Tekst: Zondag 26

Thema: Het is volbracht

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Wat gaat er door je heen als de doop bediend wordt? Wat doet het met je als je aan het moment terugdenkt dat je zelf de kerk werd ingebracht en de belofte van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zo rijk en zo zeker over je leven werd uitgesproken? Alsof God je met één handgebaar uit die wereld haalde en je een plek gaf in het reisgezelschap dat op weg is naar Vader. Want dat is toch wat de doop doet. Dat is wat de doop verkondigt. Dat is wat je te horen en te zien krijgt. Er wordt een zondaar bij God gebracht. Een leven waarvan gezegd moet worden dat het aan allerlei ellende, ja zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen is. Een leven zonder toekomst dus. Een leven dat van nature ten dode opgeschreven is, dat op dezelfde manier eindigt en vastloopt als een willekeurige zelfmoordterrorist uit het moslimextremisme. Het is vreselijk om te zien en te horen dat mensen vanwege hun religie met zoveel hoop zichzelf van het leven beroven, om te ontdekken dat ze eeuwig verloren zijn. Maar dat is natuurlijk in feite ook wat we van onszelf en onze kinderen belijden: namelijk dat we allemaal in zonden ontvangen en geboren zijn en geen ander uitzicht hebben dan dat eeuwig oordeel. ‘Alle onreinheid loopt zich te pletter op de reinheid en heiligheid van God’, las ik ergens. De dood is tot alle mensen doorgedrongen en daar zijn u en ik dus niet van uitgezonderd. Het moet zelfs van de pasgeboren kinderen gezegd worden: daar ligt een verloren leven, tenzij er nog sprake is van dat rijke “en toch:” tóch in Christus geheiligd.

Is dat wat er door u heen gaat en is dat wat we ervaren als we de doop bediend zien worden? En herinneren we ons dat het water ook over ons gesprenkeld is en die woorden ook over ons leven zijn uitgesproken? Zijn we dan bij Jezus Christus en staan we bij het kruis van Golgotha? Zien we het donker worden over ons leven en horen we tot onze verrassing en verwondering niet onze stem, maar die gezegende stem van Jezus Christus roepen: ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ zodat ik er niet aan hoef te twijfelen dat ik nooit meer door God verlaten worden zal!

Wat gaat er door je heen? Wat komt er in je hart op? Wat mag daar diep van binnen toegeëigend en verinnerlijkt worden?

*‘Dank mijn Heiland voor uw lijden, voor Uw bitt’re bange nood.*

*Voor Uw heilig biddend strijden, voor Uw trouw tot in de dood.*

*Eens onrein in schuld verloren, ben ik door Uw Geest herboren.*

*Duizend, duizendmaal o HEER, zij U daarvoor dank en eer?’*

Want dat is waar de doop ons brengen wil, dat is waar de doop ons aan wil herinneren en waar de doop ons van wil verzekeren. Aan Hem Die het uitgeroepen heeft: ‘Het is volbracht!”

Thema: **Het is volbracht**

1. Herinneren
2. Verzekeren

**1. Herinneren**

‘Het is volbracht’, met dat evangelie zijn we bij de zaak waar het in de doop om begonnen is. Want de sacramenten hebben als doel ons geloof te wijzen op het enig offer van Christus dat voor ons aan het kruis volbracht is. Dat staat in Zondag 25 vraag en antwoord 67. En zo wordt dat daarom ook gevraagd in vraag 69..

