Teksten van gebeden en verkondiging voorbereid voor de eredienst op 26 augustus door ds. Ad Alblas. Deze dienst is mede voorbereid door de doopouders.

Organist is Theo Visser.

Thema: ‘waardoor de wind ging liggen….’

***NB: de uitgesproken teksten wijken hier deels van af. Voor een exacte weergave kan de geluidsopname beluisterd worden via www.kerkomroep.nl***

**VOORBEREIDING**

**Woord ter voorbereiding**

De poorten staan wijd open van de stad van God. Wie wil kan er zomaar binnenlopen. Er is een heilig feest gaande voor groten en kleinen, iedereen is er thuis.

Die stad van God is (ook) hier en nu.

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Onze hulp is van de ALTIJDAANWEZIGE, God, die hemel en aarde maakt. Die eeuwig trouw is aan de mensen en deze wereld nooit laat vallen.

Genade en vrede, van de ALTIJDAANWEZIGE, God, die er was en is en eeuwig zijn zal; en van Jezus Christus zijn trouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste koning van de aarde, door de Heilige Geest.

 **VEROOTMOEDIGING**

**Inleiding**

Bij de doop is een belangrijk besef: het erbij horen: verbondenheid in verscheidenheid. Van overal gekomen drink je uit dezelfde Bron. Dat schept over verschillen heen vertrouwen in de toekomst.

Precies op zoiets zitten we toch te wachten?!

In onze maatschappij, de politiek, in persoonlijke relaties en ook in de kerk. Er is een sterke behoefte aan een visie met kracht die je uittilt boven jezelf en de omstandigheden. Die samenhang in verscheidenheid biedt, hoop, energie, met nog wat vreugde erbij…

Hier ligt de kracht van het geloof. Ik zeg dit in alle bescheidenheid omdat gelovigen er al evenmin als anderen in slagen deze visie heel erg concreet te maken, wel is dit ons doel en hierop spreken we elkaar aan.

Daarom denken we vandaag na over twee kernwoorden van onze spirituele traditie: ‘gelijkheid’ en ‘geloof’.

Die woorden horen bij elkaar. Het besef van gelijkheid versterkt vertrouwen, wat het betere woord voor ‘geloof’ is. En: geloof als vertrouwen overstijgt de verschillen.

Laten we daarop denkend, zingend, biddend afstemmen.

**Kyriegebed**

God, wat zonde, als we geloof beperken tot wat we er meestal mee bedoelen. Waarmee we anderen de maat nemen of zelfs uitsluiten. Zó kan U het niet bedoeld hebben. Als geloof met U, God, te maken heeft, dan moet dat iets hebben van dat heilig feest, voor groten en kleinen, waarover we in de openingspsalm zongen. Daarom bidden we dankbaar: laat ons zien dat de poorten van Uw rijk voor ons open zwaaien….

**Samenzang:** Kyrie eleison

God, wat geweldig als we geloof verbinden met die bijzondere momenten, waarop we rust vinden, op adem komen, vaste grond onder de voeten krijgen, ons ‘oud vertrouwen’ wordt gevoed. Wat ongelofelijk, dat we weleens bij de hand gegrepen worden, uit de narigheid opgetild. Onbegrijpelijk dat we soms boven onszelf worden uitgetild. Als het besef van door de golven verzwolgen te worden in de storm van het leven verandert in dat we het aankunnen. Laat ons lachend lopen over de golven van angst en onrust in uw geestkracht…

**Samenzang:** Kyrie eleison

God, wat bijzonder dat ook U de hemel op aarde niet kunt afwachten, maar die op Uw manier probeert af te dwingen.

Door Uw onweerstaanbare geestkracht, die ons vertrouwen geeft. Door Uw onvoorwaardelijke liefde in Christus onze Heer, in wie we één zijn. Die ons anders naar elkaar laat kijken. Onze blik verwijdt en onze oordelen verandert. Omdat we U overal herkennen en wij gelijk zijn door Uw liefde.

**Samenzang:** Kyrie eleison

**Bemoediging**

U wordt vernieuwd naar het beeld van uw Schepper. U bent in Christus Gods heilige en geliefde uitverkorenen. Halleluja.

**Toerusting** uit Colossenzen 3

“Doe daarom van je weg je woede, drift, kwaadaardigheid en ontvang om te geven: tedere ontferming, goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar. Zing voor God met psalmen, hymnen en geestelijke liederen. Doe alles in de Naam van onze Heer Jezus Christus, onder dankzegging aan God”.

**Samenzang:** Randstadbundel 414

**DIENST van het WOORD**

**Gebed** bij de opening van het Woord

**Gesprek met de kinderen**

**Schriftlezing:** Exodus 14: 10-14 + 19-21a

**Samenzang:** Gezang 51

**Schriftlezing:** Marcus 1: 16-20

**Samenzang:** ‘Tussentijds’ 75

**V E R K O N D I G I N G**

Gemeente van Christus, doopouders, familie/vrienden,

De doop zet alles op z’n kop. Doorbreekt grenzen. Wrikt vastgeroeste patronen los. Verandert de wereld.

Dat zou je zo niet zeggen bij die paar druppeltjes water.

Daarom hoort er een verhaal bij.

Een opzienbarend verhaal, van een radicale vernieuwing. Waardoor je dichter komt bij je bestemming, als mens, als medemens. De wereld iets krijgt van de sfeer van God.

Dat noemen de bijbelverhalen: het beloofde land of het Koninkrijk van God. Gekenmerkt door aanduidingen als: vrede, gerechtigheid, vertrouwen, vreugde (die dans uit de openingspsalm) en gelijkheid.

Met dit soort kernwoorden gaan we elke zondagmorgen de nieuwe week in. Proberen we steeds wéér een stapje te zetten.

Om te laten zien hoe revolutionair de doop is, heb ik bij de bemoediging woorden laten klinken uit de brief aan de Colossenzen.

