**3.3 De Geest van Pinksteren**

**Ds André van der Stoel, Pinksterzondag 9 juni 2019. Oude Lutherse Kerk,**

Lezingen uit de Bijbel

**Joël 3:1-5**

1Daarna zal zich dit voltrekken:

Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.

Jullie zonen en dochters zullen profeteren,

oude mensen zullen dromen dromen,

en jongeren zullen visioenen zien;

2zelfs over ​slaven​ en ​slavinnen

zal ik in die tijd mijn geest uitgieten.

3Dan zal ik tekenen geven

aan de hemel en op aarde:

bloed​ en vuur en zuilen van rook,

4de zon verandert in duisternis

en de maan in ​bloed.

Dan komt de ​dag van de HEER,

groot en ontzagwekkend.

5Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen:

op de ​Sion, in ​Jeruzalem, is een toevlucht te vinden,

zoals de HEER heeft beloofd;

ieder die hij roept zal worden gered.

**Handelingen 2:1-11**

1Toen de dag van het ​Pinksterfeest​ aanbrak waren ze allen bij elkaar.2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de ​heilige​ Geest​ en begonnen op luide toon te spreken in ​vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

5In ​Jeruzalem​ woonden destijds vrome ​Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de ​apostelen​ en de andere ​leerlingen​ in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, ​Meden​ en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia,10Frygië en Pamfylië, ​Egypte​ en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook ​Joden​ uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11Joden​ en ​proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’

**Johannes 20: 9-23**

19Op de avond van die eerste dag van de ​week​ waren de ​leerlingen​ bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de ​Joden. ​Jezus​ kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie ​vrede!’ 20Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De ​leerlingen​ waren blij omdat ze de ​Heer​ zagen.21Nog eens zei ​Jezus: ‘Ik wens jullie ​vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 22Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de ​heilige​ ​Geest. 23Als jullie iemands ​zonden​ ​vergeven, dan zijn ze ​vergeven; ​vergeven​ jullie ze niet, dan zijn ze niet ​vergeven.’

**Motto: *Allen werden vervuld van de heilige Geest: man en vrouw, zwart en wit, slaaf en vrije.***

*Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen*,

vanochtend vieren wij samen het Pinksterfeest. Het feest dat de heilige Geest naar de aarde wordt gezonden om mensen te inspireren. Het feest is ook het begin van de groep begeesterde mensen die we de kerk zijn gaan noemen. In het Bijbelverhaal horen wij dat ieder de grote daden van God hoorde verkondigen

in zijn of haar eigen taal. De Geest overstijgt alle grenzen van talen en volken.

Pinksteren heb ik altijd ervaren als een vrolijk feest, het weer helpt vaak mee en er hangt optimisme in de kerk. Want de Geest spreekt alle talen en doet ons elkaar verstaan, zoals een bekend lied zingt.

Maar vanochtend is er niet enkel Pinkstervreugde. Want deze dienst is de tweede van een serie van 3 diensten over de heilzame verwerking van ons slavernijverleden. Wij zijn er in onze gemeenschap steeds meer van overtuigd geraakt dat dit slavernijverleden, en de doorwerking ervan tot op de dag van vandaag binnen de kerk en de samenleving nog niet verwerkt is.

En ik ben ervan overtuigd dat het goed is om juist op Pinksteren, het feest van de Geest en van de Kerk, te overdenken welke Geest er in de Kerk heeft gewaaid, of dit werkelijk Gods Geest was. En daarbij ontdek ik steeds meer dat onze zendingsgeschiedenis, waar ik als kind ademloos naar luisterde, en die uit het Pinksterverhaal is voortgekomen een zeer beladen geschiedenis is.

Ik zal er straks een stukje over voordragen. Het was vaak niet de Gods Geest die ervoor zorgde dat mensen zich christen gingen noemen, maar het was vaak geweld, geweld van heersers en meesters. Maar ik geloof tegelijkertijd ook dat juist de Geest van Pinksteren ons kan helpen om op een heilzame manier met deze ingewikkelde situatie om te gaan. Want ik ben er inmiddels wel achter dat dit een ingewikkelde kwestie is. Uit mijn middelbare schooltijd kan ik me wel plaatjes herinneren van slavenhandel, maar ik moet bekennen dat ze toen niet echt tot me zijn doorgedrongen.

