Doopdienst op 1ste advent in de serie ‘Slag om het hart’, gehouden op zondag 2 december 2018 in de Hooglandse kerk te Leiden. Voorganger: ds. Margreet Klokke

Altijd als er

iets nieuws begint-

een nieuw leven,

een nieuwe vriendschap,

een nieuwe tijd,

worden wij

van een soort

ontroerde hoop

vervuld.

Want het nieuwe

is nog niet beschadigd,

het heeft nog geen

schrammen en

butsen, het heeft dat tere nog en glanzende

van de onbedorvenheid.

Wij weten allemaal

wat het nieuwe

kan worden

aangedaan,

hoe het pijnlijk

geraakt kan worden

en zichzelf ook

onrecht aan kan doen.

Maar juist daarom

is er die

ontroerde hoop

bij elk nieuw begin,

ook nu, in deze

doopdienst,

en bidden wij

zingend tezamen: KYRIE

Altijd als er

iets nieuws begint –

een nieuw leven,

een nieuwe vriendschap,

een nieuwe tijd,

worden wij van

een vreemd soort

heimwee vervuld.

Want het nieuwe

neemt de plaats in

van iets ouds.

De kinderen

die vandaag

gedoopt worden

vormen

een nieuwe generatie

die op den duur

het stokje zal

overnemen van

de vorige.

De stroom

van de tijd

gaat door

en wij hebben

weliswaar allemaal

veel ontvangen

maar ook verloren

onderweg.

En daarom bidden wij

zingend tezamen:

KYRIE

Vandaag

begint er

een nieuwe tijd:

de advent -

vier weken

waarin we ons

te binnen brengen

hoe u

eeuwen geleden

opnieuw met ons

begonnen bent

in de geboorte

van een kind

dat als een

spiegelglans

is geweest

van uw licht:

Jezus uw Zoon.

Wij weten wel

hoe teer het licht is

van zijn liefde

en hoe kwetsbaar.

Maar toch kan het

ons altijd nog

vervullen van

een soort

ontroerde hoop:

In dat licht zien wij –

U bent de God

van het nieuwe begin!

En daarom bidden wij

zingend tezamen:

KYRIE

Preek over Lucas 3: 1-18

Aan het begin van de weg die loopt van de eerste advent tot kerstmis staat vanouds Johannes de Doper. Een imposante figuur. Lucas introduceert hem bij ons als een oudtestamentische profeet. Als Mozes komt hij uit de woestijn. Als Jesaja is hij gegrepen door Gods woord. En als Elia is hij, volgens andere evangelisten, gekleed in een ruwe mantel van kameelhaar. Een imposante figuur, met een confronterende boodschap. Tegen iedereen die het wil horen zegt hij dat ze zich moeten laten dopen en tot inkeer moeten komen. Hij citeert daarbij Jesaja, zijn geestverwant, en zegt: *Luid klinkt een stem in de woestijn: Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden!* Bij die dubbele oproep van Johannes de Doper wil ik vanmorgen nu graag met u stil staan: Laat je dopen. En keer je om.

We hebben net gezien, wat het is: je laten dopen. Vier kleine kinderen hebben het ondergaan. Hun ouders hebben dit intens meebeleefd. En onder ons zijn er ook, voor wie het een belangrijk moment was. Die in de doop van die kleintjes opnieuw bepaald werden bij hun eigen doop, al vond die soms lang geleden plaats. Het waren enkel een paar druppeltjes water, die de kinderen over hun hoofd gesprenkeld kregen. Johannes vond, volgens het verhaal, dat er meer nodig was. Hij duwde de mensen kopje onder. Van je één, twee, drie. Ze kwamen proestend boven. Want zo is je laten dopen bedoeld: als een sprong in het diepe. Het is de touwtjes uit handen geven. Je overgeven, je toevertrouwen aan hem die oorsprong, doel en zin is van het leven – de Eeuwige. Kopje ondergaan in het water – dat is om zo te zeggen een symbool voor je eigen ondergang. De ondergang van je eigenwilligheid. Je ego. Het is de opmaat tot het gebed: Niet mijn wil, uw wil geschiede.