Om het even onontwijkbaar helder te maken: het haast niet te vatten inzicht is, dat de doop verbindt over alle grenzen. Dat we ‘in Christus’ één zijn. Niet hetzelfde, dat juist niet, de hemel verhoede. Wel gelijk, gelijkwaardig, want allen gelijk voor God, sterker: gewild door God en geliefd met onuitblusbare liefde. Dat is dooptaal.

*Allen* moet daarbij letterlijk genomen worden en pas als het wat wrijft heb je de slagkracht ervan gevoeld. Er wordt in die brief aan de Colossenzen en in andere teksten een opsomming gemaakt, om het vooral concreet te maken.

Dan duizelt het je. Alle toenmalige tegenstellingen worden bij name genoemd. In Christus is noch man, noch vrouw. Mannen en vrouwen gelijk. Kom daar eens om, toen, en nu. Met minder kan het niet toe. Alle culturele verschillen ten spijt. De doop doorbreekt en overstijgt die. Het maakt voor God echt geen verschil of je man of vrouw bent.

En het lijstje is nog veel groter: of je geletterd bent of maar eenvoudig, of je een dikke baan hebt of werkloos bent, of je macht hebt of ondergeschikte bent. In Christus heb je niets over elkaar te vertellen en waag het niet om welke reden dan ook op de ander neer te kijken. Christus zou zich omdraaien in z’n graf als hij daar lag, maar Hij is levende werkelijkheid, opgestaan, en doemt op achter degene die jij minacht, zegt niets maar je weet voldoende.

Je voelt dat dit ingrijpender is, dan wat wij met onze burgermansmoraal ‘christelijk’ noemen. Dit is radicale vernieuwing van ons denken door de Geest van God.

Daar aan vertrouwen wij ons vanmorgen en telkens zingend en biddend toe. Daar kiezen wij voor. Daar stemmen wij onze levensvisie op af. Daarmee verbinden we onszelf, samen met zovele anderen en in het bijzonder samen met onze kinderen.

Als ik ‘we’ zeg bedoel ik niet alleen ons, hier in de Hooglandse. Dat is véél wijder dan één kerk, dan één kerkgenootschap. De Doop verbindt katholieken en protestanten en oosters-orthodoxen, over hun onderlinge verschillen in geloofsvisie heen.

Geloof en doop is per definitie ‘oecumenisch’. We worden verbonden, nee ZIJN verbonden, of we dat willen of niet, met andere protestantse groepen en kerken. Niet dat we het met alles van elkaar eens zijn: dat maakt de verbondenheid niet makkelijker maar heft die allerminst op.

Dat wordt krachtig uitgedrukt: ‘in Christus is noch jood nog heiden’. De religieuze reikwijdte daarvan kan niet wijd genoeg genomen worden. De verbinding met het joodse volk maakt hier deel van uit. Let wel: dit is niet een of andere ‘vrije’ manier van denken, dit is bijbeltaal waar je niet omheen kunt, in Christus’ naam.

Dat dit denken je grondig gaat beïnvloeden behoeft geen betoog. En als je anders gaat denken ga je ook anders handelen. Een aanzet tot invulling. Een tweedeling in de maatschappij is ‘in Christus’ naam radicaal fout. Voorgaande generaties minachten is niet in deze geest, evenmin als kinderen als onmondigen behandelen. Het respect voor ‘de vreemdeling die in je poorten woont’ is heilige wet. Veiligheid en integriteit van mensen is absolute eis. Van mensen en hun spullen afblijven het directe gevolg.

Wie geen onbekende is in het bijbels taalgebruik hoort hierin de 10 geboden klinken. Die zijn een soort grondwet om de veiligheid en gelijkheid van ieder mens te beschermen. Met die wegwijzers is het Godsvolk in de concrete samenleving, die vaak een onherbergzame woestijn van het tegendeel lijkt, op reis. Onderweg. We zíjn er nog niet. Daarom proberen we samen met iedereen die die kant op gaat, de gang er in te houden, met de verhalen, met liederen, gesprekken, gebeden, plannen en concrete actie.

Dat is ons geloof.

Ja: dat is ons *geloof*. Deze reis, deze manier van leven, deze onlosmakelijke verbinding van spiritualiteit en solidariteit, van het geloof in God en Christus met concreet handelen. Daarbij: niet bang voor fouten, maar altijd bereid die te

herstellen. We zijn er nog lang niet. De kerk is het Koninkrijk van God niet. De gelovigen brengen het er niet beter van af dan anderen. Ik zeg het zonder oordeel, alleen als aanduiding van waar wij, de kerk, de doop, het geloof voor staat, en waar je ons op aan mag spreken. Niet op het volmaakte resultaat wel op de inzet, niet op het doel wel op de reisrichting.

Dát is geloof. Als navolging van Christus, het gaan in zijn voetsporen, handelen in zijn geest, leven vanuit de liefde die Hij ons heeft bewezen tot het einde, tot in zijn marteldood waarin hij de dood overleefde door de liefde.

Dit is geloof. Als gaan in de weg van Mozes en de profeten, samen met het volk van God, met alle problemen van dien. Solidair mét het volk van God, het volk Israël waardoor wij de bijzondere inzichten van God hebben ontvangen, en met alle volken die door de open poorten van de Godsstad binnenkomen: vriend en vijand, de Filistijn, de Tyriër, de Moren.

Door jou en ons zo concreet mogelijk toegepast, hoe moeilijk dat ook is. Zo niet, dan verloochen je de naam waarin je gedoopt bent, de God waarop je vertrouwt. Dat geldt mij en ieder.

Dat deze geloofsweg over bergen en dalen gaat, hoef ik niet

uit te leggen. Het is gewoon verdraaid moeilijk. Het is tegendraads, precies anders als je de neiging hebt te doen.

Je verlaat de uitgesleten paden in het geloof dat het anders moet en het vertrouwen dat het anders kan. Je ziet haarscherp dat ‘de vleespotten van Egypte’ nep zijn. Veel maakt niet gelukkig. De prijs ervan is hoog, te hoog. Wat moet je er niet voor doen en laten. Voor je het weet zit je onder het slavenjuk van je uitgavenpatroon, je welvaart die je vooral vast wilt houden. Je offert zomaar je kinderen op het altaar van het eigen welbevinden, mentaal of door vervuiling van het milieu. En het is lastig je daar tegen te verzetten. Het maakt misschien al wel kriegelig, dat ik dit zo zeg, als weet je dat niet ik dit zeg, maar het heilig woord van God.

