Thema brondienst 5: Spirituele talen (Reinier Drop) - Jaarthema: Ontmoeting bij de Bron

Bijbeltekst: Romeinen 12:3-8 1 Korintiers 12:4-12. Gemeente als één lichaam van Christus, eenheid met vele delen, gaven, talenten, karakters en verscheidenheid.

Doe de online test op: <http://www.eo.nl/spiritualiteitwijzer/>
De prezi bij de preek vind je hier: <https://prezi.com/t94qu2jvanbf/bron-spirituele-talen/>

Het onderstaande is een iets uitgebreider verhaal dan mijn uiteindelijk gehouden preek op 12 november 2017.

**Inleiding**

Twee vrouwen leggen beide een groentetuin aan. Ze spitten de boel om en doen zaadjes erin.

De éne vrouw laat haar tuin aan haar lot over en gaat andere dingen doen.

De andere vrouw werkt regelmatig in haar tuin. Stokjes om opkomende planten te verstevigen. Een kas om jonge tomatenplantjes. Onkruid wieden. Netje tegen de vogels.

Dan is het oogsttijd. De eerste vrouw vind rottende tomaten. Door de beesten aangevreten planten en vruchten. Onkruid overal. Te weinig vruchten. Beter ga je naar de supermarkt.

De tweede vrouw plukt de vruchten. Lekker. Leuk om vruchten te vinden. Ze hoeft dit jaar zelfs minder aan de supermarkt uit te geven.

De eerste vrouw vind het tegenvallen zo'n moestuin, niet de moeite waard om dan een moestuin te hebben, als het zo weinig oplevert, waarom zou je er dan aan beginnen.

Twee mensen beginnen aan het geloof. De één gelooft het wel. Gaat verder met haar gewone leven.

De ander pakt het anders aan. Bijbellezen en studie wordt een vast onderdeel van haar leven, gebed krijgt een frisse plaats. Van zonde keert ze zich af. Ze groeit in kennis van God en haarzelf. Binnen de kortste tijd merkt ze al dat ze door God wordt gebruikt. Ze draagt vrucht.

De eerste vrouw merkt weinig van God en heeft het gevoel dat het geloof niet relevant is voor haar leven. Christen-zijn levert weinig op en is eigenlijk niet de moeite waard.

Beide planten een spirituele tuin. Maar de ene onderhoud de tuin, de ander niet. En het verschil merken ze.

Maar geloven vraagt verzorging, goed met een tuin te vergelijken.

Lees je bijbel bid elke dag. Ja. Dat is goed. Maar dat werkt niet voor iedereen zo gemakkelijk.

De ene heeft daar meer aanleg voor heeft dan de ander. De één heeft meer de neiging om daardoor te groeien en energie van te krijgen dan de ander.

Tegelijkertijd wordt vaak de vraag gesteld. **Hoe kan ik mijn leven verbinden met mijn geloof.**

Deze brondienst wil hierin wegen wijzen door je te wijzen op verschillende spirituele talen die passen bij verschillende mensen. Wij zijn verschillend. Één geloof, één God, één Geest, één Heer, maar verschillende mensen met verschillende karakters en verschillende gaven.

**Wat is een spirituele taal?**

**- De manier waarop we de aanwezigheid van God in ons leven ervaren.**

**- De manier waarop jij ervaart dat er verbinding ontstaat tussen jouw leven en God.**

Verschillende mensen spreken verschillende spirituele talen.

In dat geval lijkt het wel heel nuttig om te ontdekken wat jouw spirituele taal is. Zodat jij daardoor beter mag gaan ontdekken hoe jij Gods aanwezigheid mag ervaren.

Negen spirituele talen.

Bij elke taal kun je bedenken dat dit misschien wel op jouw taal is. Of dat er anderen om je heen zitten die deze taal hebben. Die je ofwel hebt te respecteren, mocht dat moeilijk zijn. Ofwel zelfs van kunt leren.