Voor de vier dopelingen vanmorgen was dat niet zo moeilijk. Zij zijn nog helemaal afhankelijk van anderen. Zij hebben nog helemaal geen touwtjes in handen. Zij kunnen niet anders dan zich toevertrouwen. Dat is anders voor u en mij. Ik las daarover in het boek van Herman Paul, dat mij geïnspireerd heeft tot deze serie diensten. Slag om het hart, heet dit boek. Het gaat erin, over wat het met u en mij doet, dat we in een geseculariseerde tijd leven, een tijd waarin de plaats van God steeds kleiner wordt. Het gaat erin, over wat nu de meeste ruimte krijgt, in de harten van mensen. Eén van de dingen, die de schrijver noemt, is het verlangen van de mens om zelf een soort van god te zijn. Om zo veel mogelijk ‘in control’ te zijn. Dat is ook niet zo vreemd. De moderne mens kan door de ontwikkelingen in de wetenschap veel meer zelf regelen en bepalen in z’n leven. Je kunt je gezondheid monitoren met daartoe bestemde apps. Je kunt je carrière in goede banen leiden door cursussen te blijven doen en je steeds verder te ontwikkelen. Je kunt je je indekken voor toekomstig onheil door een gevulde bankrekening en geregeld financieel advies. En je kunt je veilig opsluiten binnen je eigen sociale bubble, waardoor je nooit met mensen hoeft te spreken met een andere mening, die aan je vaste overtuigen kan knagen. Het hebben van controle is een belangrijke waarde, vandaag. Niemand van ons ontkomt er echter aan, om op een gegeven moment te ontdekken dat alle zekerheid die je dacht te hebben schijn is. Dan word je toch ziek, al leefde je nog zo gezond. Je raakt je baan toch kwijt, al werkte je nog zo hard en goed. Je financiële reserves blijken toch niet voldoende, want de economie gedraagt zich anders dan gedacht. Of je wordt vader of moeder, en voelt ineens tot in je tenen hoe kwetsbaar je bent geworden door je liefde voor dat ademhalende wezentje in de wieg. Je kunt niet altijd ‘in control’ zijn, besef je dan. Dat vraagt om een innerlijke aanpassing. Een nieuwe geestelijke oriëntatie. En dat geldt niet alleen voor mensen, die zeggen niet in een god te geloven. De secularisatie heeft ook vat op uw en mijn hart. Je wordt allemaal gevormd, door de cultuur van je tijd. Ik moet nu denken, aan wat ik pas hoorde over de schrijver Harry Mulisch. Hij leed aan het einde van zijn leven aan kanker. Als hem daarnaar gevraagd werd, placht hij te zeggen: ‘We zullen nog wel eens zien, wie de baas is.’ Dit is de sfeer, die ik in het algemeen bespeur, rond ziekzijn. Ook bij mensen die anders dan Harry Mulisch in meer geloven dan zichzelf. Je moet ertegen strijden. Het zal je niet klein krijgen. Overgave, vertrouwen dat het goed komt, ook als het niet goedkomt – dat kom ik niet zo vaak tegen. Je moet de baas zijn over je eigen lichaam, tot je laatste ademtocht toe. En niet alleen lichamelijk moet alles in de hand zijn. Ik zie die behoefte over de hele linie. Er is nog geen monteur bij me langs geweest van Ziggo, of ik krijg een mail met de vraag of hij het goed heeft gedaan. Niets mag er aan de aandacht van de manager ontsnappen. Dit is de sfeer in onze cultuur. Dat maakt de oproep van Johannes de Doper eigenlijk weer zo heel erg actueel: Laat je dopen. Want kopje ondergaan in het water – dat is een symbool voor je eigen ondergang. De ondergang van je eigenwilligheid. Je ego.