Dat is de kern en de volle inhoud van het evangelie: dat Jezus Christus ons met zijn kostbaar bloed tot Zijn eigendom gemaakt heeft. En zo mogen en kunnen u en ik met zekerheid zeggen: ‘Ik ben van Hem. Met Christus ben ik gekruisigd. Met Hem hing ik daar aan het kruis, want Hij heeft de akte van beschuldiging die tegen mij gericht was weggedaan, door die akte aan het kruis te nagelen en met Zijn bloed te betalen. Daar druppelde dat verloren leven van mij in de duisternis van de Godverlatenheid weg. En daar begon het licht van Gods liefde en gunst weer over mijn leven te schijnen. Toen na die drie uur helse pijn en benauwdheid dat woord mocht worden uitgeroepen: ‘Het is volbracht!’’ Wie dat offer van Jezus Christus wil ontkennen en ontkrachten, die haalt het leven van alle pasgeborenen onderuit en weg. En dan blijft ook voor u en mij niet anders over dan de werkelijkheid dat wij nog in onze zonden zijn. Dat is cruciaal: het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd.

Het geloof herinnert zich allereerst en de gelovige *wordt* ook allereerst en steeds weer door God herinnerd, omdat wij zo snel vergeten. Zeker, het wordt ons gepreekt dat wij niet meer van onszelf zijn en dat wij het eigendom geworden zijn van Jezus Christus. Het wordt gepreekt, dat wij uit de wereld zijn geroepen en tot Gods eigen volk gemaakt zijn. Dat wij de enige ware God mogen dienen en van de kinderen van de ongelovigen zijn onderscheiden. Dat we wel in de wereld leven maar niet van die wereld zijn en met die wereld mee moeten optrekken in de maalstroom naar de dood toe. Het wordt ons voorgehouden dat ons leven vastloopt en dood loopt als we het van eigen kracht en kunnen gaan verwachten. En het wordt ons aangewezen en zelfs scherp gepreekt, zoals de catechismus in Zondag 44 zegt, dat we met onze zonden tot niemand anders kunnen vluchten dan tot Jezus Christus onder berouw en belijdenis van schuld. Maar we vergeten zo gauw en we herinneren ons zo moeilijk is het niet?

Waar horen we bij? Hoe gemakkelijk geven we op zo’n vraag niet een antwoord als:

“Ik hoor bij mijn ouders.” Of ‘Ik hoor bij die en die vriendengroep’, of ‘ik zit in klas zoveel.’ ‘Ik maak deel uit van de directie van’, of ‘Ik ben één van die ploeg,’ en dan klinken er namen. Van personen en scholen en bedrijven. En van plaatsen en landen en regio’s en noem maar op. En we voelen ons er over het algemeen thuis en gedragen ons al naar gelang de groep en het werk of de school en de omstandigheden dat van ons vragen. Maar dat daar ergens in ons leven een hand over ons verloren bestaan werd uitgestrekt en gezegd is: ‘Jij bent van Mij, Ik heb je bij je naam geroepen. Ik heb je van die wereld afgezonderd om bij Mijn eigen volk te horen. Als pelgrim en zwerver onderweg naar een beter vaderland,’ dat dringt in ons leven soms net zo moeilijk door als in het leven van Israël. Israël, dat wel in de woestijn kwam en dat Kanaän mocht binnentrekken, maar zich al gauw beter bij de buurtvolken en hun goden thuis voelde dan dat het zich volk van God wist..

Wij vergeten zo gauw dat ons leven zoals we dat hier leven van God een heel andere bestemming heeft gekregen. Wij vergeten wat we wel te horen krijgen, maar zo vaak niet zien: dat er strijd in ons en om ons heen bezig is. Een strijd op leven en dood. Wij zien een jong geboren leven en we hopen maar dat het een grote jongen of een grote meid mag worden, dat onze kinderen mee kunnen op school en in de groep mogen liggen. Dat ze een plekje kunnen krijgen en hun weg mogen vinden in de samenleving. Dat ze veiligheid en liefde mogen vinden. Dat ze gelukkig worden, trouwen en zelf kinderen krijgen. Want daar bestaat ons leven uit. Maar dat dat leven uitloopt op de eeuwige dood, daar kijken we vandaag niet overheen. We zien ook onze zonden niet waardoor die dood tot ons is doorgegaan. We zijn ervan doordrenkt, we leven en sterven niet anders dan de dood door schuld. En dat is ons zo natuurlijk en we zijn er zo aan gewend dat we het vuil niet zien, totdat het water wordt binnengedragen. Want dan moet er toch sprake zijn van schoon moeten worden, ergens van gewassen moeten worden. Waar water wordt gebracht, daar moet toch sprake zijn van vuil zijn. Niet alleen bij anderen, maar ook bij mij. Want ik ben ook gedoopt en over mij is dat water ook uitgegoten. Ook ik ben met de belofte van God verzegeld dat Hij mij hier niet zal achterlaten, maar mij uit de dood zal redden. Kortom, de doop leert je allereerst anders kijken. Het brengt je bij het kruis en laat je onder het kruis je eigen leven zien. Je leven van vandaag dat niet verder lijkt te komen dan het graf. En niet meer lijkt te zijn dan het leven dat iedereen zo’n beetje heeft. Een leven waarin iedereen deel heeft aan de één of andere groep of organisatie en niets lijkt te duiden op een hoger plan of een dieper doel dan dat.