**Natuur**

God ontmoeten in de natuur, de schepping als Kathedraal van God. Zelf spreekt deze taal mij aan, één van mijn talen. Ook al geld voor mij dat ik God niet zozeer vind in de natuur, in de bloemen. God is daar ook niet meer dan thuis. God zit ook niet in de natuur, de natuur is niet God maar schepping van God. Maar de schepping als Gods kathedraal kan ik wel wat mee. De rust die er voor mij vanuit gaat, de schoonheid die er te vinden is, die kan bij mij verwondering wekken die iets positiefs met me doet. Het bos is zo een plek waar mijn ziel tot rust kan komen. Waar praten tegen God veel meer automatische gaat. Heel anders dan in het winkelcentrum of achter de tv. Misschien herken je dit. Dan is dit wellicht ook jouw spirituele taal. Plaats waar je menselijk gesproken beter afgestemd op het geestelijke van God bent.

Omdat ik het weet van mezelf. Weet ik dat het goed voor me kan zijn de natuur in te gaan. Gewoon regelmatig, en speciaal wanneer ik het idee heb dat ik het nodig heb.

Misschien herken je dit helemaal niet. Zie je als je in het bos bent vooral bomen, heel veel dezelfde bomen. Geen punt. Verschillende karakters, verschillende manieren waarop we onszelf kunnen openen voor God.

**Zintuigen**

Met zintuigen bedoel ik de vijf die we hebben. Zien, horen, voelen, proeven, ruiken. De ene mens, of gelovige, wordt meer geraakt door het zintuigelijke dan de ander. Iemand kan diep geraakt worden door een schilderij, bijvoorbeeld Rembrandts verloren zoon. De aanblik van een kruis kan iemand helpen zich op God te richten. Muziek is hier onderdeel van, daarom zingen we liederen in de kerk. Elke mens heeft er feeling voor, maar de één heeft er vele meer mee.

Misschien houd jij wel niet van liedjes zingen, dan zul je minder met de liederen hebben in de kerk dan iemand van wie dit echt de taal is. Iemand die juist in een moeilijkere periode door christelijke liederen gedragen werd.

Iemand kan zeggen ja maar is dat dan niet slechts psychisch. Dat je door muziek, een opwekkingsmuziek ofzo, met je handen in de lucht, met zijn allen tegelijk, het sfeertje erbij, wordt je dan niet alleen maar psychisch geraakt, is dat God wel? Dan denk je dat je door God geraakt wordt, maar eigenlijk is het gewoon het gevoel van muziek. Die vraag kun je hebben zowel als je wel of niet deze taal spreekt.

Dat is een goede. Maar, zo'n soort vraag kun je stellen bij alle spirituele talen. Dat zul je merken als we ze langs gaan.

Een spirituele taal is iets dat je als mens aanspreekt en iets dat je raakt. Maar God gebruikt zulke dingen voor ons mensen. Vandaar dat in Efeze en Kolossenzen staat: zing met elkaar geestelijke liederen. Psalmen roepen op dat te doen met allerlei instrumenten. Natuurlijk, want het is een manier waarop je je als mens psychisch ontvankelijk kunt maken voor goddelijke woorden, voor geloof. Muziek kan je psychisch voorbereiden om je geestelijk te openen. Net zoals de stilte dat kan. En natuurlijk kun je een kant opgaan waarbij het alleen maar een menselijke psychologisch gevoel is. Kun je een geweldig gevoel hebben, waarbij je inderdaad kunt afvragen was dit van God? Maar dat geldt voor alle talen van spiritualiteit. Sowieso kun je met gen enkele taal God afdwingen. Spirituele talen zijn de manieren waarop jij je als mens ontvankelijk kunt opstellen om God te ontmoeten.

De gereformeerde traditie is vrij terughoudend met de zintuigen. Geloof is uit het gehoor, het woord. De bijbel is luidruchtiger, kleurrijker, geuriger en gevoeliger. De maaltijd van de Heer maakt gebruik van de zintuigen. Als bijbelse personen een visioen krijgen is er altijd veel te beleven voor de zintuigen. De tempel stond vol beelden en symbolen. Andere tradities maken meer gebruik van de zintuigen.

Als dit je taal is kun je gebed en kunst integreren. Schilderen als gebed, als klacht, als lofprijzing. Maak een tekening waarin je jouw relatie met God afbeeldt. Wat valt je dan op?

**Traditie**

Bij de traditie moet je denken aan symbolen, gewoonte, rituelen, offers, diciplines, het kerkelijk jaar met de feesten. Hier heeft absoluut de één meer mee dan de ander. Maar het is een algemeen menselijke manier. De gewoonte om bij de maaltijd te bidden. Handig. Een vast gebed elke dag. Handig, zeker als het geloven allemaal niet vanzelf gaat. Een gebed dat de tijd doorstaan heeft. Als je het te moeilijk vind om zelf woorden te bedenken. 40 dagen naar Pasen toe, of de stille week, goede vrijdag. In het jaar zonderen we een tijd af, die heiligen we, en dan richten we ons gezamenlijk en individueel op wat we vieren. En God gebruikt zulke momenten om ons te zegenen.