En tegelijk is het symbool voor wat je kunt ontvangen als je die krampachtig vastgehouden touwtjes eens even loslaat. Inspiratie uit de traditie van eeuwen, de verhalen uit de bijbel, het woord van God. Als water is dat, het geeft leven. *Gelukkig,* zegt een psalm, *wie vreugde vindt in de woorden van de Heer, en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water…* Je laten dopen: dat is nu eens even niet zelf bepalen welke kant het op moet. Het is je láten leiden. Het is de opmaat tot het gebed: Niet mijn wil, uw wil geschiede.

En je begrijpt: daar hoort je omkeren bij. Als je leeft vanuit dat gebed, dan kun je niet maar gewoon doorgaan met je leven zoals je het aan het leiden bent. Dan ga je andere dingen doen. Dat brengt ons bij de tweede helft van de dubbele oproep van Johannes de Doper: Kom tot inkeer, keer je om! Hoe moet dat, vragen de mensen die proestend zijn bovengekomen, uit het water. *Wat moeten wij doen?* De Doper zegt: delen, als het kan. De kleding die je overhebt weggeven. Het eten dat je teveel hebt uitdelen. Jezelf niet verrijken, ten koste van anderen. Geen dingen voor geld of succes doen, die je in je hart eigenlijk niet wilt.

Dat klinkt op het eerste gehoor nogal gewoon. Als dat je omkeren is, valt het wel mee. Laten we goed doen. Laten we lief zijn. Je zou zeggen – alle mensen proberen dat wel. Zeker in deze tijd, voor kerstmis. De nieuwste aflevering van de glossy ‘Wendy’ gaat deze maand over lief zijn. En ook apen, hoorde ik pas, zijn sociaal. Moet je daar nu voor gedoopt zijn? Heb je God er wel voor nodig?

Ja zeker, zou Johannes de Doper zeggen. Want er is verschil tussen proberen een beetje sociaal te zijn en handelen vanuit de omkeer die besloten ligt in het gebed ‘Niet mijn wil, uw wil geschiede’. Goede dingen doen – dat kan immers ook weer een vorm van de touwtjes in handen willen houden zijn. Je kunt lief zijn voor een ander omdat het je een fijn gevoel geeft over jezelf. Je kunt iets goeds doen voor een ander omdat het jezelf in een positie van kracht zet. En je kunt lief zijn en goed doen omdat je er sociaal krediet mee opbouwt. Het is een soort investering. Op deze manier sta je zelf nog even centraal als altijd. Dat is dan ook niet de omkeer waar de Doper over spreekt. Hij denkt aan een helemaal andere levenshouding. Hij zou zich kunnen vinden in een kerklied, dat zegt: ’t Goede denken doen en dichten, moet gijzelf in ons verrichten.’ Je omkeren, dat is een manier van leven waarin je zelf echt een stapje opzij zet. Je maakt als het ware ruimte voor God in je handelen. Je laat iets van zijn licht door je heen gaan. Niet mijn wil, uw wil geschiede…

Herman Paul zegt in zijn boek iets moois over deze omkeer. Je kunt het niet alleen. Je hebt er een geloofsgemeenschap voor nodig, een traditie. Je gaat naar de kerk om te oefenen in controleverlies. Om in de ontmoeting met de Eeuwige, in woord en sacrament, te ervaren dat hij je vertrouwen waard is. Je bidt er en zingt er, niet omdat dit de gewoonte is, maar om je – tegen de stroom van de tijd in – op hem te oriënteren. En dan ga je je hart open zetten en je gaven delen, niet om een of ander goed werk te doen, maar om concreet te ervaren wat het betekent om schepsel te zijn, kwetsbaar en afhankelijk, verbonden met anderen.

Zo begrijp ik de dubbele oproep van Johannes de Doper. Laat je dopen, en keer je om. Dan zal *al wat leeft zien hoe God redding brengt!* Dan zal Christus opnieuw in en onder ons geboren worden!

