prachtige gerimpelde gezicht, hét toonbeeld van christelijke liefde, moed en geloof.

Maar dat is enkel wat we aan de buitenkant van moeder Teresa zagen.

Want na haar dood werden persoonlijk brieven van haar gevonden.

En uit die brieven wordt duidelijk dat ze grote periodes van Godverlatenheid kende.

Periodes waarin ze twijfelt aan God, periodes waarin ze dikke duisternis ervaart.

Ze schrijft bijvoorbeeld:

*‘Met heel mijn ziel wil ik God, maar er is een vreselijke scheiding tussen ons.’*

*‘De hemel is aan alle kanten gesloten.’*

*‘Ik voel alleen die verschrikkelijke pijn van verlies, omdat God niet met mij wil zijn, omdat God niet God is, omdat God niet echt bestaat.’*

*God wil niet met mij zijn.*

Een gevoel van Godverlatenheid.

*God wil niet met mij zijn*, wie van jullie heeft net als moeder Teresa diep in zijn of haar hart die gedachte wel eens toegelaten?

---

Toen ik een tijd terug aan deze preek werkte stond er in het Nederlands Dagblad een artikel over depressie.

En over hoe depressieve mensen het gevoel hebben dat God er niet is.

En wat voor vragen dat kan oproepen.

*Waarom is God er niet nu ik Hem zo hard nodig heb?*

Een diepverdrietig en wanhopig gevoel van verlaten zijn door God.

*God wil niet met mij zijn.*

Maar je hoeft niet depressief te zijn om een ervaring van Godverlatenheid te hebben.

Ineens kan het je overvallen, ineens slaat de twijfel toe.

Ineens lijkt God verdwenen, met de noorderzon vertrokken, spoorloos.

En dat kan aanvoelen als een breekpunt met het verleden, net als in Psalm 22.

*Mijn ouders en voorouders, die hadden een mooi geloof en vertrouwden op U.*

*En vroeger was U ook bij mij, bij mijn geboorte was U als een verloskundige.*

*Maar vandaag ziet de wereld er opeens anders uit, lijkt dat hele geloof niets meer te betekenen.*

Gisteren neuriede je nog vrolijk aanbiddingsliederen mee, maar vandaag is alles grijs en mistig.

Daar kan een schokkende aanleiding voor zijn.

Bijvoorbeeld dat je vrouw veel te jong is overleden.

En dat je dan tot je schrik merkt dat je geen troost haalt uit je geloof.

Dat de bodem onder je leven weggeslagen is.

Je probeert het nog door een mooie, positieve Bijbeltekst op de rouwkaart te zetten.

Door sterk te zijn en anderen te bemoedigen.

Maar een paar weken later zeg je bij jezelf:

*Ik ben op, helemaal leeg, waarom is mij dit overkomen, God waar bent U?*

*God wil niet met mij zijn.*

Het kan ook heel geleidelijk gaan.

Je studeert, je geloofsleven verwatert langzaam een beetje.

En opeens ontdek je dat je gewoon kunt doorleven zonder God.

En dan komt er een dag dat je eerlijk tegen jezelf zegt: *het is me uit de handen geglipt.*

En als iemand je naar je geloof vraagt zeg je:

*Ik wil echt wel geloven, maar het lukt me gewoon niet meer.*

*Ik voel God niet, God is er gewoon niet meer, het is alsof Hij niet bestaat.*

Of je zit hier in de kerk al heel je leven of voor het eerst, en je denkt:

*Eigenlijk heb ik nog nooit iets van God ervaren.*

*Ik verlang er wel naar, maar Hij lijkt zo ver weg.*

*God wil niet met mij zijn.*

*---*

Voor al dit soort ervaringen staan er Psalmen in de Bijbel.

Liederen die uitdrukking geven aan al dit soort normale, menselijke ervaringen.

Liederen die een nieuw perspectief bieden, liederen die ons dichtbij God willen houden.

Liederen die heel ons leven onder invloed van onze Heer willen brengen.

Zelfs onze ervaringen van een God die afwezig lijkt.

**[Dia 2: Psalm 22,2-3]**

Psalm 22 is een van die liederen.

Gedicht en geschreven door de grote Koning David, bijna 3000 jaar geleden.

De door God gezalfde en gezegende koning van Israël.

En die man begint zijn lied niet met lofprijzing en aanbidding om God gunstig te stemmen.