Maar als dan heel die afgevallen wereld haast onbewust en ongemerkt, met een wel heel dwaas zelfbewustzijn en een zelfverzekerdheid op weg is naar de afgrond van de eeuwige dood, dan heeft God nog net op tijd u en mij voor de rand van die afgrond weggetrokken. Door ons uit die stroom weg te halen en in dat andere reisgezelschap een plek te geven. Dat reisgezelschap, dat op weg mag zijn naar het eeuwige leven. En dan lijk ik wel net zo dwaas en onverstandig als de gemeenten in Galatië, dat ik me door een ander evangelie heb laten meesleuren. Dat ik bij het kruis ben weggelopen en mijn thuis vergeten ben. Dan moet ik tot mijn schaamte en schande bekennen en belijden dat ik ben gaan roemen in mijn eigen kunnen en krachten en gezondheid. Ik ben mij gaan roemen in mijn plannen en mijn doorzettingsvermogen, mijn wijsheid en mijn zelfgenoegzaamheid. Ik roem in menselijke wetenschap en redeneerkunde, in mijn agenda en de zoveelste doorbraak die ik dan toch maar geforceerd heb. Ik roem in mijn huis en mijn rijkdom, in mijn vriendenkring en mijn humor. En ik vind dat ik het wel aardig voor elkaar heb.. Tot ik bij dat kruis kom en ergens dat vergeten lied in mijn gedachten komt:

*‘Ik ellendig mens, roem ik echt, roem ik eeuwig in het kruis?*

*Is dat mijn roem? Dat ik deel heb aan de kruisdood van mijn Koning die daar hangt?*’

Is dat uw roem en uw eer? Te zijn van deze Koning, die nog net op tijd ook jouw en mijn leven voor de rand van de afgrond heeft weggetrokken door je de belofte van eeuwig leven te geven? Want dat is wat je doop wil zeggen. Dat is waar je doop je aan wil herinneren en waarin de doop je steeds weer onderwijzen wil. Dat waar iedereen zegt ‘Ik hoor bij de werkploeg van die en die, ik zit in de a1,’ ik mag zeggen: ‘Ik heb deel aan Jezus Christus en in Hem aan het eeuwige leven met God. Dit is mijn roem. Niet dat ik promotie heb gemaakt of hoor bij de sportploeg van het jaar, dat ik mee tel en een goede plek heb in mijn omgeving. Maar dit is mijn roem: het kruis van Christus. Want ik lag met al mijn eigen kunnen midden in de dood, maar nu leef ik! Want God heeft mij nog net op tijd gered, het bloed van Jezus reinigt van alle zonden en de Geest herschept tot het beeld van mijn God. En denk niet dat ik dat van mezelf heb. Ik word er steeds weer aan herinnert. En het is een strijd die een leven lang duurt. Een strijd waarin ik hopeloos en hulpeloos zou onder gaan, als God zelf mij niet steeds weer bij mijn nekvel greep en me de ene keer zacht en liefdevol, de andere keer stevig en hardhandig bij het kruis van Jezus Christus neerzette. Maar als ik dan in gedachten sta, bij dat kruis van Golgotha. Als ik hoor wat Jezus sprak, voor Zijn oog aan het kruishout brak. Op Zijn kreet: ‘Het is volbracht!’ antwoordt mijn aanbidding zacht: Jezus, ook voor mij verwierf Gij verlossing, toen Gij stierf.