De eerste dienst uit deze serie heeft al iets van een kader neergezet, om te kunnen begrijpen hoe op grond van enkele teksten uit de Bijbel slavernij gerechtvaardigd werd. En vervolgens heb ik een boekje gelezen van de bekende vrijheidsstrijder *Anton de Kom: 'Wij slaven van Suriname'[[1]](#footnote-1)*. Ik werd geraakt door de wijze waarop de Kom in 1934 de doorwerking van het slavernijverleden bespreekt. Eerst vertelt hij hoe de slavernij in Suriname zich ontwikkelde, en vervolgens vertelt hij ook wat 300 jaar slavernij heeft aangericht in de manier waarop wit en zwart zichzelf begrijpen.

Ook de rol van de kerk komt in dit boekje op verschillende momenten aan de orde. Een langer fragment dat me raakte wil ik in zijn geheel voordragen, omdat het de beladen thematiek van Pinksteren en Slavernij heel treffend beschrijft:

'Onder Gouverneur Mauricius (1742-1751) kwam het plan op om met de kerstening [de bekering tot het christendom] van de slaven een begin te maken. Hier wrijft wellicht een opmerkzaam lezer zich de ogen uit en vraagt: hoe nu? De slavernij is toch door het christendom slechts verdedigd als middel om de arme heidenen tot de ware leer te bekeren? Kan het dan zijn, dat de Hollanders reeds meer dan een eeuw in Suriname woonden eer zij de zending met kracht ter hand namen?

Wat zullen wij antwoorden? De Hollanders zijn nu eenmaal geen Spanjaarden, die in hun overdreven fanatisme aan de onderworpen volkeren niet slechts het lemmet van hun zwaard toonden, maar ook de bovenzijde die het kruis van Christus voorstelt. Hollanders zijn nuchtere kooplieden. Als slaven bidden, gaat er slechts arbeidstijd verloren. Als slaven de bijbel lezen, gaan zij misschien denken en denkende slaven worden gevaarlijk. Tot nog toe had de kolonie zich wel bevonden bij een tweetal voorgangers, die uitsluitend baden tot de God der blanken voor het heil van de blanke gemeenschap.

Gouverneur Mauricius echter overwoog misschien wel, dat het christendom met zijn leer van een zaligheid hiernamaals een uitstekende remedie kon zijn tegen de opstandigheid diergenen, die wellicht reeds van de zaligheid hier op aarde zouden willen profiteren. Hij verzocht en kreeg toestemming van de hoge heren in Holland om godsdienstonderwijs aan de slaven te geven. Zelfs gaven zij hem de raad, om eerst met slaven, die het eigendom van de Geoctroyeerde Compagnie waren, te beginnen. De uitvoering stuitte echter op grote weerstand bij de kolonisten en ten slotte zwichtte ook Mauricius voor het argument dat er te veel geld mee gemoeid was. Men bouwde liever de redoute Purmerend om aan de vijand het binnenvaren der rivier te beletten. Pas na de afschaffing van de slavernij kan er van een actief godsdienstonderwijs aan de negers gesproken worden.'

Tot zover Anton de Kom.

Het zijn woorden die mij schokten. Hoe kunnen wij nog samen Pinksteren vierenals we leren dat vele volken christen zijn geworden doordat ze onderdrukt werden door mensen die zich christen noemden? Is het christelijk geloof niet voorgoed aangetast door een Geest van onderdrukking en uitbuiting?

De afgelopen weken heb ik wat meer contact gehad met mensen met een Surinaamse achtergrond, omdat ik een uitvaart en een trouwdienst mocht leiden. Ik kwam vooral in aanraking met Surinaamse liederen, liederen in het Sranan Tongo, de taal van het hart zoals het geliefde *Blesi sa kom bogo bogo, stromen van zegen*. Maar ook vele liederen in het Nederlands, omdat dit voor veel Surinamers de taal is die ze eigenlijk toch wel beter spreken.