Er is veel geloof nodig, om de geschetste levensbestemming te volgen. Veel vertrouwen, dat de mensen die je hierin opvoeden en voorgaan het bij het rechte eind hebben. Veel oefening en vooral volharding. Uitwisseling met reisgenoten.

Daartoe biedt de gemeente zich ook aan, aan elkaar, aan de doopouders, aan de samenleving.

Er zijn barrières te overwinnen. Dat zie je bijvoorbeeld in dat oude verhaal van de uittocht van het volk. Er is een onneembare hindernis: de zee. Er zijn er ontelbare. Geloven is niet daar luchtig overheen stappen. De paniek en wanhoop horen er ook bij. Het gemopper op elkaar en op de leider, zie bij Mozes. Maar bepalend is, dat ze de gebaande weg vertrouwen. Het risico nemen van dwars door het water te gaan. Er niet omheen te gaan, dat kan ook niet, maar in het vertrouwen, verbeeld in de engel uit het verhaal, doorgaan. Doortrekken. Met Mozes en zijn staf als rite. Een machteloos gebaar, die opgeheven staf, maar wél werkzaam. Precies zoals de doop: een druppeltje water, maar wél bepalend voor je levensweg.

De reis naar het beloofde land gaat door de onherbergzame woestijn, je hebt vaak dorst en als je niet regelmatig eet honger. Mensen hebben mensen nodig. Het instituut ‘kerk’ probeert daar een kader voor te bieden, maar méér ook niet.

De ‘kerk’ als reisgezelschap naar het koninkrijk heeft geen kaartenbak en organisatie. De staf van de profeet wijst de weg. De voetstappen van de Heer bepalen de route.

Een heel sterke schildering van de tegenwind op deze levensweg is dat verhaal van de storm op het meer. Ze hebben nèt volop gegeten, uit de hand van de Meester, brood ten leven, en daar begint het gedoe al weer: storm op het meer, levensgevaarlijk. Het levensbootje in nood. (…waren we maar niet op reis gegaan…).

Het spookt in hun ogen. Ze zijn verblind voor het hogere, de hoop op het aankunnen van de situatie is vervlogen. Als het hogere, de hoogste, de Meester nadert, is dat voor hen onwerkelijk, zoals voor de velen die dit verhaal oppervlakkig en daarmee onzinnig opvatten.

Wat het wil zeggen is niet zo moeilijk op te merken. En als het je niet lukt, doe dan als Petrus: je er gewoon aan overgeven. Een ander ‘bewijs’ is er niet. Dat is ‘tegendraads’. Daarvoor moet je ‘los laten’ en vooral héél veel geloof/

vertrouwen hebben. Dat heeft Petrus. Hij waagt het, trotseert de woeste zee, zoals wij allen geroepen worden om de woeste zee van ongelijkheid en onrecht, van liefdeloosheid en oppervlakkigheid te trotseren. Dat dit geen grapje of tovertruc is blijkt eruit, dat hij wegzinkt zodra hij zijn blik en denken laat bepalen door de situatie. Alleen in geloof, het oog en hart gericht op de Meester, in welke gedaante dan ook, met die ‘wenkende hand’. Verbonden met degenen die je zijn voorgegaan, kan ook jij ‘je voet planten op de watervloed’. Je zult je ogen niet geloven, uiterst verbaasd staan: je kúnt het. Zolang je volkomen gericht bent op de Meester, op ‘het hogere’. Zodra je je laat imponeren door de woeste golven ben je weg.

De zee blijft vooralsnog wild. Pas als Petrus en Jezus bij de anderen zijn, weer ‘gewoon’ in het schip, dan pas ‘gaat de wind weer liggen’. Amen

**Samenzang:** ‘De steppe zal bloeien’ (met: ‘een hand zal ons wenken’, etc)

Water is **heerlijk**. Je kunt er verrukkelijk in zwemmen, drijven, duiken, er op varen naar verre kusten. Toch is het ook soms **gevaarlijk**. Het kan je meesleuren in een sterke stroom, vasthouden in een kolk, je kunt erin verdrinken.

Als bij een overstroming water je weg barricadeert en je niet verder kunt… Als het stormt, als golven over het dek van je levensbootje slaan, dan héb je het niet meer.

Deze en soortgelijke beelden gebruikt onze heilige traditie om iets duidelijk te maken van het geloof. Om meer inzicht te krijgen in de diepste dimensies van je leven.

We **spelen** vandaag met **water**, een heilig spel bij de doop. Dat heeft veel te betekenen. Telkens als er gedoopt wordt lichten we er weer een betekenisaspect uit. We **spellen** de verhalen over water, dat in deze lezingen niet gezellig is, zoals in de vakantie, maar **bedreigend**, zoals bij een tsunami.

De boodschap van de twee gehoorde verhalen laten zich makkelijk verbinden. De eerste: geloof baant een weg door de vloed. De tweede: geloof geeft je vleugels, tilt je boven de dreigingen uit. Dan zet óók jij je voet op de nek van de watervloed, zoals we zongen in Psalm 93.

Een opmerkelijke factor is de **wind**. Let op wat die doet. De ingewijde weet het al: wind is adem, is adem van God. Dat is die onzichtbare kracht met een eigen koers. Die je te hulp snelt door water weg te blazen of juist door stil te worden.

Beide oude bijbelverhalen geven een beeld van wat eigen-tijdse gelovigen met hun geloof kunnen, wat ze er aan bele-ven, hoe het hen er bovenop helpt en vernieuwt.

Ik licht beide fragmenten kort toe en trek de geloofslijnen door naar nu, als aanzet voor je eigen verwerking ervan.