Dat is je doop! Dat is de waarde, de onderwijzing, de herinnering. Dat is je roem, je eer. Ik ben het eigendom van Jezus Christus, door God op weg gezet, samen met al die andere reizigers naar die lichtstad met de paarlen poorten. Om Hem vandaag al met heel mijn leven te dienen en te loven.

‘Het is volbracht!’ Dat riep de Here Jezus Zelf. En dat woord ligt nu ook over mijn leven. Zo is God de wereld in Christus met Zichzelf verzoenende. Zo komt de belofte naar mij toe in dat eeuwig verbond der genade, ondertekend met het bloed van de Zoon. Komt dat nou ook in u en jou op, als je herinnert hoe Gods hand ook over jouw leven was uitgestrekt? Dat je uit die gang naar de dood door God bent weggehaald en op de weg naar het leven bent gezet?

Net op tijd is Zijn Naam over jouw leven uitgeroepen, dat zijn wij toch nog niet vergeten?

**2. Verzekeren**

Dat zijn wij toch nog niet vergeten? U zult zeggen, ‘Nee, want daar word ik vanmorgen aan herinnerd. Maar nu ik me daar op beproef dank ik mijn God dat Hij mij er op wijst, want mijn leven spreekt ook nog van een andere richting. En mijn geweten klaagt mij aan dat ik tegen alle geboden van God gezondigd heb. Dus hoe moet dat nou met mij? Ik ben zeker wel een onwaardig lid van dat volk, de gemeente die onderweg is naar haar Heiland? Want in mij heeft dat de afgelopen tijd niet zo geleefd. Dat vuur van de Heilige Geest en die liefde voor God. Er zijn dagen geweest dat ik niet of nauwelijks bij dat kruis gestaan heb en mijn roem is de laatste tijd vaak op mezelf betrokken geweest. Op wat ik bereikt heb en bereiken wil, daar heb ik vooral mijn doel gezocht.’

Wat moeten we daar op zeggen, gemeente? Maak u geen zorgen want u bent gedoopt? Nee! Want al het water wast de zonden niet weg, dat doet alleen het bloed van Jezus Christus. En al ons berouw en onze tranen en spijt brengen ons geen stap dichterbij God, dat doet alleen de Heilige Geest. En we gaan elkaar dus niet vragen of er berouw genoeg is en of er tranen voldoende zijn, want dan zouden we het toch weer in onszelf gaan zoeken. En we gaan ook niet peilen of er voldoende verlangen is of hoeveel voornemens en hoe ernstig die voornemens dan zijn om ons leven te beteren, want dan zouden we het opnieuw van ons zelf laten afhangen. En dan is er reden genoeg om je wel zorgen te maken, want dat berouw is niet volkomen en die ijver is niet zo groot dat het genoeg is. En die strijd gaat ook elke dag door, soms weten we ons even overwinnaar, maar meestal weten we ons zwakke verliezers als het gaat om dat gevecht met de zonde. En daar moeten we het dus niet zoeken. Daar vinden we het niet, in onszelf of bij onszelf. Zoals we ons sterven niet bij onszelf moeten zoeken, zo moeten we ook ons leven niet in onszelf willen zoeken. Want ons sterven en ons leven vinden we alleen in Jezus Christus.

