**#doeslief – preek over I Kor 12:31-14:1**

***Richt u op de hoogste gaven…***

Maak wat van je leven! Benut je gaven, je talenten. Haal er uit wat erin zit. Dat is in onze samenleving enorm belangrijk. Als je in Nederland wordt geboren, wordt je vanaf je geboorte – of ook al daarvoor - in de gaten gehouden.. Misschien staat het op je rapport van groep 1 – Martine is heel gezellig in de klas en heeft oog voor andere kinderen. Mark is heel geduldig ook bij het maken van lastige werkjes.

Vanaf het begin af aan worden we erop gericht te ontdekken wat bij jezelf past, wat jij goed kunt. Op school, maar bv. ook op sport. Welke sport past bij jou? Als je voetbalt, heb je dan talent voor het eerste jeugdteam, heb je de gaven om later een goede verdediger te worden, of ben je meer een spits?

Dat gericht zijn op het ontwikkelen van je talenten gaat ook na je kindertijd verder. Je kiest een studie die bij je past. Je kiest een specialisatie die je ligt. Een baan waarin je je kunt ontwikkelen. En op dat werk, ontwikkel je je verder. Zo ook in je hobby’s en andere bezigheden. Wat past mij?

Dat bezig zijn met talenten en gaven hebben echt een christelijke oorsprong. De woorden zelf komen rechtstreeks uit de Bijbel. Een talent was een zak geld. Jezus vertelt in de Bijbel een verhaal over een man die zijn knechten allemaal een of meer talenten geeft, waar zij dan vervolgens mee aan de slag kunnen. Ons woord ‘talent’ is afkomstig uit dat verhaal. Het verhaal van Jezus is vaak begrepen als een verhaal over het leven: God geeft je talenten die je moet ontwikkelen en gebruiken. ‘Gaven’ drukt datzelfde uit: dat je geduldig bent, slim, sportief, flexibel, enzovoort, dat is niet allereerst iets dat je zelf geregeld hebt, dat is een gave. Dat heeft Iemand je gegeven. Dat heb je gekregen. Vervolgens kun jij daarmee aan de slag.

De christenen in Korinthe aan wie Paulus zijn brief schreef en waar wij zojuist een stukje uit gelezen hebben, zijn zich daar bewust van dat ze allerlei gaven hebben gekregen. Ze proberen die te ontwikkelen. Het zij gaven die hen helpen om in God te geloven. Om samen het geloof te delen. Er zijn mensen die vreemde talen kunnen spreken, zodat anderen ook over God kunnen horen. Sommigen hebben de gave van profetie, dat betekent dat ze precies de goede woorden weten te kiezen in een bepaalde situatie, waarmee ze je raken, aan het denken zetten. Precies dat weten te zeggen wat je moest horen. Zo raak, alsof het rechtstreeks vanuit de hemel naar je toekomt. Niet iedereen kan hetzelfde. Maar Paulus stimuleert de mensen om hun gaven te ontwikkelen. ‘Richt je op de hoogste gave.’, zegt hij. Maar dan valt hij zichzelf in de reden: ***‘Maar eerst wijs ik u een weg die nog voortreffelijker is.’***

En dan volgt een van de beroemdste stukken uit de Bijbel. De hoogste weg is de liefde. Hoe belangrijk, indrukwekkend, mooi, bijzonder je gaven of talenten ook zijn, ze zijn maar relatief.

***1Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen –***

dat voelde voor christenen in Korinte wel als iets heel bijzonders. Dan had je echt wat: dat was nog eens een gave! En ik kan me er iets bij voorstellen, als hier opeens iemand vloeiend Russisch, Koreaans en daarna Urdu zou spreken, of een hemelse taal – hoe die ook maar mag klinken, hemels in elk geval – we zouden stijl achterover vallen.

***had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.***

Het is indrukwekkend. Het valt op zoals een gong, een bekken, maar je wordt er niet blij van. Het betekent verder niets.

***2Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 3Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.***

Misschien ken je ze wel, mensen met grote gaven, waar je vol bewondering naar kunt kijken. Wat een intelligentie, wat een creativiteit, wat een energie. En toch, als het er echt op aankomt, als je ze echt nodig hebt, heb je vrij weinig aan hen. Ze zijn vooral met zichzelf bezig. Ze zien jou niet staan.