In plaats daarvan knalt hij erin met:

*Mijn God, mijn God,*

*waarom hebt U mij verlaten?*

*U blijft ver weg en redt mij niet,*

*ook al schreeuw ik het uit.*

*‘Mijn God!’ roep ik*

*overdag en U antwoordt niet,*

*’s nachts, en ik vind geen rust.*

Het is iets om bij stil te staan dat het koning David is die deze woorden uitspreekt,

Koning David, die door God geliefd was, die grote successen had, ook hij kende donkere periodes.

De historische achtergrond van Psalm 22 is niet bekend.

Maar wat je proeft in dit gedicht is dat David zwaar lijdt.

Hier is geen man aan het woord die zijn leven goed op de rails heeft.

Even lijkt het erop in het tweede deel van de psalm dat alles goedkomt.

Want opeens gaat David God lofzingen, belijden dat God antwoord, alsof zijn leven veranderd is, alsof er weer licht is.

Maar dat is nu nog geen realiteit, dat is waar hij naar verlangt, wat hij nodig heeft, waar hij maar uitziet.

In Psalm 22 spreekt iemand die gebroken is, die alleen maar zwart om zich heen ziet.

Geen licht van vreugde, maar het duister van een depressie, en er rest hem maar een conclusie:

*God wil niet met mij zijn.*

Koning David, moeder Teresa, Billy Graham.

Hoe mooi het er van de buitenkant ook uitziet, er is geen gelovige die pijnloos door het leven gaat.

Er is geen christen aan wie twijfel, worsteling en duisternis voorbijgaan.

We kunnen het volume van de cd met aanbiddingsliederen extra hard zetten.

We kunnen christelijke conferenties bezoeken tot we erbij neervallen.

We kunnen allerlei geestelijke oppeppers zoeken en onszelf moed inspreken.

Tot de bodem van onze geestdrift in zicht komt en we de conclusie moeten trekken:

*God is ver weg, ik merk niets van Hem.*

---

*Hoe heeft het zo ver kunnen komen?* vragen we ons dan af.

*Waarom lijkt God soms zo ver weg?*

*Waarom laat God zich niet wat duidelijker zien?*

*Waarom laat een God die liefde is mijn persoonlijke lijden toe?*

*Waarom?*

Als wij dit soort vragen stellen dan is dat al snel een vraag naar logica.

Een rationele vraag die om een rationeel antwoord vraagt.

En vervolgens slaan we elkaar onbedoeld om de oren met dogmatisch dooddoeners.

We zeggen dan: *Als gevolg van de zonde is er kwaad en lijden in de wereld.*

Of: *God heeft overal een bedoeling en plan mee.*

Maar is dat werkelijk waar koning David op uit is als hij die vraag stelt?

*Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?*

Verwacht Hij dat God zegt: *Nou, daar heb ik drie redenen voor…*

Welk antwoord volstaat als je vrouw veel te jong is overleden?

Is er ooit een antwoord dat ‘logisch’ is?

Dat je zegt:

*Oké, nu snap ik het, bedankt voor het antwoord, ik kan weer verder met mijn leven.*

In Psalm 22 heeft het ‘waarom’ een andere lading.

Het is een hartekreet, uit nood geboren, een schreeuw om aandacht, om Gods liefde.

*Kijk toch eens God, wat er met me gebeurt!*

*Ik red het niet, ik heb U nodig, doe toch iets!*

*---*

Wat doen we als we persoonlijk worden getroffen door lijden?

We kunnen onszelf overschreeuwen en de vragen negeren.

We kunnen er allerlei ingewikkelde theologische en filosofische redeneringen op loslaten.

We kunnen atheïst worden, en woest zijn op een God waarvan we menen dat Hij niet bestaat.

Psalm 22 laat zien dat er een andere route is.

Een route waarbij de relatie met de God van het leven blijft bestaan, hoe flinterdun misschien ook.

Enkel door God die ver weg lijkt aan te roepen.

Hem het achterste van je tong en de donkerste plekken van je ziel te laten zien.

Juist als je leven zich in een dieptepunt bevindt.

**[Dia 3: God verlaat ons niet]**

Misschien heb je dit al heel vaak geprobeerd.

Maar wat je ervaart is dat de gebeden die je doet zinloos door een lege ruimte dwalen.

Op goed geluk slinger je wat gebeden naar boven toe.