En daar komt de doop dan weer naar voren. Want natuurlijk horen we dat elke week. Natuurlijk horen we de uitnodiging: ‘Komt allen tot Mij die vermoeid en belast zijn.’ En natuurlijk horen we de zaligspreking: ‘Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.’ Dat is en dat blijft ook het eerste dat het geloof werkt en versterkt. Dat voedt en onderwijst. Daar lessen we onze dorst, zoals de Samaritaanse haar dorst mocht lessen bij het woord van de Christus. God wil die waarheid nog eens onderstrepen in de doop. ‘Heer! Ik hoor van rijke zegen, ook op mij!’ Want het is ook mij beloofd en gegeven. Ook ik ben ingelijfd en deelgenoot geworden. Niet uit mijzelf, maar uit genade alleen. Op bevel van Jezus Christus Zelf. Laten we goed lezen: “Dat wij van God vergeving van zonden *hebben*” en “Dat wij door de Heilige Geest vernieuwd en tot leden van Christus geheiligd *zijn*” staat er in antwoord 70. Daar staat niet dat het misschien nog eens gebeuren zal, maar dat het zo ís. Die belofte is werkelijkheid en ik kan daar niet iets aan toevoegen, maar ik mag er ook niets van afdoen. Ik ben gedoopt, ik heb de belofte gekregen van dingen die in Christus zo zijn en in Christus naar mij toekomen, die in Christus vrucht dragen. En als ik Hem heb, dan hoef en dan mag ik er niet aan twijfelen dat ik in Hem ook al dat andere heb en krijg. Wie Jezus Christus heeft, die heeft het leven. Want wie de Zoon heeft, die heeft ook de Vader. Twijfel nooit aan de werkelijkheid van wat je doop betekent en verzegelt. Want dat we zondaren zijn, dat zal waar zijn. En dat we onwaardig zijn, dat zal ook waar zijn. Maar dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, dat is niet minder waar. En de doop wil je daarom heel je leven lang verzekeren dat Gods beloften ook aan jou gegeven zijn en jij deel hebt aan wat Christus in Zijn kruisdood heeft verdiend.

Hoe ben je daar zeker van? Niet omdat je dat gelooft. Niet omdat je berouw hebt. Niet omdat je zo kunt hongeren naar de gerechtigheid. Niet omdat je zonden kennis een bepaald niveau gekregen heeft, maar omdat God het zegt. En dat is dan ook waar het geloof zich op richt. Niet op iets in ons. Niet op iets van onszelf. Maar op wat God zegt. Dat grijpen we aan en daar houden we ons aan vast, tegen onszelf in. Als onwaardige zondaren grijpen we ons vast aan wat God gezegd heeft. “HERE, U hebt me een eeuwig verbond toegezegd. Here Jezus, U hebt mij vergeving beloofd. Here God de Heilige Geest, U hebt mij verzekerd dat U mij in Christus wilt inlijven en in mij wilt wonen. En nou kom ik als arm zondaar bij U en ik belijd U mijn zonden en mijn zwakheid en mijn vergeetachtigheid. Mijn hoogmoed en trots. Mijn zelfzucht en mijn verblinding. Want ik ben toch weer opgegaan in die stroom naar de afgrond toe. Maar HERE, ontferm U over mij, want Uw beloften en verbond zijn de vaste grond van mijn behoud.

Denk niet dat door uw gelóóf waar wordt wat in de doop beloofd wordt. Je mag het aannemen en naar je toehalen, het geloof is het middel. Maar het maakt de belofte niet meer of minder waar. Want dan zou de waarheid van de belofte ervan afhangen, dat u en ik het geloven. Maar u denkt toch niet dat God Zijn waarheid van u of mij en van uw geloof of mijn geloof laat afhangen? ‘Getrouw en waar is zijn getuigenis, het woord dat bij Uzelf begonnen is.’ Zo zingen we dat toch met Psalm 93 mee. En dat woord is over ons leven gesproken toen we naar de doopvont toe gedragen werden: “Ik heb je bij je naam geroepen, jij bent van Mij!” Juist daarom is het ook zo vreselijk als gedoopte kinderen hun God met Zijn beloften laten staan en niet aan tafel willen komen in die voorsmaak van het eeuwige leven. ‘Ik geloof het niet,’ zeggen ze. Maar daarmee verwerpen ze Gods Woord. En waar wil je leven zoeken? Waar wil je echt en eeuwig leven zoeken anders dan in de gemeenschap met de God die je in het bloed van je geboorte zag spartelen en in Zijn genade heeft gezegd: ‘Ik wil dat je leeft! Ik zal dat hart van steen verwijderen en Ik zal mijn wetten in je binnenste schrijven en Ik zal maken dat het zal worden: eens niet Mijn volk, maar nu: Gods volk. Een zonder ontferming maar nu: in Zijn ontferming aangenomen!’ Is dat woord van Gods ontfermende liefde soms gelogen? Zou God dingen zeggen die niet waar zijn?