Het is een treurige verhaal van sommige genieën, van grote kunstenaars. Ze hebben indrukwekkende dingen tot stand gebracht, maar ze waren niet in staat tot werkelijk contact met hun omgeving. Ze leefden alleen maar voor de wetenschap, voor hun kunst. Alles moest in dienst van hun wetenschap staan. Ik herinner me dat ik jaren geleden eens op een begrafenis was. En terwijl we met een hele groep familie, vrienden en mensen van de kerk op weg waren naar het graf, zag ik een grafsteen waarop een naam, geboorte- en sterfdatum stond – die weet ik niet meer – en ‘musicus’. Meer niet. Ik vond dat zo treurig. Op de meeste graven staat iets als ‘mijn lieve man’, ‘onze zorgzame moeder’, ‘ons lieve kind’, ‘mijn trouwe vriendin’ maar hier stond alleen maar ‘musicus’. Was dat het belangrijkste wat over het leven van die persoon te zeggen was? Was dat niet heel eenzaam?

Ik hoop dat het anders is dan ik heb gezegd. Misschien heeft deze man wel liefde van mensen gevoeld of zoveel liefde voor muziek gehad dat hij met die liefde mensen kon raken. Maar je voelt hopelijk intussen wel aan wat Paulus schrijft en wat ik hem na probeer te zeggen. De meest indrukwekkende dingen betekenen zonder liefde uiteindelijk niets.

Maar wat is dan liefde?

***4De liefde is geduldig***

Dat klinkt nog niet direct als groots en verheven: geduldig. ‘Geduldig’ is een beetje een saai woord. Het betekent volhouden. Het uithouden. Maar als je al langere tijd een relatie hebt, dan herken je het waarschijnlijk. Mijn vrouw heeft heel wat geduld met mij moeten hebben… Nou ja, daar ga ik nu niet over uitweiden.

***en vol goedheid.***

Liefde is gewoon heel goed. Het is eigenlijk niet zo gemakkelijk om te zeggen wat liefde eigenlijk is. Zoals vaker bij dingen die je niet kunt omschrijven is het gemakkelijker om te zeggen wat de liefde niet is.

***De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. 5Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, 6ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.***

Ik heb me af zitten vragen wat de overeenkomst is tussen al die woorden. Ze hebben voor het grootste deel te maken met ‘zelf’ zelfgenoegzaam – heel tevreden zijn met jezelf, een ander niet nodig hebben – zelfzuchtig – vooral het goed voor jezelf zoeken. Die andere woorden hebben daar ook mee te maken: afgunst – een ander iets niet gunnen omdat jij het zelf niet hebben. IJdel vertoon, de aandacht van anderen op jezelf gericht krijgen. ‘Grof’ – geen rekening houden met wat een ander pijn zou kunnen doen. Liefde is niet gericht zijn op jezelf, maar juist op iets of iemand buiten jezelf. Iets of iemand als groter, belangrijker dan jezelf.

 ***7Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.***

Het gaat niet om jezelf

Dan kun je ook heel veel aan de kant zetten: alles verdragen, geloven, hopen, in alles volharden.

Doeslief campagne

* Jaarlijks wordt 8% vd ov-medewerkers bespuwd
* 72 % van de mensen die werken aan de weg krijgt met een regelmaat de middelvinger
* 3618 burenruzies in Rotterdam

Prof Van Lange, initiatiefnemer van de campagne #doeslief, zei zoiets als: we vinden onszelf van nature aardiger dan anderen en gaan ervanuit dat anderen uit eigenbelang handelen. Waarom zouden we aardig voor hen zijn, zij denken ook alleen maar aan zichzelf. Maar je zou ook anders kunnen denken: een bumberklever heeft haast, heeft een slechte dag gehad, beller in de trein praat zo luid omdat hij/zij zich verstaanbaar moet maken.

Daar hoor ik de woorden van de Bijbel in terug: alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. Volhouden met liefhebben, ook al is die ander onaardig. Niet terugslaan, maar steeds weer lief blijven hebben. Dat is niet, omdat je niet anders kunt – dat is geen liefde – maar omdat je daarvoor kiest. Wat de ander ook doet, het goede voor de ander blijven zoeken.

Misschien denk je: Maar dat is onmenselijk! Dat is ook wat de Bijbel zegt: de liefde is goddelijk. God zelf is liefde volgens de Bijbel. Als je je niet goed kunt voorstellen wat christenen bedoelen met God – denk dan niet aan een oude man met baard ergens hoog in de lucht. Maar denk dan aan de liefde. De liefde, dat is God zelf.

