**Het verlossende Woord**

preek over Psalm 130

*ter gelegenheid van de viering van het Heilig Avondmaal*

Gemeente van Jezus Christus, mijn zussen en broers via Hem,

***in de put***

‘Uit de diepte’. Zo begint Psalm 130. Zo heet Psalm 130. ‘Dieptén’ staat er eigenlijk – een meervoud. ‘Uit diepten van ellende’[[1]](#footnote-1) roept iemand God aan. Hij zit in de put. Het water staat hem tot aan de lippen. Hij verdrinkt zowat. Wat is z’n probleem? Dat weten wij niet. Wellicht gaat het niet om persoonlijke misère. In het begin is het een ‘ik’-figuur die wánhopig is. Aan het eind is het ‘Israël’ dat hópen mag.

***persoonlijke verhouding met God***

Maar waaraan hij ook concreet denkt: huiselijke ellende, kerkelijke problematiek, sociale onrust, politieke spanning, het heeft voor hem geen topprioriteit. Wat boven alles gaat is zijn persoonlijke verhouding met God. Die is verstoord. Hij bidt over z’n zonden. Of er rechtstreeks verband is tussen zijn nárigheid en zijn zóndigheid, daar kunnen we ook naar raden. Maar wat voor iedereen geldt is dit: als het niet goed zit tussen jou en God, is het moeilijk bidden.

**HET VERLOSSENDE WOORD,**

heb ik boven deze korte preek gezet.

Drie stukjes:

* wanneer komt dat?
* hoe klinkt dat?
* waar hoor je dat?

**WANNEER** – over verzen 1-3

***‘een onwaardeerbare schat’***

Ooit dacht iedereen bij ‘uit de diepten’ aan het graf. Psalm 130 zou een dodenlied zijn. Die konden nabestaanden bidden namens gestorven familieleden die nog niet op de plaats van bestemming waren. In het ‘váge-vuur’ moesten hun nog onvereffende zonden worden ‘afgevéégd’. Maar ook gebed van levenden kon helpen. Mormonen doen dat eveneens: bidden – zelfs: zich laten dopen! – voor overledenen.[[2]](#footnote-2) Johannes Calvijn maakt er korte metten mee: zodoende worden levenden ‘van een onwaardeerbare schat beroofd’.[[3]](#footnote-3)

***niet Gods schuld***

De levende dichter van het gebed dat vanmorgen onze aandacht heeft, heeft het niet breed. Maar hij kent zijn ‘ellende’ vooral ‘uit de wet van God’ – zoals onze catechismus zegt.[[4]](#footnote-4) Misschien dwingen omstandigheden hem tot bezinning. Het is nu eenmaal zo dat we, in alles wat we meemaken, onszelf tegenkomen. Alles wat er mis is in wereld, kerk of je persoonlijk leven, is niet Gods schuld. Wij mensen hebben het samen over ons heen gehaald.

***donkere achtergrond, oplichtend kruis***

Vanmorgen is het avondmaal. Het woord ‘zonden’ horen we straks nogal eens. Populair is het niet. Een meisje van even in de twintig zei onlangs tegen me: “Met ‘zonde’ heb ik eigenlijk helemaal niks.” Ik zei: “Misschien kunnen we andere woorden gebruiken. ‘Misstappen’, ‘fouten’ of zo. Je vindt zelf toch ook dat je best wel gefaald hebt. Daar blijf je dan mee zitten.” Zonder zóndebesef geen genádebesef. Zonder donkere achtergrond licht Christus’ kruis niet op.

***geen engel maar een verlosser***

Wij zijn niet in de positie om God verwijten te maken wanneer dingen niet goed gaan. Mensenrechten kunnen we bij God niet laten gelden. Het is wel mogelijk dat de lucht geklaard wordt. “Als U de zonden blijft gedenken, HEER, Heer, wie houdt dan stand?” Maar dat doet Hij niet. Wij hebben geen engel op onze linkerschouder die onze zonden registreert. Maar een verlosser die onze ellende op z’n nek nam. “Bij U is vergeving.”

***‘onverstandige kranken’***

Nog eentje van Calvijn uit z’n Bijbelverklaring: “Zij die slechts bevrijd willen zijn van het leed dat zij gevoelen zijn gelijk aan onverstandige kranken die zich niet om hunne eigenlijke kwaal bekommeren, zoo men hen slechts van de verschijnselen bevrijdt.”[[5]](#footnote-5) Geen operatie, slechts pijnstillers. Symptoombestrijding. Maar de kwaal zelf blijft.

***“uw zonden worden u vergeven”***

Jezus genas de stumperd die hem via een systeemplafond voor de voeten werd gelegd niet onmiddellijk. Éérst klonk: “Uw zonden worden u vergeven.”[[6]](#footnote-6) Avondmaal helpt altijd. Als je nadenkt over zonden. En smeekt om genade. Het toppunt van vroomheid is niet de diepste vorm van schuldbewustzijn. Maar zonder Egypte-ervaring geen exodus.