Het oudste verhaal gaat over het volk Israël. Mooier is de grondtaal die geeft: ‘de zonen van Israël’. Dat is intiemer, geeft meer verbondenheid. Hoe ongelofelijk verschillend die 12 zonen van vader Jacob, die later Israël heet, ook zijn… ze hebben verschillende moeders, maar één vader. Dáár zit de trai-d’union, de verbindende schakel.

Natuurlijk weten zij hoe hun gezamenlijke vader aan z’n bijzondere naam is gekomen. Ooit streed hij midden in de nacht, of het een droom was of precies zo gebeurde wist hij eigenlijk niet, maar dat maakt ook niet veel uit, het was in ieder geval ‘waar’, ‘waarheid’, ‘echt’! Hij streed, voor zijn ge-voel met God, om de waarheid, om de vrede, om herstel van de geschonden broederschap met Esau, om heil voor hun kin-deren. Een waardige strijd. Daarom kreeg hij de naam Israël =strijder met én VAN God. Dat is de spijker op de kop.

Alle gelovigen dragen die naam zongen we in de openings-psalm. Die hebben allemaal iets van dat gevecht met God om een goede wereld, waarin vrede heerst. Een goed leefklimaat voor de kinderen, die ondanks hun verschillende tóch samen de toekomst ingaan en moeten maken. Zoals wij allemaal dus.

Ze zijn begonnen. Dat kan ik nu niet allemaal vertellen. Ze zijn losgeweekt, of losgerukt door omstandigheden uit het oude bestaan. Voor hen in Egypte: een welvaartstaat, die de kinderen opeist en opeet. Alles voor de macht. Dat kostte en kost onzegbaar veel mensenlevens. Dat is ons aller

ondergang. Cultureel, economisch, kerkelijk. Onderdrukking, heerszucht, eigengereidheid zelfs met goede bedoelingen, het is dodelijk. Daar kunnen de zonen van Israël je wel ver-tellen en mét hen vele anderen, ook in onze tijd.

Ze gaan dus weg. Nou ja, zó simpel gaat dat niet, maar dat is wel het gevolg. Perfect. Prachtig. Vol hoop. Allemaal samen op weg, op weg naar de toekomst, waarin ieder tot z’n recht zal komen, elke stam een eigen plek krijgt en iedereen het voor elkaar opneemt. En dat alles vanuit en door een heilig ontzag voor het leven, voor de Schepper, voor God.

Maar ja, dat is lastig. Al best snel worden ze achtervolgd door de krachtige legers van de eigentijdse bevelvoerders. Die willen niet dat de zonen van ‘Israël’ een eigen weg gaan. Niet meedoen met de massa. Afwijkende meningen worden af gestrafd, in Rusland en soms in onze eigen, zelfs gelovige groep. Oei. Dan krijg je het benauwd. Je vraagt je gerust af, waar je aan begonnen bent. Jaag je niet op windmolens, zet je al je kaarten niet op een onrealiseerbare droom?

Als de legers van de farao hen weer tot de normale orde willen dwingen, gillen ze het uit. Ze doen zó weer mee, liever slaaf in een goede omgeving, dan zwerver naar de toekomst.

Op dat moment moet God wel duizend doden sterven. Dit gaat helemaal fout. Mozes probeert het volk moed in te spreken: we komen er wel, God zal voor ons zorgen. Wij hoeven niets te doen. ‘Nou ja, die is gek’. Als we niets doen dan gebeurt er niets. Dan gaan we er aan. Idealen nastreven is iets voor gekke idealisten, die er hun vrijheid en leven

voor over hebben, maar niet voor gewone mensen met een gezin, die hun toekomst veilig willen stellen. Ze willen mas-saal terug, dat Godsvolk. De grootste crisis voor de gemeen-schap van gelovigen is niet dat anderen niet meedoen, maar dat ze het zelf niet meer zien zitten. In hun verwarring el-kaar gaan beschuldigen, beschadigen, afmaken. En dat ge-beurt dus weer overal, als ik om me heen kijk.

De stem van Mozes, de grote profeet, is een vreemd geluid.

‘Vrees niet’. Makkelijk praten. ‘God zal u redden’. Dat gelóóf je toch niet! Dat kán toch niet?! We kiezen het zekere voor het onzekere. Voor de gevestigde orde of wat verblind voor degenen die beweren het beter te kunnen. Maar onafhanke-lijk zijn…. ‘niet vrezen’ en rustig je lijnen uitzetten… Dát is lastig. Maar zeg zelf: als we dat NIET doen…!

Je kunt dit hele verhaal loslaten op de politiek, op de maat-schappij, op je persoonlijke vragen, op kerkelijke thema’s.

Je stáát er niet zomaar boven. Je dóet mee. Je gaat terug naar wat vertrouwd was, al ís het onvrijheid en ongehoor-zaamheid aan de roepstem van God die je vrij wil maken, gelukkig(er), met het Land van het Licht, het beloofde land overvloeiende van melk en honing, of hoe je het ook duidt.

Voor je het weet vertraagt je voet op de reis naar het Koninkrijk van God. Slaat de angst je om het hart. Zie je niet meer hoe het moet, hoe je verder kunt. Alleen zie je de overmacht waarvan je los probeerde te komen, en je zou bijna het loodje leggen.

Want het is niet moeilijk te bedenken wat de farao en zijn ruiters met dat volkje uitbrekers van plan was. De vrouwen

Verkrachten, de mannen als slaven uitputten voor de z.g.n. goede doelen van de macht. Ze weten dat zó goed, maar toch…. Als God het niet verhoedt, capituleren ze voor de machten van hun tijd en laten het visioen, hun droom, hun bestemming voor wat die is. De reis is te zwaar…

Goddank is er een profeet, Mozes, die zó in verbinding staat met Boven, dat hij herkent wat er gebeurt, en direct de mensen tot de orde roept. Niet hen er van langs geeft, maar hen moed in praat, het geloof wekt, visioenen schildert.

Goddank zijn er ook nog wat engelen, van die merkwaardige onzichtbare handlangers van God.

En Mozes heeft een staf, met een verhaal. Daar kan je niets mee, maar het verhaal is best sterk. Het ding is niets, maar de kracht ervan onoverwinnelijk. Net zoiets als de Doop dus.