Of denk aan Jezus: een mens in wie God, in wie de liefde helemaal werkelijkheid werd. Hij deed precies dat: alles verdragen, hopen geloven, volhouden. Hij zocht niet zichzelf, niet zijn eigen eer, niet zijn eigen positie, maar de ander. Dat ging zo ver, dat hij stierf voor degenen die hem haten. Hij bad voor degenen die hem doodmartelden: ‘Vader vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen.’ Hij bleef hen liefhebben. Die geweldige liefde bleek uiteindelijk letterlijk sterker dan de dood. Hij versloeg de dood.

***8De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan – 9want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.***

Alle andere dingen die je nu heel belangrijk vindt, verdwijnen weer: je prestaties, alles wat je bereikt, wat je verdient, enzovoort. Maar een ding blijft dat is de liefde. Die is voor altijd. Want die is groter dan wijzelf. Die ligt in God.

***10Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. 11Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.***

Het geheim van het geloof is dat je daar deel aan kunt krijgen. Dat je een mens kunt worden vol van liefde. Dat je kunt leren de fouten van anderen te vergeven en ook die van jezelf. Omdat de liefde sterker is. Omdat God sterker is dan het kwaad. Dat is iets waar je in kunt groeien. Zoals je van een kind naar volwassene groeit, zo kun je ook groeien in de liefde.

Dat wil niet zeggen dat je het allemaal snapt op een gegeven moment. De liefde is een mysterie. Je kunt dat mysterie beter leren kennen, en tegelijk wordt het alleen maar groter.

***12Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde***

Stel je een oude spiegel voor. Die werden gemaakt van metaal. Je kunt jezelf er wel in zien, maar wazig. Zo is het ook met de liefde. Ik zei net dat heel wat Sire campagnes de mensen niet perse liever hebben gemaakt. Dat gevoel kun je ook hebben met het christelijk geloof. Heeft het christelijk geloof de wereld beter gemaakt? In sommige dingen wel, maar in andere dingen valt het ook erg tegen. Zo kan dat ook in je eigen leven zijn. Je ziet vooruitgang – of misschien wel niet – of je valt je zelf toch nog zo vaak tegen. De liefde is nu nog een wazige spiegel. Maar op een dag kijkt je niet meer in de spiegel, maar staan we oog in oog. Face to face met God, met het mysterie van het leven, met degene die ons meer liefheeft dan je je ooit kunt voorstellen, de liefde zelf. En alles gaat voorbij, maar geloof, vertrouwen, hoop en liefde blijven en het hoogste is de liefde. Dus:

***Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie.***

Het doel van je leven is uiteindelijk niet ‘eruit halen wat erin zit’, ‘je gaven, je talenten helemaal ontplooien’. Dat is belangrijk, maar er is een hoger doel. Dat is de liefde. Jaag die na. Met nog meer inzet dan je hebt om je gaven, je talenten te ontwikkelen: leer lief te hebben, leer te geloven dat anderen, dat God je lief heeft. Dat gaat niet altijd vanzelf. Kijk maar naar de campagne #doeslief, daarvoor campagne om je handen van hulpverleners af te blijven, aardig te zijn in verkeer enz. Dat gaat niet vanzelf. Leren dat je geliefd bent. Dat God van je houdt. Dan anderen van je houden. En zo kun je ook zelf leren van anderen te houden. Om de liefde je te laten vullen dat gaat niet zo gemakkelijk. Dat vraagt inzet.

En als je dan gaven najaagt, talenten wilt ontplooien, streef dan naar de gaven van de Geest. De Geest deelt namelijk geen gaven uit alleen voor jezelf, maar ook voor anderen. Vandaar dat Paulus ook tegen de Korintiërs zegt: vooral die van profetie. Dat is juist de gave, legt Paulus daarna uit aan de Korintiërs waarmee je een ander kunt dienen, waardoor je de liefde in de praktijk kunt brengen.

‘Richt je op de hoogste gaven’ (I Kor 12:31) – dat zijn kennelijk juist die gaven waarmee je de ander tot dienst kan zijn. Wat is jouw hoogste gaven? Wat zijn jouw talenten waarmee je veel voor anderen kunt betekenen?

Streef naar de hoogste gaven en jaag de liefde na. Leer de liefde kennen steeds meer. Laat je liefhebben door God en door de mensen. Laat je liefhebben en heb zelf lief. Dat gaat niet vanzelf, maar zet je daar voor in. Want veel van wat nu belangrijk lijkt verdwijnt, maar de liefde blijft.