Over dat laatste vertelt een verhaal, uit latere dan bijbelse tijd. Het gaat over een klooster. Het ging er niet goed. Er waren nog maar een paar broeders. Ze waren oud, en moe. Ze hadden al van alles bedacht, dat nieuw leven in de gemeenschap zou kunnen brengen. Maar al hun pogingen hun lot in handen te nemen mislukten. Ten einde raad ging de abt naar de rabbi die in dezelfde stad woonde. Wat moet ik doen? Vroeg hij hem, alsof deze een Johannes de Doper was. Ik weet het niet, zei de rabbi. Ik weet alleen, dat één van jullie de Messias is. Wat een vreemd antwoord, dacht de rabbi. Eén van ons de Messias? Dan had ik dat toch al moeten weten, na al die jaren samen wonen en werken… Maar goed, hij vertelde het z’n broeders. Allen waren net zo verbaasd als hij. Ze praatten er niet over, maar waren er wel mee bezig. Zou het broeders Petrus zijn? Of broeder Zacharias? Of zou ik het zelf zijn? Als vanzelf gingen ze intenser bidden, zingen en lezen in de kapel. En ze begonnen elkaar en zichzelf anders te behandelen. Met meer respect. Met eerbied. Liefde. Ze merkten dat ze niet meer zo bezig waren met de toekomst van het klooster. Ze lieten het los en richtten zich op de Eeuwige. Ze keerden zich om. En het goede denken, doen en dichten, God begon het zelf in hen te verrichten. De sfeer veranderde. Voorbijgangers, die bij hen aanklopten, voelden zich welkom en kwamen terug. Ze vertelden over het klooster aan anderen. Het is daar zo bijzonder. Alsof Christus zelf uit de ogen van de broeders straalt. En zo kwam er nieuw leven in de geloofsgemeenschap. Eigenlijk alleen maar door de rabbi, de Johannes de Doper uit dit verhaal. De wegbereider, van Christus. Gezegende advent! Amen.

Bronnen:

D. Bonhoeffer, Bonhoeffer Brevier p. 484 ev

J. Tigcheler, Vanuit Lukas bezien, p. 13 ev

W.R. van der Zee, Vandaag gebeurt het, p. 58 ev

Gebeden: volgende pagina

Trouwe God,

Onder ons

zijn eeuwige armen.

Dat vieren wij

in de doop

en we oefenen ons

in dit vertrouwen

door hier

samen te zijn

te bidden en

te zingen.

Mogen wij

op al die momenten

in ons leven

waarop wij merken

dat we de touwtjes

niet in handen hebben

merken dat wij

ook werkelijk

gedragen wòrden –

door mensen

die trouw zijn

en door uw liefde

die ons altijd

weet te vinden

langs verborgen wegen.

Wij bidden

voor de dopelingen

van vandaag.

In de doop

ontvingen zij

een vlinderlichte

aanraking

van u.

Dat zij

samen verder

mogen gaan

met u

en met ons

hier bij elkaar.

Dat zij zich

deel mogen weten

van een gemeenschap

die de eeuwen

omvat en zich

geborgen

mogen weten

wat er ook

gebeurt.

Wij bidden

voor wie vandaag

geraakt werden

door de kwetsbaarheid

van de dopelingen

en erdoor

bepaald werden

bij hun eigen

breekbaarheid.

Zo is het leven,

niemand van ons

ontkomt

aan verliezen.

In het bijzonder

noemen wij

…

Mogen wij

gevoelig zijn

voor het verdriet

dat een ander

met zich meedraagt.

En het goede denken,

doen en dichten

dat nodig is

wilt gij dat zelf

in ons verrichten?

Wij bidden

voor al die

ontwikkelingen

in de wereld

waar wij

geen controle

over hebben:

de verhouding

tussen landen;

de besprekingen

tussen wereldleiders

van dit weekend

en de komende tijd

over migratie

en het klimaat.

Mag het besef komen

waar er redding

vandaan komt –

niet van

eigenwilligheid

maar van het gebed

uw wil

geschiede…

Mag Christus

woning maken

in de harten

van mensen

vandaag

en alle dagen

van ons leven.

NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester Leidse Binnenstadsgemeente. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!