Een op zich belachelijk of zinloos gebaar, wat je loeier sterk maakt, als je erbij voelt waar het voor is bedoeld.

De doop verbindt jou en je kinderen met die zonen van Israël. Duidt aan dat je het anders wil, ook gelooft dat het anders kan. Dat God een andere wereld wil en die ook reali-seert, al zie je dat nog niet, of misschien: soms, even.

Wat een wonder, dat zo’n stok met een verhaal iets doet.

En niet te vergeten het verhaal zelf. Over zo’n onbeheers-baar natuurverschijnsel als de wind, wat om het door mensen onbeheersbare tot het goddelijke domein gerekend wordt.

Het gaat onbeschaamd over engelen, wind en wolken, alsof de hele kosmos betrokken wordt bij de weg naar de toe-komst. Dat geloof ik ook, voor ons en onze kinderen: God, de wind, de engelen, een profeet, mensen om je heen, ze helpen je allemaal op de weg naar de toekomst. En wat niemand kon bedenken gebeurt. Er komt een doorweg door het water. Een uitweg uit de beklemming. Een bondgenootschap van hemel en aarde: ‘jongens, nu doorgaan’…

Zo gezegd, zo gedaan. En zo gebeurt het. Probeer het niet te begrijpen. Je kunt er wél van zingen in uitbundige vreug-de: de reis gaat door, het beloofde land komt dichterbij.

Dat is wat wij als kerk, gelovigen doen. We zingen tegen de klippen op van hoop. Niet op basis van berekeningen, maar met een visie die kracht geeft. Hoe het was, dat willen we nooit meer, en dat besef alleen al geeft kracht. Tot je ver-bazing ervaar je al doende nog véél meer kracht.

Het water van de doop doet denken aan het wijkende water om doorgang te geven naar de volgende etappe van je levens-reis. Je gaat een avontuur aan, jij en je kinderen. Op weg naar het beloofde land, naar een toekomst waarin mensen in gelijkheid en vrijheid en broederschap samen leven, in de volle liefde elkaar laten delen, die ze zelf ondervinden. Bekende en onbekende. Jong en oud, vriend en vreemde, zon-der onderscheid. Waarom zou je, als je je realiseert dat je al heel gauw, of NU al, gelijk bent voor de Allerhoogste.

Dan verbleken onze verschillen, onze waarnemingen die zo vaak tekort schieten, onze oordelen die altijd ernaast zijn.

In ‘de oude wereld’ van Colossenzen is alles keurig geordend en verdeeld, ook de rijkdom en de macht. Dat gáát niet in het land van het licht, in Gods open stad, ben jij gek. Daar is ieder gelijk voor God, gelijk bemind en gewaardeerd.

Als je daar verzet tegen voelt, heb je huiswerk. Als je dat niet wilt bereiken ga dan niet op reis, het heeft geen zin. De geloofsreis aangaan is op weg gaan naar het beloofde land, waar ieder mens gelijk is voor God, want even lief.

Ook dat drukt de doop uit. Dat je God lief bent….

Hoeveel kracht je dat geeft, als je vrienden, je bekenden, de kerk, de hele kosmos, God achter je staat, is niet uit te drukken. Dat lijkt inderdaad hemelkracht op aarde.

En op een gegeven moment volg je de profeet, je gaat het drooggevallen pad door de zee op. Best eng, maar je hebt geloof, hoop, liefde, vertrouwen. Geloof is de moed om op weg te gaan, dat allereerst.

En dan ook nog de hoop, dat je er komt. Dat je het haalt, dat je niet ten onder gaat in de tegenvallers en problemen van je bestaan, want die zijn mogelijk niet mals. Dat zie je in dat 2e verhaal van Petrus. De mensen zijn op zee, weer dat enge water. Ze redden het nog net, maar leuk is het niet. Storm en verwarring, angst, alle zeilen bijzetten om tenminste niet te verzuipen. Die vrienden moeten het doen van een ervaring van even ervoor. Toen er voor iedereen genoeg bleek bij de maaltijd. Ze zijn alle verzadigd. Vraag niet hoe en waarom, maar verbaas je, vertrouw je toe aan die werkelijkheid. Al is die nog zo ‘dromerig’, ‘sprookjesachtig’, onwerkelijk. Je gaat.

Dat is de lef van de gemeente van Christus, voor zover ze zelf niet gewoon meehuilt met de wolven in het bos en de hakken in het zand zet op weg naar de toekomst. Ze gaan!

Jullie gaan ervoor. En wij met jullie. In de hoop dat je kinderen volgen, of minstens een weg zien, die een uitweg is, een weg naar de toekomst, naar Gods toekomst, naar het beloofde land, naar de hemel later en nu. Het bootje op het water staat voor de kerk. Er is doorkomen aan. Even volhou-den misschien, of lang. Maar NIET terug. Volhouden, wat God van de zonen van Israël vraagt: niet zeuren maar door-gaan. Om eigen bestwil… ter wille van je heil.

Als ze met de leerlingen en de kerk in dat bootje zit ben je geen drenkeling. Dan heb je het verhaal van het beloofde land, van de verzadiging boven alle verwachting nog op je netvlies. Je gelooft er in, je hoopt er op.

Maar ja, als er echt een beroep gedaan wordt op je vertrou-wen, dat er sterkere krachten zijn dan de woeste golven, dat de harde werkelijkheid van deze tijd overwinbaar is. Met Psalm 93, dat je ‘m er onder kan krijgen, als God de oervloed, dan kun je toch weer je ogen niet geloven. Dan vraag je je toch weer bang af: is dit wel echt, zou dit nu werkelijk waar zijn?

Dat is ook de vraag van de kerk. We overschreeuwen ons niet, alsof wij geen twijfel kennen, maar we schreeuwen tegen de storm, roepen Kyrie eleison met vertrouwen dat er een God is, die hoort. Dichterbij dan je dacht. Al rationaliseer je het zomaar weg. Het is er.

HIJ is er. Spreekt hen aan. Onontkoombaar. Niet bereid tot verantwoording aan wie daar nog om zouden vragen: ‘Ik ben het’. Je hoort er het geheim van de godsnaam in. Heilige aan-wezigheid. Die godsstad met open poorten, overal, óók en juist in de grootste nood. Hij is er. Het is er. Je gelooft je ogen niet, maar de woeste vloed heeft geen macht. Er is een

gloed die alles overstijgt en overwint. Dat verandert je denken, je wereldbeeld, je mensbeeld, je toekomstbeeld. Dit is de toekomst, de waarheid. Op allerlei manieren te ervaren; de reddende engel in nood, de helpende hand van je redder, de verzoenende kracht over jouw twijfel, de heil-zaam lerende kracht over hoe het werkelijk zit. De vloed is overwonnen. Door God, door Christus. Door mensen die wij kennen. DUS laten wij ons er niet door gek maken…

Petrus is ons voorbeeld. ALS die kracht er werkelijk is, dan niet alleen voor Jezus, maar ook voor MIJ, voor JOU. Ik zal dat nu niet verder uitdiepen, maar hij gaat niet bruut de boot uit, vraagt of hij ‘mag’, zeg maar. En dan kan het. Tenminste, zolang je niet je gedachten en angsten het roer in handen geeft. Ook hij kan op de golven lopen. De situaties van het leven aan, zelfs in de storm. Geweldig!

Tot hij zich er door laat imponeren, zijn aandacht en energie daarop richt. Dan ben je verloren. Je redt het alleen als je je hart en ziel richt op die werkelijkheid die sterker is dan de vloed, op die toekomst waarin mensen veilig zijn, op God, op zijn geest in Jezus Christus. En zó kan je het ook.

Het befaamde grapje over dit wonderverhaal, dat hij wist waar de paaltjes staan, kan ik gebruiken. Hij heeft geen paaltjes nodig, maar krijgt vleugels. Wordt meegenomen door de wind, die een weg maakt. Door de adem van God.

Als je in de storm van de tijd de adem van God gelooft, voelt verwacht, hoopt, dan gaat de wind liggen….

Water is **heerlijk**. Je kunt er verrukkelijk in zwemmen, drijven, duiken, er op varen naar verre kusten. Toch is het ook soms **gevaarlijk**. Het kan je meesleuren in een sterke stroom, vasthouden in een kolk, je kunt erin verdrinken.

Als bij een overstroming water je weg barricadeert en je niet verder kunt… Als het stormt, als golven over het dek van je levensbootje slaan, dan héb je het niet meer.

Deze en soortgelijke beelden gebruikt onze heilige traditie om iets duidelijk te maken van het geloof. Om meer inzicht te krijgen in de diepste dimensies van je leven.

We **spelen** vandaag met **water**, een heilig spel bij de doop. Dat heeft veel te betekenen. Telkens als er gedoopt wordt lichten we er weer een betekenisaspect uit. We **spellen** de verhalen over water, dat in deze lezingen niet gezellig is, zoals in de vakantie, maar **bedreigend**, zoals bij een tsunami.

De boodschap van de twee gehoorde verhalen laten zich makkelijk verbinden. De eerste: geloof baant een weg door de vloed. De tweede: geloof geeft je vleugels, tilt je boven de dreigingen uit. Dan zet óók jij je voet op de nek van de watervloed, zoals we zongen in Psalm 93.

Een opmerkelijke factor is de **wind**. Let op wat die doet. De ingewijde weet het al: wind is adem, is adem van God. Dat is die onzichtbare kracht met een eigen koers. Die je te hulp snelt door water weg te blazen of juist door stil te worden.

Beide oude bijbelverhalen geven een beeld van wat eigen-tijdse gelovigen met hun geloof kunnen, wat ze er aan bele-ven, hoe het hen er bovenop helpt en vernieuwt.

Ik licht beide fragmenten kort toe en trek de geloofslijnen door naar nu, als aanzet voor je eigen verwerking ervan.

Het oudste verhaal gaat over het volk Israël. Mooier is de grondtaal die geeft: ‘de zonen van Israël’. Dat is intiemer, geeft meer verbondenheid. Hoe ongelofelijk verschillend die 12 zonen van vader Jacob, die later Israël heet, ook zijn… ze hebben verschillende moeders, maar één vader. Dáár zit de trai-d’union, de verbindende schakel.

Natuurlijk weten zij hoe hun gezamenlijke vader aan z’n bijzondere naam is gekomen. Ooit streed hij midden in de nacht, of het een droom was of precies zo gebeurde wist hij eigenlijk niet, maar dat maakt ook niet veel uit, het was in ieder geval ‘waar’, ‘waarheid’, ‘echt’! Hij streed, voor zijn ge-voel met God, om de waarheid, om de vrede, om herstel van de geschonden broederschap met Esau, om heil voor hun kin-deren. Een waardige strijd. Daarom kreeg hij de naam Israël =strijder met én VAN God. Dat is de spijker op de kop.

Alle gelovigen dragen die naam zongen we in de openings-psalm. Die hebben allemaal iets van dat gevecht met God om een goede wereld, waarin vrede heerst. Een goed leefklimaat voor de kinderen, die ondanks hun verschillende tóch samen de toekomst ingaan en moeten maken. Zoals wij allemaal dus.

Ze zijn begonnen. Dat kan ik nu niet allemaal vertellen. Ze zijn losgeweekt, of losgerukt door omstandigheden uit het oude bestaan. Voor hen in Egypte: een welvaartstaat, die de kinderen opeist en opeet. Alles voor de macht. Dat kostte en kost onzegbaar veel mensenlevens. Dat is ons aller

ondergang. Cultureel, economisch, kerkelijk. Onderdrukking, heerszucht, eigengereidheid zelfs met goede bedoelingen, het is dodelijk. Daar kunnen de zonen van Israël je wel ver-tellen en mét hen vele anderen, ook in onze tijd.

Ze gaan dus weg. Nou ja, zó simpel gaat dat niet, maar dat is wel het gevolg. Perfect. Prachtig. Vol hoop. Allemaal samen op weg, op weg naar de toekomst, waarin ieder tot z’n recht zal komen, elke stam een eigen plek krijgt en iedereen het voor elkaar opneemt. En dat alles vanuit en door een heilig ontzag voor het leven, voor de Schepper, voor God.

