Diaconale column voor 19-05-2022

Het voelt wellicht dubbel. Waar we in Nederland ongestoord kunnen stilstaan bij hoogtijdagen zoals Pasen, maar ook een Bevrijdingsdag, wordt er op anderhalve dag rijden een verschrikkelijke oorlog gevoerd. En dan spreken we nog niets eens van de andere plekken in de wereld waar geweld de boventoon voert.

En toch zien we uit naar 26mei, wanneer de kerk gedenkt dat de Heere Jezus terug is gegaan naar de Vader in de hemel. Want de geschiedenis van Hemelvaart heeft ons ook nu wat te zeggen. Voor Zijn hemelvaart geeft Jezus zijn discipelen beloften mee. In Handelingen 1 vers 8 (HSV) staat: ‘maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.’

Op deze plek valt het licht ook op de diaconale roeping van de kerk en van de individuele christen. Een christen is een getuige van zijn Heere. Maar hebben we als christen niet ook allemaal onze diaconale roeping? Om een dienstbare getuige te zijn? (Grieks: diakonos = dienaar). Dan getuigen we met mond én handen (praktisch).

Ja, dan voelt het in vrijheid gedenken van Hemelvaart misschien dubbel. Als de vrede ver weg lijkt en de oorlogsellende voelbaar is tot in Zwijndrecht. En toch. Jezus’ woord klinkt: ‘u zult Mijn getuigen zijn’. We zien opnieuw dat het uiterste van de aarde niet ver weg is, maar door een conflict in Oekraïne of Afghanistan heel dichtbij komt. Als onze mond het dan laat afweten, bijvoorbeeld vanwege de taalbarrière met Oekraïense vluchtelingen. Dan kunnen juist onze handen dienstbaar zijn en getuigen van onze Zaligmaker.

Namens de wijkdiaconie Oude Kerk, Niels Vlot