Samen naar de kerk, ja gezellig!

Straks hebben we nog maar één dominee voor heel Parkstad! Elders in dit nummer van Drieluik vindt u een verslag van een gezamenlijke Parkstadbijeenkomst waarin we met elkaar nadachten overde vraag hoe het dan verder moet met de kerkdiensten. Die ene dominee kan immers niet op drie plaatsen tegelijk zijn. Twee hoofdlijnen kwamen in dat gesprek aan de orde: Wat is de kern van je geloof, en welke rol speelt de kerkdienst daarin.In de groep waaraan ik deelnam bleek het heel moeilijk voor de deelnemers om de kern van hun geloof onder woorden te brengen. Zoveel deelnemers, zoveel kernen van geloof. En welke rol speelt daarin dan de kerkdienst?

En ineens moest ik denken aan Peter Rollins. Die naam zal u waarschijnlijk weinig zeggen. Hij is een theoloog uit Ierland, en noemt zich “pyrotheoloog”. Net zoals een pyromaan een brandstichter is, zo is een pyrotheoloog iemand die alles in brand wil steken wat in het denken over geloof en kerk keurig vastligt. Niet om het af te branden, zodat er niets meer overblijft, maar om een nieuw begin mogelijk te maken. In een van zijn boeken staat een hoofdstuk waar boven staat: *Ik hoef zelf helemaal niet te geloven, dat doet mijn dominee wel voor me.*

Ieder heeft zijn eigen kern van geloof. Die kern kunnen we nauwelijks op zo’n manier onder woorden brengen dat we er zelf door worden aangesproken. Maar wat doet de dominee op zondagmorgen? Die spreekt fris en vrolijk over God en geloof. En, eerlijk gezegd,

 wij voelen ons daar best gelukkig bij. Het zijn immers de oude en vertrouwde waarheden die ons een gevoel van veiligheid en zekerheid geven. God is aanwezig. Hij zal ons helpen in moeilijke situaties. In de preek horen we dat. In ons lied zingen we daarover. In ons gebed vragen we daarom.

Maar verwijst dat niet naar het gelijk van Peter Rollins? Ik hoef zelf geen vorm te geven aan de kern van mijn geloof. Dat doet mijn dominee wel voor me. Die moet vooral niet teveel buiten de geijkte paadjes lopen. Dat geeft maar onrust in de gemeente. Maar als die dominee nu met dezelfde vragen zit als wij allemaal?

Daarom laat Peter Rollins ons niet met rust. Hij gaat er met gestrekt been in als hij vraagt naar de kern van het geloof. Hij komt dan uit bij Jezus. Maar dan wel op een manier waar we van schrikken. Voor hem is Jezus de mens die, toen het erop aankwam, uitriep - God waar ben je? Waarom heb je in de steek gelaten? Dat is een ervaring die we allemaal kennen. Als het er op aankomt dan is God je herder niet en moet je helemaal alleen door het dal van de schaduw van de dood.

Rollins denkt dan verder door en vraagt zichzelf en ons hoe een kerkdienst er dan uit moet gaan zien, als God per definitie afwezig is. En, als dat zo is, wat is dan nog het bestaansrecht van de gemeente? De gemeente, zo zegt Rollins, moet een plek zijn waar we de afwezigheid van God met elkaar delen. En ook de kerkdienst zal nieuwe vormen moeten krijgen waarin ruimte komt voor de volle breedte van de menselijke gevoelens, voor radicale twijfel, voor dubbelzinnigheid, voor mysterie, voor de ingewikkeldheid van het menselijke bestaan. Die nieuwe vormen kunnen er alleen maar komen, als we eerlijk zijn tegenover onszelf en tegenover elkaar. Want alleen vanuit een gedeelde Godverlatenheid kunnen we iets gaan verstaan van nieuwe mogelijkheden. En het is nu de kunst een nieuwe dominee te vinden die met ons daarnaar op zoek wil gaan.

Van Peter Rollins is inmiddels vertaald: