**Beste moslim, mag ik je iets vragen?**

een themapreek over Islam en christelijk geloof – © Jeroen Sytsma, 2016

**Schriftlezing:**

Johannes 3:1-21

**Suggesties voor de liturgie:**

\* GK gz 168 als openingslied - *‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God*

\* Psalm 62:1,2,4 na de schriftlezing - *In deze psalm komt het vertrouwen op God als kern van het geloof naar voren; tegelijk geeft deze psalm in vers 2 woorden aan wat veel christenen in moslimlanden ervaren op dit moment; wij hebben de neiging zo’n vers 2 maar over te slaan, onze broeders en zusters die vervolgd worden zijn blij dat de bijbel hun woorden aanreikt bij hun leiden.*

\* GK gz 141 na de preek - *Dankt dankt nu allen God*

\* Opw 136 is mooi als slotlied - *Abba Vader, de naam voor God die moslims niet kennen*

Volgens moslims is de Islam de definitieve openbaring over God.

De Islam is de verbeterde versie van Jodendom en Christelijk geloof.

Een soort God 3.0.

Als christen heb ik daar grote vragen bij.

Ik heb niet iets kunnen vinden waarin ik beter af zou zijn als moslim.

Ik zou juist heel veel kwijt raken als ik moslim werd.

De rode draad door deze preek is dit: ‘Beste moslim, mag ik je wat vragen?’

Ik bespreek vier onderwerpen, vergelijk daarbij kort christelijk geloof en Islam met elkaar,

en laat elke bespreking uitlopen op wat ik persoonlijk een moslim zou willen vragen.

Deze rode draad van vragen stellen heeft al betekenis op zich.

We leven in een tijd waarin over en weer veel vooroordelen leven,

en de ander zomaar verketterd wordt zonder dat je hem of haar ooit hebt leren kennen.

Dat kan alleen maar doorbroken worden door naar elkaar te luisteren.

En goed luisteren is geholpen met een goede vraag!

Beste moslim, mag ik je wat vragen?

De preek eindigt trouwens met een vijfde blokje,

waarin christenen een spiegel voorgehouden wordt …

\*

**1. Liefdevol Mysterie *of* God als superheerser**

De Islam is een heel overzichtelijke godsdienst.

In gesprekken met moslims werd me daar vaak op gewezen.

Een moslim is trots op de logica van zijn geloof.

 Je kunt het op de achterkant van een bierviltje schrijven:

"Er is één God, Mohammed is zijn profeet.

Hij heeft de Koran gegeven met alle regels voor de mensen,

hou je daar zo goed mogelijk aan, dan bereik je waarschijnlijk het paradijs."

Het eerste en belangrijkste geloofsonderdeel voor een moslim is ‘tauhied’:

de eenheid van Allah. Er is één God.

Tauhied betekent zuiver monotheïsme. Allah als superheerser over alles.

Een christen kan deze belijdenis onderschrijven. Er is één God.

Maar over deze ene God doet de Bijbel een uitspraak die nog dieper gaat: God *is* liefde.

God heeft lief, ja, maar veel meer nog: Hij *is* liefde.

Hij kan liefde zijn omdat God in zichzelf niet alleen is. Er zijn relaties in de ene God.

Hij is van eeuwigheid Vader, Zoon en Geest. Drie keer God en toch echt één God.

God is liefde, in God zelf bruist het van liefde.

Het is één van de grote mysteries van het christelijk geloof.

Er is niemand op aarde die dit begrijpt.

Voor moslims en vele anderen is dan de conclusie:

Ik kan het niet begrijpen, dus is het niet waar.

Maar de Bijbel zegt: God is God. Hij is de almachtige, de oneindig grote schepper.

Hoe zou jij klein mensje Hem ooit kunnen begrijpen?

Je verwacht toch ook niet van een bladluis dat hij begrijpt hoe de VN in elkaar zit?

Als je over God gaat nadenken, *verwacht* dan juist mysterie op mysterie.

Een God die jij begrijpt, *dat* is pas onlogisch.

**Beste moslim, mag ik je wat vragen?**

ik ken God als een liefdevol mysterie en als veel en veel *meer* dan een superheerser.

Begrijp je dat wat mij betreft de Islam geen groter,

maar juist een veel *kleiner* beeld van God geeft?

\*

**2. Liefde *of* Onderwerping**

We lazen Joh. 3 met oa. dat beroemde vers 16.

*‘Zo lief had God de wereld dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft.’*

Let op: Joh. 3:16 is niet *de* tekst voor moslims.

In veel boeken over geloofsgesprekken met moslims

vind je de aanbeveling de term 'Zoon van God' zoveel mogelijk te vermijden.

Zeker in het begin.

Dat God een Zoon zou hebben is voor moslims een godslasterlijke gedachte.

Je kunt er een gesprek mee blokkeren.

Het gaat me om een belangrijke kern die we uit deze tekst leren.

Joh. 3:16 zegt het zo: God heeft zijn zoon *gegeven*.

Gegeven betekent prijsgegeven, ter beschikking gesteld, losgelaten.

Jezus is maar niet een tijd op aarde geweest –

Hij is aan de mensen gegeven en de mensen konden met Hem doen wat ze wilden.

Zó lief had God de wereld dat Hij zijn enige zoon weggaf.

Het kostbaarste van God gegeven om een verloren wereld te redden.

God is liefde. En die liefde merk je in alles wat God doet.

Maar het allermeest en het aller diepst en het meest onverwacht

zie je die goddelijke liefde in de komst van Jezus. En in zijn bereidheid te lijden en te sterven.

De kern van het christelijk geloof: Liefde. God geeft zich aan mij.

Kernwoord van de Islam is: Onderwerping. Ik geef mij aan God.

‘Islam’ betekent ook letterlijk onderwerping.

**Beste moslim, mag ik je wat vragen?**

Ben je het met me eens dat *liefde* een veel mooier woord is dan *onderwerping*?

En dat *liefde geven* van meer almacht getuigt, dan *onderwerping vragen*?

En dat ik dus veel kwijt zou raken als ik moslim word?

**\***

**3. God zelf *of* een profeet / een Persoon *of* een boek**

Het mysterie van Jezus als zoon van God blijft een mysterie. Maar zie je wat het *betekent*?

Het geeft antwoord op de vraag:

Wie heeft het laatste woord op aarde, God zelf of een profeet?

En waar mag zich ons geloof op richten, op God zelf of op een boek?

Profeten en een heilig boek, ze zijn belangrijk voor zowel moslims als christenen.

God stuurde steeds maar weer profeten naar de aarde. De Bijbel noemt er vele.

En volgens moslims is Mohammed de laatste en grootste profeet.

God liet profeten zijn woorden opschrijven. Zo ontstond het eerste deel van de Bijbel.

En moslims geloven dat het hoogste dat God gegeven heeft een boek is, de Koran.

Wat wil God volgens de Bijbel met al die profeten en hun geschriften?

Liefde. Liefde van mensen voor God,

omdat ze God leerden kennen van hart tot hart.

Maar met profeten en geschriften *namens God* en *over* *God* bleef God *zelf* op afstand.

Maar Hij heeft deze wereld zo lief. En wat gaf Hij haar dus?

Nog meer verklaringen? Nog meer woorden? Nog meer profeten?

Nee! God gaf zichzelf, in zijn zoon Jezus Christus. Profeten spraken *over* God.

Jezus *is* God. Veel meer dan de grootste profeet. God gaf zichzelf.

En Jezus is van onbesproken gedrag. Zijn goddelijke kracht toonde hij in vele wonderen.

Een volmaakt mens was hij. En nooit gebruikte hij ook maar enige vorm van geweld.

Als christen geloof ik dat Jezus veel meer is dan een profeet.

En geloof ik niet in een boek, maar in een Persoon. Een volmaakt persoon.

**Beste moslim, mag ik je wat vragen?**

Jezus is veel meer dan een profeet, dat blijkt uit zijn woorden en daden.

Hij is het volmaakte woord van God zelf.

Begrijp je dat Mohammed voor mij veel minder is, omdat hij hooguit een profeet is?

En omdat hij niet van onbesproken gedrag is?

En wel het zwaard hanteerde om zijn geloof te verbreiden?

\*

**4. Genade *of* je best doen / Zekerheid *of* onzekerheid**

Joh. 3:16 heeft nog een belangrijk mysterie in zich:

God wil je het nieuwe leven *geven*.

*Hij* wil ervoor zorgen dat je als hemels mens geboren wordt.

Daarvoor hoe je maar één ding te doen: geloven in Jezus.

*God heeft zijn zoon gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat,*

*maar eeuwig leven heeft.*

Je haalt de hemel niet door je zo goed mogelijk aan de regels te houden.

Je *krijgt* de hemel als je leeft van Gods liefde, betoont in Jezus Christus.

En vervolgens is die liefde van God een geweldige inspiratiebron om goed te doen.

Om vanuit de liefde en met God te leven.

Maar al je goede daden zijn er niet om de hemel te verdienen.

Want dat heeft Jezus al voor je gedaan.

Daarom kun je als christen ook zeker zijn van het eeuwige leven.

Want je bent niet afhankelijk van hoe goed jij het ervan afbrengt.