Ook hierin, in de taal van de liederen, zien we de doorwerking van het slavernij- en daarna het koloniale verleden. Nederland en het Nederlands hebben zolang de toon aangegeven, dat veel van het oorspronkelijke verdrongen is, of dit nu de talen van de indianen waren, of van de mensen uit Afrika. Het is ook best dubbel dat een groot deel van onze wereld God de lof zingt in het Engels, taal van een volk dat in zijn geschiedenis zo ongeveer de hele wereld heeft proberen te overheersen.

Maar het wonderlijke is dat deze geschiedenis van onderdrukking en dat ook de talen van de onderdrukkers geen belemmering zijn voor de Geest van God. Want in al mijn contacten met mensen met een Surinaamse achtergrond, word ik vaak geraakt door het diepe geloof dat velen van hen hebben. En dan denk ik bij mezelf vaak: hoe kan dat toch? Jouw voorgeslacht is met zo'n slechte versie van het christelijk geloof in aanraking gekomen, maar dat geloof krijgt uiteindelijk zo'n belangrijke plaats in de harten van jou en je gemeenschap?

Voor mij is dit toch iets van het wonder van Pinksteren. Dat Gods goede Geest zowel slaaf als onderdrukker weet te raken. Slaven worden geraakt door het goede nieuws dat God aan hun kant staat, juist ziet en steunt wie onderdrukt worden. Als de Bijbel echt opengaat kan enkel die boodschap blijven hangen, moet het systeem van onrecht en onderdrukking uiteindelijk afbrokkelen.

En gelukkig heeft dit goede nieuws ook de onderdrukkers geraakt. Het heeft veel strijd gekost, het is geen mooi verhaal. Maar uiteindelijk hebben de goede krachten, en de goede Geest gewonnen. Zijn zowel de slavernij als het kolonialisme afgeschaft. Mooi voorbeeld daarvan is het lied *Amazing Grace* van de bekeerde slavenhandelaar John Newton waar we deze viering mee mogen afsluiten.

En deze Geest van Pinksteren, die mensen juist over grenzen van taal, cultuur en tijd heen met elkaar, en met God verbindt is nog niet uitgewerkt. We ontdekken steeds meer dat er onderhuids bij veel mensen nog littekens en overblijfselen van het slavernijverleden aanwezig zijn. En deze Pinkstergeest leidt ons naar verzoening en heling.

En ook in onze huidige wereld moeten we niet leven in de illusie dat slavernij volledig verdwenen is. Vermoedelijk hebben de meeste Nederlanders enkele eeuwen geleden ook niet nagedacht over de precieze productie van hun specerijen, suiker en katoen. Ook voor ons is dat de meest eenvoudige optie: onze ogen te sluiten en niet nadenken of alles wat we kopen op een rechtvaardige manier geproduceerd is. Hier ligt voor ons een grote verantwoordelijkheid, hoewel ik het persoonlijk ook lastig vindt om hier concreet handen en voeten aan te geven. Maar het is wel iets dat in onze heilzame verwerking van dit verleden een plaats moet hebben. Hoe zorgen wij dat vandaag de dag mensen niet worden uitgebuit voor de luxe van een ander?

Moge deze Geest van Pinksteren ons meer en meer vervullen. Ik verlang ernaar, om steeds meer gedreven door deze geest te leven. Hier in de kerk mogen we dit verlangen uitzingen: *Come down, O love divine*. En we mogen vervolgens naar de maaltijd van de Heer komen, waar we in brood en wijn de Geest van onze Heer Jezus Christus mogen ontvangen.

Amen.

1. Anton de Kom, Wij slaven van Suriname, Olympus, eerste druk 1934, vijftiende druk 2019. Het citaat is te vinden op pagina 66 van de 15e druk. [↑](#footnote-ref-1)