Op hoop van zegen.

*Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?*

En zuchtend kijk je naar een lege hemel.

Het Nieuwe Testament leert ons om ergens anders naar te kijken.

Niet naar een lege hemel, maar naar het gezicht van onze Heer aan het kruis, Jezus Christus.

Toen Jezus aan het kruis hing heeft Hij juist deze woorden uit Psalm 22 uitgeschreeuwd.

Marcus 15,33-34:

*Op het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die drie uur aanhield.*

*Aan het eind daarvan, in het negende uur, riep Jezus met luide stem:*

*Eloï eloï lema sabachtani, wat in onze taal betekent:*

*Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?*

Verraden en verlaten door mensen, verlaten door God.

Drie uren van duisternis, van complete Godverlatenheid.

En op dat moment neemt Jezus die woorden uit Psalm 22 op zijn lippen.

*Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?*

---

In Jezus kwam God zelf ons leven hier op aarde binnen.

God wil onze God zijn, God wil met ons leven, God wil met ons zijn.

Maar de tragiek, de ironie is, dat wij daar niet mee kunnen leven.

God wil met ons zijn, maar wij kunnen dat idee niet aan.

Wij wilden God van de aarde verjagen.

Wij wilden dat Hij ons weer verliet.

Wij drongen Jezus terug tot op het kruis.

Het kruis laat zien hoe ver onze weerstand gaat tegen het idee dat God met ons is.

*God verlaat ons maar.*

Het evangelie is dat het kruis ook laat zien hoe ver Gods liefde voor ons gaat.

Jezus verliet de aarde niet via een achterdeur.

Geen snelle hemelvaart toen Hij doorhad dat er geen redden aan was.

Hij liet zich aan het kruis terugdringen, omwille van ons.

*Als God zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar Hem omwille van ons heeft prijsgegeven, zou Hij ons dan met Hem niet alles geven? Wat kan ons dan scheiden van de liefde van God?*

Als je naar de gekruisigde Jezus kijkt, dan weet je een ding zeker.

God verlaat ons niet.

Wij spijkeren Gods Zoon aan het kruis.

God verlaat ons niet.

Van onze kant doen we er alles aan om Gods liefde voor ons te verspelen.

God verlaat ons niet.

We verwoesten de aarde, het werk van zijn handen.

We houden onrechtvaardige structuren in stand.

We keren Hem de rug toe.

God verlaat ons niet.

We zijn egoïstisch, jaloers.

God verlaat ons niet.

Al zouden alle mensen op de hele aarde een petitie tekenen dat God zich maar druk moet gaan maken om een andere planeet.

God verlaat ons niet.

En dat is waarom wij, met al onze existentiële vragen, steeds weer naar onze gekruisigde Heer moeten opkijken.

Als je niet meer weet waar je het moet zoeken, zoek het daar.

Hij is met ons, Hij is bij ons, juist in de donkerste momenten van ons leven.

**[Dia 4: en nu dan?]**

De vraag die zich nu opdringt is de volgende:

Kunnen we die woorden van Psalm 22 nog wel bidden?

Als God ons nooit verlaat, kunnen we hem dan nog wel klagen:

*Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?*

Ik wil daar een paar dingen bij aantekenen.

In de eerste plaats is het niet de bedoeling dat we Psalmen vanuit een dogmatisch kader beoordelen.
Daar zijn Psalmen niet voor bedoeld.

Psalmen zijn een weerslag van emoties die opkomen in levens van gelovigen op aarde.

En de Heilige Geest heeft er niets voor niets 150 van in de Bijbel laten opnemen.

Laten we ze vrijuit durven gebruiken in onze relatie met God.

In de tweede plaats kun je het ook meer praktisch, psychologisch misschien, bekijken, laat ik het concreet maken.

Als je de ervaring hebt dat God ver weg is, om wat voor reden dan ook, dan kun je twee dingen doen.

Je kunt ervoor kiezen om de pijn weg te stoppen, te negeren.

Een glimlach op je gezicht toveren om te laten zien dat je een opgewekt christen bent.

Of je kunt eerlijk zijn tegenover God en die klacht uit Psalm 22 op je lippen nemen.

Alleen in het laatste geval maak je contact met God, je houdt jezelf niet in.

Je verdriet, woede, frustratie, alles kun je bij Hem kwijt.