Maar ja, dat is lastig. Al best snel worden ze achtervolgd door de krachtige legers van de eigentijdse bevelvoerders. Die willen niet dat de zonen van ‘Israël’ een eigen weg gaan. Niet meedoen met de massa. Afwijkende meningen worden af gestrafd, in Rusland en soms in onze eigen, zelfs gelovige groep. Oei. Dan krijg je het benauwd. Je vraagt je gerust af, waar je aan begonnen bent. Jaag je niet op windmolens, zet je al je kaarten niet op een onrealiseerbare droom?

Als de legers van de farao hen weer tot de normale orde willen dwingen, gillen ze het uit. Ze doen zó weer mee, liever slaaf in een goede omgeving, dan zwerver naar de toekomst.

Op dat moment moet God wel duizend doden sterven. Dit gaat helemaal fout. Mozes probeert het volk moed in te spreken: we komen er wel, God zal voor ons zorgen. Wij hoeven niets te doen. ‘Nou ja, die is gek’. Als we niets doen dan gebeurt er niets. Dan gaan we er aan. Idealen nastreven is iets voor gekke idealisten, die er hun vrijheid en leven

voor over hebben, maar niet voor gewone mensen met een gezin, die hun toekomst veilig willen stellen. Ze willen mas-saal terug, dat Godsvolk. De grootste crisis voor de gemeen-schap van gelovigen is niet dat anderen niet meedoen, maar dat ze het zelf niet meer zien zitten. In hun verwarring el-kaar gaan beschuldigen, beschadigen, afmaken. En dat ge-beurt dus weer overal, als ik om me heen kijk.

De stem van Mozes, de grote profeet, is een vreemd geluid.

‘Vrees niet’. Makkelijk praten. ‘God zal u redden’. Dat gelóóf je toch niet! Dat kán toch niet?! We kiezen het zekere voor het onzekere. Voor de gevestigde orde of wat verblind voor degenen die beweren het beter te kunnen. Maar onafhanke-lijk zijn…. ‘niet vrezen’ en rustig je lijnen uitzetten… Dát is lastig. Maar zeg zelf: als we dat NIET doen…!

Je kunt dit hele verhaal loslaten op de politiek, op de maat-schappij, op je persoonlijke vragen, op kerkelijke thema’s.

Je stáát er niet zomaar boven. Je dóet mee. Je gaat terug naar wat vertrouwd was, al ís het onvrijheid en ongehoor-zaamheid aan de roepstem van God die je vrij wil maken, gelukkig(er), met het Land van het Licht, het beloofde land overvloeiende van melk en honing, of hoe je het ook duidt.

Voor je het weet vertraagt je voet op de reis naar het Koninkrijk van God. Slaat de angst je om het hart. Zie je niet meer hoe het moet, hoe je verder kunt. Alleen zie je de overmacht waarvan je los probeerde te komen, en je zou bijna het loodje leggen.

Want het is niet moeilijk te bedenken wat de farao en zijn ruiters met dat volkje uitbrekers van plan was. De vrouwen

Verkrachten, de mannen als slaven uitputten voor de z.g.n. goede doelen van de macht. Ze weten dat zó goed, maar toch…. Als God het niet verhoedt, capituleren ze voor de machten van hun tijd en laten het visioen, hun droom, hun bestemming voor wat die is. De reis is te zwaar…

Goddank is er een profeet, Mozes, die zó in verbinding staat met Boven, dat hij herkent wat er gebeurt, en direct de mensen tot de orde roept. Niet hen er van langs geeft, maar hen moed in praat, het geloof wekt, visioenen schildert.

Goddank zijn er ook nog wat engelen, van die merkwaardige onzichtbare handlangers van God.

En Mozes heeft een staf, met een verhaal. Daar kan je niets mee, maar het verhaal is best sterk. Het ding is niets, maar de kracht ervan onoverwinnelijk. Net zoiets als de Doop dus.

Een op zich belachelijk of zinloos gebaar, wat je loeier sterk maakt, als je erbij voelt waar het voor is bedoeld.

De doop verbindt jou en je kinderen met die zonen van Israël. Duidt aan dat je het anders wil, ook gelooft dat het anders kan. Dat God een andere wereld wil en die ook reali-seert, al zie je dat nog niet, of misschien: soms, even.

Wat een wonder, dat zo’n stok met een verhaal iets doet.

En niet te vergeten het verhaal zelf. Over zo’n onbeheers-baar natuurverschijnsel als de wind, wat om het door mensen onbeheersbare tot het goddelijke domein gerekend wordt.

Het gaat onbeschaamd over engelen, wind en wolken, alsof de hele kosmos betrokken wordt bij de weg naar de toe-komst. Dat geloof ik ook, voor ons en onze kinderen: God, de wind, de engelen, een profeet, mensen om je heen, ze helpen je allemaal op de weg naar de toekomst. En wat niemand kon bedenken gebeurt. Er komt een doorweg door het water. Een uitweg uit de beklemming. Een bondgenootschap van hemel en aarde: ‘jongens, nu doorgaan’…

Zo gezegd, zo gedaan. En zo gebeurt het. Probeer het niet te begrijpen. Je kunt er wél van zingen in uitbundige vreug-de: de reis gaat door, het beloofde land komt dichterbij.

Dat is wat wij als kerk, gelovigen doen. We zingen tegen de klippen op van hoop. Niet op basis van berekeningen, maar met een visie die kracht geeft. Hoe het was, dat willen we nooit meer, en dat besef alleen al geeft kracht. Tot je ver-bazing ervaar je al doende nog véél meer kracht.

Het water van de doop doet denken aan het wijkende water om doorgang te geven naar de volgende etappe van je levens-reis. Je gaat een avontuur aan, jij en je kinderen. Op weg naar het beloofde land, naar een toekomst waarin mensen in gelijkheid en vrijheid en broederschap samen leven, in de volle liefde elkaar laten delen, die ze zelf ondervinden. Bekende en onbekende. Jong en oud, vriend en vreemde, zon-der onderscheid. Waarom zou je, als je je realiseert dat je al heel gauw, of NU al, gelijk bent voor de Allerhoogste.

