Van de dominee: Een goed gebed klinkt vaak als gestamel.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | Na een lange droge en zonnige periode viel vorige week eindelijk weer regen. En of toeval bestaat weet ik niet, maar juist afgelopen zondag en komende zondag werden/worden de volgende teksten uit de Bijbel gelezen: *en verheug je in de HEER, jullie God, want Hij gaf regen om je te verkwikken, Hij liet de regen overvloedig op je neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd* (Joël 2:23). En komende zondag: *Samuel riep de HEER aan, en meteen liet de HEER het onweren en regenen, zodat het volk vervuld werd van angst voor de HEER en Samuel* (1 Samuel 12:18).  En tot overmaat van toeval stond zaterdag 24 mei in dagblad TROUW de column van theoloog en schrijver Alain Verheij met de titel: ‘Waarom wilde ik niet bidden voor gunstig weer?’ Verheij vindt een eerste bezwaar dat je voorzichtig moet zijn met wat je bidt, zeker als het om het weer gaat. Want de een wil dit weer en de ander dat. Een tweede bezwaar dat Verheij noemt is van activistische aard: het vouwen van mijn handen kan een belemmering zijn om de handen op te stropen. Want moet je niet eerst kijken of je zelf de vervulling kunt zijn van het gebed. Maar misschien wel het grootste obstakel noemt hij zijn verlichte kijk op het ingrijpen van de Eeuwige in onze wereld. Maar dan verwijst hij de eerste twee bezwaren naar de prullenbak om bij het laatste zijn eigen gelovigheid kritisch onder de loep te nemen. Misschien is bidden om gunstig weer wel het oudste en meest wijdverbreide gebed ter wereld.  En waarom zou je je daar te goed voor voelen? En dan vervolgt Alain Verheij: “De hedendaagse Nederlander heeft liever zekerheid dan vertrouwen, liever maakbaarheid dan afhankelijkheid, liever een beleidsplan dan een gebed. En zolang alles een beetje meezit, pakken die voorkeuren prima uit. Maar zodra oorlog, ziekte en klimaat aan onze greep ontsnappen, zullen onze ogen onwillekeurig weer vaker omhoogkijken. Niet om de onheilsprofeet uit te hangen, maar ik voorzie dat menig Nederlander in de komende decennia zal herontdekken wat dat is, een fundamenteel afhankelijkheidsgevoel.  Sterker nog: dat proces is allang begonnen. Wat ik uiteindelijk heb gedaan, die zondagochtend? Ik heb een poging gewaagd. “God, het is wel heel droog in ons land…” Een goed gebed klinkt vaak als gestamel. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | |  | | | | | |