In de derde plaats geloof ik dat de klacht van Psalm 22 ten diepste pure geloofstaal is.

Als we op de toppen van ons geluk en geloof zitten, dan is het vaak makkelijk zingen.

Dan hebben we opeens meer passie dan ooit, dan is ons leven louter licht en vreugde, en dan verdrinken we in de oceanen van Gods liefde.

Maar wat gebeurt er als je geloof een opdoffer krijgt?

Als opeens blijkt dat het leven met God niet zonder slag of stoot gaat?

Wat doe je tijdens dieptepunten in je leven?

Een mooie gedachte is dat al dat geklaag in de Psalmen ‘lofzangen uit de diepte’ zijn.

Psalm 22:2-3 is ook zo’n ‘lofzang uit de diepte’.

Op het eerste oog is hier iemand aan het woord die zijn geloof kwijt is.

En toch blijft hij God aanspreken als ‘mijn God’.

In vers 3 lijkt zelfs het hele gebed van David niet verder te komen dan ‘mijn God’.

*‘Mijn God’, roep ik overdag.*

‘Mijn God’, dat is het kortste gebed dat de Bijbel kent.

Meer eer is er denk ik niet te geven aan God.

Als je zelfs tijdens de dieptepunten van je leven je aan God blijft vastklemmen, ‘mijn God’.

Daar kan geen aanbiddingslied tegenop.

**[Dia 5: slot]**

Ik heb wel even geaarzeld bij het maken van deze preek.

Ik ben (nog redelijk) jong, wat weet ik eigenlijk van het leven, van eenzaamheid, van depressies?

En misschien doe ik een van jullie wel onrecht met mijn woorden.

Misschien heb je de klacht van Psalm 22 meer dan eens gebeden maar ervaar je God al jaren niet meer.

Ik hoop dat je een plek hebt hier in de gemeente waar je deze gevoelens kwijt kunt.

Dat daar ruimte voor is.

Dat je mensen om je heen hebt me wie je deze gevoelens kunt delen.

Zonder dat je goedkope antwoorden krijgt.

En dat je samen die emotie ook bij God kunt brengen.

Open en eerlijk.

*Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?*

*Ik bid tot U, heb al zoveel tot u gebeden.*

*Maar ik zit vast, uw hemel lijkt wel gesloten.*

Misschien ken je deze ervaring juist niet, en vind je het te negatief.

Het licht heeft het toch gewonnen van de duisternis?

Toch wil ik je vragen eens over deze psalmwoorden na te denken.

Misschien is het een gebed dat we meer dan ooit weer moeten leren bidden.

Leven met God is geen voortdurende zegetocht.

We hebben God niet in onze broekzak.

Zelfs niet als we op de toppen van ons geloof niet stoppen kunnen met het zingen van praiseliederen.

God is niet vast te pakken, vast te houden.

En zo is het ook nooit geweest.

Job, Abraham, David, alle grote gelovigen in de Bijbel kennen hun worstelingen met God.

Geloven is wel minder vanzelfsprekend dan ooit.

Veel mensen vragen: *waar is jullie God dan?* (vgl. vs 9)

En misschien vraag je jezelf dat ook wel eens af.

En juist dan is het mooi dat we taal van God hebben gekregen om daarmee te dealen.

Dat we niet praten óver God…

*Waarom doet God dit, waarom doet God dat…?*

Maar dat we die klacht en leegte zelfs bij God kunnen neerleggen.

In relatie met hem:

*Míjn God, waar bent U? Míjn God, waarom hebt u mij verlaten?*

*Ík schreeuw het uit, maar Ú blijft stil.*

Laten we straks bidden dat God de stilte verbreekt.

Elke keer weer.

Laten we bidden dat we op de bodem van onze vragen God zelf tegenkomen.

Of je nu moeder Teresa bent, in een depressie zit, iets verschrikkelijks hebt meegemaakt, of om wat voor reden dan ook een geloofsdip hebt.

Dat de stilte van God opeens weer doorbroken wordt.

Dat je weer licht ziet.

En dat je Hem weer hoort, dat je Hem weer ontmoet, dat je zijn voetstappen in het zand ziet.

Want dat is ons geloof: dat we een God hebben die de stilte doorbreekt.

Een God die na drie dagen stilte een graf kan openen en een dode het leven geeft.

Een God die ook nu nog elke keer weer de stilte doorbreekt.

Amen.