Symbolen helpen je geheugen. Zij koppelen een gedachte, gevoel of overtuiging aan een beeld of voorwerp. Zo heb ik een schelp in mijn studeerkamer liggen die me herinnert dat God geneest. Een kruisje slaan bij je persoonlijk gebed, waarom niet? Als dat je helpt om je op God te richten. Handen samen, ogen dicht bij het bidden. Vasten in de 40 dagen tijd, als dat je gedachten meer dan anders bij Jezus zal brengen, waarom niet.

Vooral in het Oude Testament gaf God tal van symbolen, beelden, offers, symbolische kleding voor priesters, gebruiken, feesten om te vieren. De taal van de traditie. Natuurlijk zit er het gevaar in dat traditie slechts uiterlijk vertoon is, zonder inhoud. Natuurlijk, over dat gevaar is het nu niet nodig om uit te wijden. Maar God heeft ze gegeven omdat ze ook een kracht hebben om het geestelijke waarheden dichterbij te brengen. De pesachmaaltijd als feest, met zijn symbolen en gebruiken en rituelen, om te gedenken, de elementen van de uittocht. Natuurlijk kun je aan het avondmaal zonder het te beleven en zonder geloof, maar ook met beleving en geloof.

Je zou kunnen overwegen of je de 40 dagen tijd straks als aparte tijd heiligt. Als kerk hebben we dan ook een project, en een stille week natuurlijk. Een tijd die we heiligen, apart zetten voor God, om extra op hem gericht te zijn. De taal van de traditie: symbolen, feesten en rituelen.

**Eenvoud**

Sommige mensen zullen gemerkt hebben dat eenzaamheid, soberheid, eenvoud, discipline, hen helpen om dichtbij God te leven. Deze spirituele taal staat haaks op onze cultuur, druk-zijn, afleiding, ingewikkelde levens met allerlei verplichtingen. Soberheid klinkt je misschien in de oren als streng en vreugdeloos. Toch kwam ik in het klooster juist vaak vriendelijke en vreugdevolle zusters en broeders tegen. Dit is natuurlijk één van de talen van de abdij moet ik zeggen. Ben ooit in een trappisten klooster geweest in Westmalle, bekend van het bier. Raad eens wat je daar bij de lunch gewoon op tafel stond. Echt waar, over eenvoud gesproken. De lunch was dan wel weer de enige maaltijd waar je met elkaar mocht spreken. Jezus zocht met regelmaat de eenzaamheid op. Niet om zich eenzaam  en ongelukkig te voelen, maar om alleen te zijn en dichtbij de vader.

Stilte, vasten, een eenvoudig ritme zonder afleiding, vaste en regelmatige tijden van gebed en bijbellezen. Als dit één van je talen is, kan het best goed zijn eens een klooster op te zoeken en jezelf een paar dagen dwingen mee te doen. Als de natuur ook één van je talen is kies je een klooster in de buurt van een mooi bos of landschap. Neem een christelijk boek mee dat je altijd al wilde lezen, de bijbel bijvoorbeeld. En vooruit, je hardloop schoenen ook mee.

Even uit het normale leven, sterk gericht op God. Of misschien denk je vreselijk, ik moet er niet aan denken. Dat mag.

Toch prikkel ik ook hiermee. Zonder zelfverloochening komen de zonden van het vlees naar boven en die maken het de christen onmogelijk zich op God te richten. Jezelf dingen ontzeggen omwille van het Koninkrijk van God klinkt voor onze cultuur als godsdienstwaanzin. Maar het is super gezond. De discipline ontwikkelen om nee te kunnen zeggen tegen verleidingen. In staat zijn om de pijn te tolereren van het niet krijgen van je verlangen, je kan het maar beter leren als je achter Jezus aangaat. Want als je het niets lijkt om een leven te leiden waarin je niet meteen je behoefte kunt bevredigen, maar alles wilt hebben wat je wilt, dan houd je het niet lang uit achter Jezus aan.

