**11de mannenochtend Sjaloomkerk CGK Hardenberg**

op zaterdag 9 februari 2019 van 8.00 tot 9.30u in de koffiezaal

**Christen-zijn tussen kerk en wereld.**

Ds Wim Dekker in het boek “Tegendraads en bij de tijd” geeft in hoofdstuk 9 de gedachten hierover weer van Dietrich Bonhoeffer, de jonge duitse predikant levend en werkend in Nazi-Duitsland.

Deze keer heb ik eigen lijnen getrokken nav wat Wim Dekker schreef.

In 1933 maakten een klein deel van de Duitse Lutherse Kerken zich los van het grote geheel van de miljoenen leden tellende Duitse Staats-kerk, die Hitler en het Nazisme klakkeloos aanhing of angstig aanvaarde.

Die kleine afgescheiden kerk noemde zich de *Bekennende Kirche*; zij beleden Christuis als hun Enige Heer en Meester tegenover Hilter en zijn pretenties van nieuwe Führer van het Grote Duitse Gods Rijk.

De wereld was boos en slecht geworden. Het licht van het Evangelie scheen eigenlijk alléén nog in de Bekennende Kirche.

Dietrich Bonhoeffer was één van de initiatiefnemers en steunpilaar van de kleine gemeenten die leden onder heftige verwijten en soms zelfs onder daadwerkelijke onderdrukking. Het waren hechte geloofsban-den en vriendschappen die hen samenbonden.

In 1939, op het hoogtepunt van Hilters’ macht en invloed in Duitsland, kwam er een kentering in de standvastigheid van de Bekennende Kirche. Vele van Bonhoeffers’ vrienden en medestrijders verloren het enthousiasme en de kracht van het verzet. Ze sloten compromissen met het verderfelijke Nazi regime en staakten hun protesten tegen de Jodenvervolging, tegen de Nazi verheerlijking van alléén het Duitse volk en tegen de oorlogs- en geweldsretoriek van Hilter.

Teleurgesteld keerde Bonhoeffer zich van hen af en… vond nieuwe bondgenoten en medestrijders buiten de Bekennende Kirche.

Er was dus toch nog wel ‘íets goeds’ buiten de Christus’ belijdende Kerk!

Zo kwamen twee neven van Dietrich, die kerkelijk niet erg meelevend waren, maar wel christelijke waarden en normen hoog hadden staan, bij Dietrich en vroegen hem om zijn steun en raad met het oog op hun pogingen om Hitler te doden.

Deze gebeurtenissen brachten Bonhoeffer tot de volgende gedachte:

De kerk is niet zo sterk en waarheidsgetrouw als we dachten,

en de wereld is niet zo boos en slecht als we denken.

Later, in de Gestapo gevangenis te Berlijn, met alléén zijn Bijbeltje en Liedboek, werkt Bonhoeffer deze gedachten nog verder uit.

* Had hij teveel verwachtingen gehad van de Kerk en … moet de Kerk wel als zo belangrijk worden gezien in het leven van een christen?
* En zijn er in de ‘wereld’ niet nog heel veel goede dingen, goede mensen, goede ontwikkelingen en zegeningen?
* Eigenlijk dachten we vroeger, dat Christus alléén in en over de Kerk regeerde, nu kunnen we constateren dat Christus ook nog (vollop) in de wereld regeert… en daar heel veel goede dingen doet onstaan.

Deze vragen en gedachten zijn des te meer verrassend omdat ze vorm krijgen in een tijd waarin het in Duitsland steeds duidelijker wordt wat een verschrikkelijke gevolgen de oorlog en het Nazisme teweeg heeft gebracht. We zijn in 1944; de gaskamers draaien op volle toeren, miljoenen soldaten zijn gesneuveld aan het westfront, aan het oostfront en in noord-Afrika. De meeste grote steden worden in puin gelegd door de geallieerde bombardementen.

**En nu…?**

Zo rond 1960 voltrok zich een diepgaande verandering binnen de toenmalige Gereformeerde Kerken in Nederland. Daarvóór was de algemene mening dat Christus vrijwel alléén in de Kerk Zijn machtig werk ontwikkelde. Daar werden echter meer en meer vraagtekens bij gezet. Twijfel kwam de kerk binnen, en daarmee verloor ze haar kracht en waarheidsgetrouwheid. Tegelijkertijd opende de Kerk zich naar de wereld en ontdekte men, dat er eigenlijk heel veel ‘goeds’ in de wereld was; een grote rijkdom aan wetenschappelijke ontwikkelingen! Medische ontwikkelingen die de mens ‘macht’ lijkt te kunnen geven over ziekte, gezinsplanning, gezond lichaam, sterven, enzo

Menswetenschappen die stelden dat ieder mens recht had op vrije individuele ontplooing en keuzes. Een maatschappij zonder gods-geloof lijkt in staat een welvaarts- en welzijnskader voor de mens te scheppen. Krachtige aanjagers daarvoor zijn de econische groei en de steeds snellere en allesbeheersende world-wide-web en multi-media.

Het lijkt wel of Christus machtiger en heerlijker regeert in de wereld als in de kerk…. Wat zegt het Nieuwe Testament daar eigenlijk over?