p Mechteld Jansen

<ong 400 woorden>

Naam: Mechteld Jansen

Is: rector en hoogleraar Missiologie Protestantse Theologische Universiteit

In: Amsterdam

**“Laten we openstaan voor wat kerken elders met ons willen delen”**

“Bij geloven in delen denk ik in de eerste plaats aan onze studenten. Na hun afstuderen gaan velen de wereld in om hun talenten te delen, daar ben ik trots op. Ik denk ook aan onze promovendi uit bijvoorbeeld Rwanda en Ghana. Zij komen uit armoedige omstandigheden en gaan straks terug om daar te dienen. Ik vind het heel belangrijk dat wij ons ook door hen laten vormen. Onze theologie is niet ‘af’, maar krijgt mede inhoud doordat zij ons laten zien wie God voor hen is.”

Werk in stilte

“Geloven in delen past bij de kerk. Juist de kerk erkent dat iedereen iets van buiten zichzelf nodig heeft. Je hoeft heil en zegen niet alleen uit jezelf te halen, het ligt grotendeels buiten jou: in relaties met anderen, in relatie met God. In onze cultuur hoor je steeds dat succes je eigen verdienste en pech je eigen stommigheid. Wat we in de kerk geloven staat daar haaks op. Dat maakt dat we willen delen. Nederland telt meer dan 1.600 diaconieën. Dat zijn duizenden handen die iets laten zien van Gods compassie. Door er te zijn voor vluchtelingen of ex-gedetineerden, of door actief te zijn in de wijk. Er gebeurt zo ontzettend veel prachtig werk, vaak in stilte. Daar mogen vaker de schijnwerpers op, want die inzet is van groot maatschappelijk belang en bovendien enorm hoopgevend.

Preken per opbod

“Je kunt tijd, geld en aandacht delen, maar ik vind ook het delen van plezier onmisbaar in de kerk. Zelf heb ik dat geleerd toen in een arme kerk in Kameroen werkte. Het kerkkoor besloot donaties te vragen voor verzoeknummers om geld in te zamelen voor voedselhulp. Dat was vooral een heel erg leuk actie! Het inspireerde mij om mijn preken uit te schrijven en bij opbod te verkopen. Dat vind ik zo mooi aan de wereldwijde kerk: kerken elders zijn niet zielig, ze kunnen ons juist enorm inspireren.”

Delen van overvloed en beperkingen

“Het verscheuren van Jezus’ beeltenis drukt *geloven in delen* heel goed uit. Toch zou ik het zelf niet snel doen. Rationeel en theologisch heb ik er geen moeite mee: bij het avondmaal breken we het brood als verbeelding van Zijn gebroken lichaam. Emotioneel wel. Het kan provoceren en associaties oproepen met bijvoorbeeld beeldenstormen of boekverbrandingen. Ook zijn er zoveel mensen die zelf lichamelijk delen in het lijden, maar ik niet. Daarom ben ik terughoudend. Het beeld van die wereldwijd snippers neerdalen vind ik wel heel mooi. Ik zie daarin dat we mogen delen van onze overvloed, maar ook van onze beperkingen. Niemand heeft pasklare antwoorden. Ik vind het zegenrijk wanneer we ook open willen voor wat mensen en kerken elders in de wereld met ons willen delen.”