**Idealen**

God is een rechtvaardige God. En misstanden moeten aan de kaak worden gesteld. Bolwerken die zich tegen Christus opwerpen moeten omver. Armoede moet de wereld uit. Zondaren moeten tot bekering geroepen worden. Aanbidding is opstand tegen het kwaad.

Ware godsdienst is de weduwe en de wees bijstaan,

Het spirituele leven van deze mensen wordt gekenmerkt door de strijd tegen kwaad en onrecht. De strijd tegen slavernij, tegen abortus of pro-life.

Een activist kan vervelend zijn omdat hij steeds onrecht aan de kaak stelt terwijl jij gewoon je gewone leven wil leiden. Zij vormen ons geweten. Zij kunnen ons scherp houden.

Het gevaar van een activist, van de idealen is het streven naar gerechtigheid zonder geloof in God. Dan kan het menselijke vuur het overnemen en soms juist kwaad doen, en juist het geloof in God verliezen. Niet de kerk maar ook God lijkt het onrecht in de wereld niet te zien wat zij wel zien. Dat kun je eenzaam worden en verbitterd. Het zou erg goed zijn als de activist ook andere spirituele talen heeft, die meer aansluiten bij rust. Anders brandt hij op. Maar de kerk heeft ze nodig.

**Enthousiasme**

Sensitieve mensen zoeken schoonheid. Mensen van de taal van het denken worden gevoed door kennis. Mensen van het enthousiasme raken bezield van enthousiasme, vreugdevol feestvieren. Zingen van blijdschap. Enthousiaste sprekers. Het zijn de mensen die altijd amen en hallelujah roepen tijdens mijn preken.

Loslaten en overgave in aanbidding, hard mee zingen met opwekkingsliederen, handen in de lucht.

Geen uiteenzetting van bijbelse lijnen, maar geraakt worden in je hart, voelen. Ervaring van het krijgen van een visioen. Ik vraag me af of deze mensen genoeg aan hun trekken komen in de gemiddelde gereformeerde dienst.

Elke taal heeft zijn tegenovergestelde taal. Mensen van de traditie en van het enthousiasme staan een beetje tegenover elkaar in de gemeente. Ze zullen goed in staat zijn om elkaars valkuilen te kunnen benoemen. Als iemand in je buurt iets heel enthousiast beleeft kunnen anderen dat als bedreigend ervaren. Als iemand zelf nauwelijks heeft geleerd zichzelf te uiten, erg ingetogen is, dan weet je misschien wel geen raad met iemand die zijn handen omhoog doet tijdens aanbidding. Die gevoelens kun je dan bij jezelf vaak moeilijk thuis brengen. Uit zelfverdediging kun je die andere gaan veroordelen. "Al dat overdreven gedoe", "Op zondag staat ze met de handen omhoog, maar ...".

Paulus spreekt over in extase zijn, voor God. De spirituele ervaring van het visioen. David die in zijn onderbroek danst voor de ark.

Ik snap de angst die mensen hiervoor hebben. Oncontroleerbaar, onvoorspelbaar. En het kan zo de verkeerde kant opgaan. De duivel kan het ook allemaal nadoen.

Maar we dienen een bovennatuurlijke God. En er gebeuren vreemde, ongemakkelijke dingen in dit boek. En als je Jezus volgt in de evangeliën, dan zijn mensen aan de lopende band, geraakt, verbluft, verbaasd en enthousiast om wat hij doet en wie hij is. God spreekt door dromen, visioenen, beelden, ook vandaag, misschien wel afgelopen nacht. En als de Geest aan de gang is zoals in handelingen, dan is er veel om enthousiast te vertellen.

**Verdieping**

De contemplatieve mens wil God vooral gewoon aanbidden. God als vriend, hemelse echtgenoot. Gewoon bij God zijn en zijn hand vasthouden. Anderen spreken over God dienen door mensen te dienen, God te loven door te zingen, anderen willen de bijbel verklaren. Zij willen gewoon kijken naar het vriendelijke gezicht van God en zijn glimlach zien.