**HOE** – over verzen 4-6

***een reis naar Jeruzalem waard!***

Psalm 130 is een ‘pelgrimslied’. We denken ons een tafereel in zoals te lezen valt in Lucas 1. Zacharias is uitgeloot om het reukoffer op te dragen: symbool voor het gebed van de gelovigen.[[7]](#footnote-7) Het kerkvolk staat buiten te bidden. In afwachting van de terugkeer van de priester. Met z’n verlossend woord.[[8]](#footnote-8) Met de Aäronitische zegen: “Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”[[9]](#footnote-9) Ze konden erop wachten. Een reis naar Jeruzalem waard!

***bij God alles kwijt***

Vandaag zijn we – na de voorbereiding op het avondmaal vorige week zondag – naar de kerk gekomen. Ieder met z’n eigen leven. Z’n eigen moeiten en zorgen. Z’n eigen zwakheden en ondeugden. Maar als je het echt uit handen geeft, kun je bij God alles kwijt. We staan niet op een témpelplein maar hebben het zicht op de ávondmaalstafel. Krijgen brood en beker aangereikt: symbolen van het lichaam en bloed van de man in wie ‘de goddelijke volheid lichámelijk aanwezig’ was.[[10]](#footnote-10) Waar heb ik het aan verdiend om de verlossende woorden uit te spreken: “Om al onze zonden volkomen te verzoenen.”

***iemand die er dieper doorheen moest***

Soms troost iemand door te wijzen op anderen die er dieper doorheen moesten. Daarmee schiet je niks op. Behalve… wanneer het over Jézus gaat. “Tot de allerdiépste verworpenheid en angst der hel heeft Hij zich met lichaam en ziel vernederd aan het kruishout,” stond in het oude avondmaalsformulier.[[11]](#footnote-11) Dáár heb je wél wat aan. Als je in Hem gelooft is het niet afwachten of je schulden worden vereffend. Gods verlossend Woord klinkt absoluut. “Bij Hem ís vergeving.” En wat je leven ook zwaar maakt, ‘t is niet meer voor straf. ’s Winters duren nachten lang. Toch wordt het weer morgen.

**WAAR** – over verzen 7-8

***een zorgzame Vader en een zogende moeder***

Bijbeluitleggers noemen Psalm 130 ‘boetepsalm’: over ‘ellende’. Of: een ‘Paulinische psalm’: thema is ‘schuld en verzoening’. Het is een ‘bedevaarts-’ of ‘pelgrimslied’. Sowieso een kerklied. Wij hebben – naar Zondag 21 – ‘ieder persóónlijk’ én ‘allen sámen’ ‘deel aan de schatten en gaven’ van Christus.[[12]](#footnote-12) Je hebt tegenwoordig kerklozen. Afgeknapt op, burned out in de kerk. Ze geloven niet in een gebouw of instituut. Moet je ook nooit doen! Het gaat om Gods ‘vleesgeworden Wóórd’.[[13]](#footnote-13) Maar staan blijft: “De HEER zal Ísraël bevrijden uit al zijn zonden.” Wie een zorgzame Vader wil, moet z’n zogende moeder[[14]](#footnote-14) niet negeren. Eten doen we samen!

***vermenigvuldigd om uit delen***

Je kunt Psalm 130 in tweeën knippen: in helft één wordt God áángesproken, in de tweede persoon. Het eindigt met een conclusie: na ‘ellende’ en ‘verlossing’ past ‘dankbaarheid’:[[15]](#footnote-15) “Daarom eert men U met ontzag.” Vanaf vers 5 gaat het óver de HEER: de derde persoon. Eerst een getuigenis: “Ik zie uit.” Dan een oproep: “Israël, hoop!” God vergeeft, echt waar. Vanmiddag gaat het over de waarheid. Met een hoofdletter: Jezus.[[16]](#footnote-16) Dat we niemand tekort mogen doen door die voor onszelf te houden. Geloven doe je niet in je eentje. Jezus vermenigvuldigde brood om uit te delen.[[17]](#footnote-17) Dat geldt nog steeds. Amen

1. Gereformeerd Kerkboek Psalm 130:1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Op grond van I Korintiërs 15,29. [↑](#footnote-ref-2)
3. Bijbelverklaring, ad vers 1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Heidelbergse Catechismus Zondag 2.3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bijbelverklaring, ad vers 8. [↑](#footnote-ref-5)
6. Marcus 2,5. [↑](#footnote-ref-6)
7. Openbaring 8,3.4; Gereformeerd Kerkboek psalm 141:2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Lucas 1, 8-10;21. [↑](#footnote-ref-8)
9. Numeri 6,24-26. [↑](#footnote-ref-9)
10. Kolossenzen 2,9. [↑](#footnote-ref-10)
11. Formulier 1, onder: ‘Gedachtenis van Christus’. [↑](#footnote-ref-11)
12. Heidelbergse Catechismus Zondag 21.55. [↑](#footnote-ref-12)
13. Johannes 1,14 – NBG-’51. [↑](#footnote-ref-13)
14. Galaten 4,26. [↑](#footnote-ref-14)
15. Naar Heidelbergse Catechismus Zondag 1.2. [↑](#footnote-ref-15)
16. Johannes 14,6. [↑](#footnote-ref-16)
17. Johannes 6,1-14. [↑](#footnote-ref-17)