Dan verbleken onze verschillen, onze waarnemingen die zo vaak tekort schieten, onze oordelen die altijd ernaast zijn.

In ‘de oude wereld’ van Colossenzen is alles keurig geordend en verdeeld, ook de rijkdom en de macht. Dat gáát niet in het land van het licht, in Gods open stad, ben jij gek. Daar is ieder gelijk voor God, gelijk bemind en gewaardeerd.

Als je daar verzet tegen voelt, heb je huiswerk. Als je dat niet wilt bereiken ga dan niet op reis, het heeft geen zin. De geloofsreis aangaan is op weg gaan naar het beloofde land, waar ieder mens gelijk is voor God, want even lief.

Ook dat drukt de doop uit. Dat je God lief bent….

Hoeveel kracht je dat geeft, als je vrienden, je bekenden, de kerk, de hele kosmos, God achter je staat, is niet uit te drukken. Dat lijkt inderdaad hemelkracht op aarde.

En op een gegeven moment volg je de profeet, je gaat het drooggevallen pad door de zee op. Best eng, maar je hebt geloof, hoop, liefde, vertrouwen. Geloof is de moed om op weg te gaan, dat allereerst.

En dan ook nog de hoop, dat je er komt. Dat je het haalt, dat je niet ten onder gaat in de tegenvallers en problemen van je bestaan, want die zijn mogelijk niet mals. Dat zie je in dat 2e verhaal van Petrus. De mensen zijn op zee, weer dat enge water. Ze redden het nog net, maar leuk is het niet. Storm en verwarring, angst, alle zeilen bijzetten om tenminste niet te verzuipen. Die vrienden moeten het doen van een ervaring van even ervoor. Toen er voor iedereen genoeg bleek bij de maaltijd. Ze zijn alle verzadigd. Vraag niet hoe en waarom, maar verbaas je, vertrouw je toe aan die werkelijkheid. Al is die nog zo ‘dromerig’, ‘sprookjesachtig’, onwerkelijk. Je gaat.

Dat is de lef van de gemeente van Christus, voor zover ze zelf niet gewoon meehuilt met de wolven in het bos en de hakken in het zand zet op weg naar de toekomst. Ze gaan!

Jullie gaan ervoor. En wij met jullie. In de hoop dat je kinderen volgen, of minstens een weg zien, die een uitweg is, een weg naar de toekomst, naar Gods toekomst, naar het beloofde land, naar de hemel later en nu. Het bootje op het water staat voor de kerk. Er is doorkomen aan. Even volhou-den misschien, of lang. Maar NIET terug. Volhouden, wat God van de zonen van Israël vraagt: niet zeuren maar door-gaan. Om eigen bestwil… ter wille van je heil.

Als ze met de leerlingen en de kerk in dat bootje zit ben je geen drenkeling. Dan heb je het verhaal van het beloofde land, van de verzadiging boven alle verwachting nog op je netvlies. Je gelooft er in, je hoopt er op.

Maar ja, als er echt een beroep gedaan wordt op je vertrou-wen, dat er sterkere krachten zijn dan de woeste golven, dat de harde werkelijkheid van deze tijd overwinbaar is. Met Psalm 93, dat je ‘m er onder kan krijgen, als God de oervloed, dan kun je toch weer je ogen niet geloven. Dan vraag je je toch weer bang af: is dit wel echt, zou dit nu werkelijk waar zijn?

Dat is ook de vraag van de kerk. We overschreeuwen ons niet, alsof wij geen twijfel kennen, maar we schreeuwen tegen de storm, roepen Kyrie eleison met vertrouwen dat er een God is, die hoort. Dichterbij dan je dacht. Al rationaliseer je het zomaar weg. Het is er.

HIJ is er. Spreekt hen aan. Onontkoombaar. Niet bereid tot verantwoording aan wie daar nog om zouden vragen: ‘Ik ben het’. Je hoort er het geheim van de godsnaam in. Heilige aan-wezigheid. Die godsstad met open poorten, overal, óók en juist in de grootste nood. Hij is er. Het is er. Je gelooft je ogen niet, maar de woeste vloed heeft geen macht. Er is een

gloed die alles overstijgt en overwint. Dat verandert je denken, je wereldbeeld, je mensbeeld, je toekomstbeeld. Dit is de toekomst, de waarheid. Op allerlei manieren te ervaren; de reddende engel in nood, de helpende hand van je redder, de verzoenende kracht over jouw twijfel, de heil-zaam lerende kracht over hoe het werkelijk zit. De vloed is overwonnen. Door God, door Christus. Door mensen die wij kennen. DUS laten wij ons er niet door gek maken…

Petrus is ons voorbeeld. ALS die kracht er werkelijk is, dan niet alleen voor Jezus, maar ook voor MIJ, voor JOU. Ik zal dat nu niet verder uitdiepen, maar hij gaat niet bruut de boot uit, vraagt of hij ‘mag’, zeg maar. En dan kan het. Tenminste, zolang je niet je gedachten en angsten het roer in handen geeft. Ook hij kan op de golven lopen. De situaties van het leven aan, zelfs in de storm. Geweldig!

Tot hij zich er door laat imponeren, zijn aandacht en energie daarop richt. Dan ben je verloren. Je redt het alleen als je je hart en ziel richt op die werkelijkheid die sterker is dan de vloed, op die toekomst waarin mensen veilig zijn, op God, op zijn geest in Jezus Christus. En zó kan je het ook.

Het befaamde grapje over dit wonderverhaal, dat hij wist waar de paaltjes staan, kan ik gebruiken. Hij heeft geen paaltjes nodig, maar krijgt vleugels. Wordt meegenomen door de wind, die een weg maakt. Door de adem van God.

Als je in de storm van de tijd de adem van God gelooft, voelt verwacht, hoopt, dan gaat de wind liggen….