Onbegrijpelijk en vreemd voor veel anderen. Intiem en vreugdevol voor hen. Het hooglied is een boek wat hier bij past. De liefde tussen man en vrouw, romantisch en erotisch zelfs, als beeld voor de liefde tussen God en de kerk of de gelovige. Apart voor anderen, zij begrijpen het. "Laat hij mij kussen, laat zijn mond mij kussen!" Bernard van Clairveaux wist wel hoe hij deze eerste zin uit Hooglied moest uitleggen. Een vorm van God liefhebben met je hart, intens. De bijbel geeft ook zulke beelden over de liefde van God voor ons in die stijl. "Ik weet nog hoe je me liefhad in je jeugd, van me hield als mijn bruid, hoe je me volgde door de woestijn'. God kiest ervoor om ons zo te willen liefhebben. Deze liefde van God mag door ons beantwoord worden. De vrouw die de kostbare parfum over Jezus uitgoot, had God lief met deze taal van de verdieping. Op dat moment in de ogen van zorgers en idealisten een gruwel. Jezus wist wat zij deed.

**Denken**

Als theoloog hoor ik hier bij. Deze spirituele taal heb je eigenlijk wel nodig om de studie theologie vol te houden. Dit zijn de mensen die geraakt worden door nieuwe dingen te horen in een preek. Inzichten in de Schrift die hen verrijken. Bijbelse lijnen die helderheid geven. Voor deze mensen is bijbellezen sowieso gemakkelijker. Als zij iets nieuws begrijpen over God, of inzicht krijgt hoe God met mensen omgaat, dan brengt dat hen tot verwondering of aanbidding. Deze mensen zullen veel lezen. Cursussen volgen. En houden van goed degelijk onderwijs.

God liefhebben met je verstand. De valkuilen liggen voor de hand. We hebben de brief van Jacobus gelezen. Heel de tijd boeken lezen en je verwonderen over wordt de weduwe en wees niet mee geholpen. Jacobus laat ons niet wegkomen met "Ieder zijn gave".

**Zorgen**

Jezus Christus ontmoet je wanneer je de hulpbehoeftige hulp geeft. Als je dat een mooie bijbelse lijn vindt, en daar mattheüs 25 bij weet op te noemen. Dan ben je van de spirituele taal van het denken. Als je het herkent en ervaart wanneer je daadwerkelijk voor de arme zorgt, dan heb je de spirituele taal van het zorgen. Vanuit hun oogpunt kunnen denkers en enthousiastelingen egoïstisch zijn. Voor anderen kost zorgen energie, hen levert het juist energie op om de ander bij te staan die in nood verkeert. Moeder Theresa is natuurlijk een mooi voorbeeld.

Hier wordt ook wel heel duidelijk, wat ergens voor elke spirituele taal geldt, ze zijn allemaal goed en menselijk. Van elke moet of mag je wel iets hebben. De bijbel staat vol vermaningen om te zorgen, de bekendste gelijkenis is die van de barmhartige Samaritaan.

**Verschillende mensen**

Tijdens de voorbereiding van deze preek zag ik bij elke taal weer eigen mensen uit mijn vorige gemeente, maar ook van deze gemeente. Ik hoop dat ik het zo heb weten te brengen dat jullie ook mensen uit je omgeving en uit de kerk voorbij hebben horen komen.

Ik vind dit het leuke van dominee zijn, dat je met die verschillende mensen met verschillende talen te maken hebt. Echt leuk. Maar dat heb je sowieso als je met mensen werkt.

Maar wat kunnen we elkaar aanvullen zeg. Wat zou deze kerk arm zijn als er alleen maar Reiniers in zouden zitten. Wat zonde als we niet open ouden staan voor Gods volledige spirituele pallet, talen, karakters, manieren om ons te bereiken. Wat goed om jezelf de vraag te stellen: wat kan ik leren van die ene persoon die die hele andere taal spreekt die in mijn allergie zit? Misschien wel niks, als je echt eigenwijs bent. Maar respecteer hem dan wel.

Het grote gevaar is je eigen taal of talen als maatstaf te nemen voor wat goed en juiste christelijke leven is. Maar we weten dat de hand niet tegen de voet kan zeggen dat hij niet nodig is. Als al die verschillende mensen ruimte krijgen in de kerk, zien we in zijn totaliteit in de kerk meer van Christus. Dan wordt in de hele kerk meer zichtbaar van Christus. Want hij is een, de waarachtige barmhartige Samaritaan, een door en door kenner van de Schrift, danst van enthousiasme over God, idealist voor de tempel van God, zoekt de eenzaamheid om God te ontmoeten, weet zich een kind van God, etc.

Werk aan je tuin, niet om een mooie showtuintje te hebben. Maar om veel vrucht te dragen.