Wat een troost mag dat zijn voor de gedoopte. Hij mag het zomaar aannemen. En hij zal dat niet zomaar aannemen, daar zullen wel tranen bij vloeien. Daar zal een verlangen zijn om het van nu af aan anders en beter te doen. Daar zal een begeerte groeien om in het leven steeds meer vrucht te dragen voor deze HERE. Dat zal geen berusting om in de zonden te blijven liggen betekenen. Integendeel, dat zal een godvrezend leven met zich meebrengen. Een biddend leven en worstelen om straks onstraffelijk te mogen zijn. Dat gaat een jagen worden, een jagen om te grijpen, omdat ik ook gegrepen ben. Een liefhebben en een leren liefhebben omdat Hij eerst zo uitnemend heeft liefgehad. Maar de gedoopte mag het zomaar aannemen. Hij mag het in geloof zo pakken. Zich zomaar toe-eigenen, zonder prijs, uit genade alleen. Want dat Woord is toch over zijn leven uitgesproken. Die belofte is toch over hem uitgeroepen. Hij is toch in die ene Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest gedoopt. Hij is het eigendom van Jezus Christus en roemt eeuwig in het kruis van Gods Zoon.

Laat de prijs die u in de doop wordt beloofd niet van u weghalen. Sommigen proberen dat bij u te doen. Er zijn er ook vandaag die proberen om u te laten vergeten dat het bloed van Jezus Christus heeft gestroomd. ‘Je hebt geen vergeving nodig, er valt niets te vergeven,’ zeggen ze. En het is zelfs aan het evangelie vreemd om te denken dat iemand daar zijn bloed voor heeft gegeven. En zo drukken ze het kruis uit uw herinnering weg. Laat dat niet toe en denk aan uw doop.

Er zijn er ook die proberen u aan het twijfelen te brengen of Gods Woord wel waar is, toen Hij zei: ‘Ik heb je bij je naam geroepen.’ ‘Je bent dat niet waard en dat moet dus wel een vergissing zijn,’ zeggen zij.

Maar God vergist zich niet en denk dus aan uw doop. Hoe die hand van God ook over uw en mijn leven kwam en u en ik in die Naam van mijn God een eeuwig thuis mochten krijgen. Eigenlijk kunnen we het niet beter en voller en rijker zeggen dan met die drie woordjes van de Gekruisigde, deze woorden: ‘Het is volbracht!’

Het is voltooid tegenwoordige tijd, dat staat met bloedrode letters op het voorhoofd geschreven. En nu ben ik niet van mijzelf maar van Jezus Christus. Nu loop ik niet meer in de stroom mee naar de ondergang, maar ben ik met al die pelgrims op weg naar het leven. Dat mag ik zeker weten, want God heeft het gezegd en verzegeld. Ik ben gedoopt en uitgenodigd door God zelf. Ik ben aan het eeuwig oordeel onderworpen en toch in Christus geheiligd. En midden in de dood zing ik daarom van genade, ja want: ‘In het kruis zal ik eeuwig roemen!’

Amen

Liturgie Zondag 26 HC zondag 1 maart 2015

Lezen: Romeinen 6: 1-14

Tekst: Zondag 26

Zingen:

Psalm 90: 1

Psalm 139: 7 en 11

Psalm 105: 5

Psalm 65: 2

Gez. 16

Psalm 56: 4