Je bent afhankelijk van wat Jezus al voor je gedaan heeft. En dat krijgt niemand meer kapot.

De Islam biedt mij:

- Ik moet de toegang tot het paradijs *verdienen*.

- Ik ben dus een leven lang *onzeker en angstig* over of het wel goed genoeg was.

Jezus Christus biedt mij:

- Ik mag de toegang tot God *ontvangen*.

- Ik kan daar een heel leven lang *zeker* over zijn, en me er nu al in *verheugen*.

**Beste moslim, mag ik je wat vragen?**

Begrijp je dat ik een *zeker cadeau* niet wil inruilen voor *onzeker mijn best moeten doen*?

Dat ik Jezus niet loslaat omdat hij mij vasthoudt?

En beste moslim:

Er bestaan geen christelijke landen.

Er zijn wel landen waar de christelijke kerk belangrijk is of was.

Laat duidelijk zijn

dat in en door die landen in de naam van God vreselijke dingen zijn gedaan.

De christelijke kerk heeft vele fouten gemaakt.

Maar op dit moment ken ik geen een zo’n ‘christelijk’ land waar de Islam verdrukt wordt.

Aan de andere kant maakt het me erg verdrietig dat

er op dit moment geen één moslimland is waar de christelijke kerk *niet* verdrukt wordt.[[1]](#footnote-1)

**Beste moslim, mag ik je wat vragen?**

Begrijp je dat de huidige toestand in de wereld

mij bang maakt voor krachten die in de Islam schuil gaan?

En dat ik ook in politiek en geschiedenis

op geen enkele manier kan zien waarom Islam beter zou zijn dan het christelijke geloof?

\*

**5. De islam als spiegel voor de christelijke kerk**

Ten slotte, beste christen, mag ik jou ook wat vragen?

Hoe diep ben jij zelf doordrongen van de inhoud van het christelijk geloof?

Deze vraag is meteen ook een oproep:

Wees alsjeblieft diep doordrongen van de unieke inhoud van het christelijk geloof!

Zoals Jezus is er maar één!

Maar dan moeten we ook eerlijk zijn.

Wij christenen hebben de eeuwen door

de neiging gehad van het christelijk geloof een soort Islam te maken.

De Islam is als een spiegel:

dat blijft er over als we het christelijk geloof niet koesteren, er niet naar leven,

en de inhoud laten verwateren.

Wij christenen hebben de eeuwen door

de neiging gehad van het christelijk geloof een soort Islam te maken. Hoor maar:

Christenen hebben van God soms ook de strenge God gemaakt, de God met het vingertje,

de onbenaderbare God op zijn troon in de hemel.

Christenen doen maar al te vaak of ze meer in de Bijbel geloven dan in Jezus.

Ze kunnen vergaand verdeeld zijn over bijbelteksten

en daarmee hun eensgezindheid over Jezus vergeten.

Christenen hebben geweld gebruikt om het geloof te verbreiden.

Met het zwaard, of door manipulatie in gezinnen en kerken.

Dit geheel tegen de geest van Jezus in.

Christenen kunnen spreken over hun geloof alsof ze moslims zijn:

‘Als je maar goed genoeg je best doet; en helemaal zeker kun je het nooit weten.’

Christenen hebben van hun geloof maar al te vaak een wettisch geloof gemaakt,

waarin regels belangrijker zijn dan de liefde.

De Islam is als een spiegel:

dat blijft er over als we het christelijk geloof niet koesteren, er niet naar leven,

en de inhoud laten verwateren.

Bovendien:

Vrijwel alles wat nu mis gaat in moslimlanden,

door moslims en gemotiveerd vanuit de Islam -

het is allemaal ook door christenen gedaan,

of wordt ergens in deze wereld nog door hen gedaan.

De boodschap die wij christenen voor moslims hebben kan dus nooit zijn:

Wij christenen zijn beter, laat staan ‘wij christenen zijn de beste’.

Onze boodschap is: Jezus is de beste.

En wij proberen hem zo goed mogelijk te volgen.

Amen

1. Er is vrijwel geen één moslimland waar het op dit moment stabiel is. Het christelijk geloof is een bevrijdende macht gebleken voor de zwakken in de samenleving: kinderen, slaven, vrouwen, gehandicapten, andersgelovigen. De Islam blijkt keer op keer de inspiratie tot een beknellende macht: Machthebbers, die de macht eenmaal hebben, willen die koste wat kost behouden, ook als dat ten koste gaat van de bevolking. Verschillende politieke filosofen hebben de stelling verdedigd, dat het centrale concept van liefde in het christelijk geloof tot andere regeringsvormen leidt dan de Islam, waar de Alleenheerser en zijn macht centraal staan. [↑](#footnote-ref-1)