Je doop is je redding

 preek over I Petrus 3,20b.21

***In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered,***

 ***en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop,***

***waardoor u nu wordt gered.***

***De doop wast niet het vuil van uw lichaam,***

***het is een vraag aan God om een zuiver geweten.***

***Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus.***

op *Pasen*

Ter gelegenheid van de doop van **JULIAN DAVID SPINDER**

* lezen Lucas 24,1-12

Bedum, 5 april 2015

Ds. Marten de Vries

Gemeente van Jezus Christus, mijn zusters en mijn broeders,

***Wat heb je aan Pasen?***

Pasen: feest! Wij vieren de opstanding. Twee dagen na zijn sterven aan het kruis werd Jezus Christus opgewekt uit de dood. Prachtig. Feest. De vlag uit. Maar… wat kun je er eigenlijk mee? Voor jezelf? Het is iets voor láter. Als je in Jezus gelooft, mag je ook geloven dat na je sterven ook jouw lichaam uit het graf tevoorschijn komen zal.[[1]](#footnote-1) Oké, prachtig! Maar vandáág dan? Schiet ik er nu al iets mee op? Word ik er anders van? Behalve door die wetenschap over mijn toekomst dan? In het leerboek van de kerk, in onze catechismus staat van wel: “Wij worden door Christus’ kracht nu al opgewekt tot een nieuw leven.”[[2]](#footnote-2) Als je een band met Jezus hebt, kun je een ander mens worden. Je ‘oude mens’ – zoals je bent van jezelf – wordt mét Christus ‘gekruisigd, gedood en begraven’.[[3]](#footnote-3) Een nieuw persoon staat samen met Hem op.[[4]](#footnote-4) Klopt dat?

***Wat heb je aan dopen?***

Dopen vandaag. Wat heb je eraan? Gaat Julian Spinder straks anders de kerk uít dan hij erín kwam vanmorgen? Petrus gebruikt sterke taal: de doop is je redding. Zoals Noach met zijn gezin heel vroeger werd gered van de verdrínkingsdood, zo wordt Julian uit de bránd geholpen.[[5]](#footnote-5) Maar wat houdt dat in? Alleen iets voor later als deze baby een oude man geworden is en niet lang meer te leven heeft? Of heeft hij er ook eerder al wat aan? En Martijn en Charlotte, z’n ouders, ook? Wordt hij een heel lief kind? Zal hij nooit stout zijn? Net zo min als z’n zus Anna? Of valt dat nú soms al tegen? De apostel zegt wat de doop wél en wat de doop niét inhoudt. “De doop wast niét het vuil van uw lichaam.” Dopen is wél: ‘een gebed om een zuiver geweten’. Mogelijk gemaakt door de opstanding van Jezus.

**Je doop is je redding,**

luidt het thema voor vanmorgen.

Twee gedeelten:

\* Gedoopte kinderen zijn geen volmaakte kinderen

\* Gedoopte kinderen zijn wel paaskinderen.

**Gedoopte kinderen zijn geen volmaakte kinderen**

***De zondvloed en de Rietzee***

“In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered, en dat water is een voorafbeelding van het water van de doop.” Petrus vergelijkt de doop met de zondvloed. Dat komt straks in het doopgebed terug: “U hebt de ongelovige wereld eens door de zondvloed gestraft, maar Noach en zijn gezin hebt U in uw grote barmhartigheid gered.” En we trekken dan ook nog de vergelijking met een andere oudtestamentische geschiedenis, namelijk de uittocht uit Egypte: “De farao hebt U doen omkomen in de Rietzee, maar uw volk Israël hebt U over droog land laten gaan.”

***Het waren vóór-beelden***

“In beide gebeurtenissen hebt U toen al iets van de doop laten zien,” bidden we. Zoals Petrus doop en zondvloed op één lijn stelt, doet Paulus het met de exodus. In I Korintiërs 10 staat: “Onze voorouders lieten zich allemaal in de naam van Mozes dopen in de zee.”[[6]](#footnote-6) De tsunami van Genesis 7 als ‘voorafbeelding’ van het water dat ik mag sprenkelen op Julians hoofdje. Om de betekenis van het woord ‘voorafbeelding’ [[7]](#footnote-7) te proeven, we vinden het eveneens in Hebreeën 9. Daar heet de met mensenhanden gemaakte tabernakel een ‘voorafbeelding’ van de hemel.[[8]](#footnote-8) Het was een vóór-beeld, beeld vooraf.

***Verdrinken of overleven; verdrinken én boven komen***

Hoe kan de zondvloed een tegenhanger of *counterpart* zijn van de doop? Hoe liggen Rode -, Riet- of Schelfzee éner- en het sacrament ánderzijds in elkaars verlengde? In alle drie gevallen redt God mensen dwars door vernietigend water heen. Terwijl Noachs goddeloze tijdgenoten, de koning van Egypteland en onze ‘oude mens’ verzuipen, worden de bouwer van de ark, de Israëlieten en Julian veilig op het droge gebracht. Één levensgroot verschil: in de watermassa’s van Genesis en Exodus verdrinkt de één terwijl de ánder overleeft, bij het doopwater gaat het om een en dezelfde persoon die eráán gaat en erdoorhéén komt.

***De golven verwoestten, het doopwater heelt bovendien***

Bekijk het ook zo eens: terwijl het kolkende water in combinatie met de geopende hemelsluizen slechts een verwoéstend effect had,[[9]](#footnote-9) werkt het doopwater tegelijk hélend. Het bewerkt je óndergang maar juist zó je rédding. Dat komt doordat dat doopwater op Christus’ bloed slaat. Mét Hem gaan we kopje ónder, mét Hem komen we weer bóven. Ik citeer Paulus: “Wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood. We zijn door de doop in zijn dood met Hem begráven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieúw leven te leiden. [[10]](#footnote-10)

***De man die niet vérdronk, bédrinkt zich***

Noach heet ‘een rechtschapen man’, ‘de enige in zijn tijd die een voorbeeldig leven leidde’. Perfect was hij niet. Maar hij leefde ‘in nauwe verbondenheid met God’:[[11]](#footnote-11) hij deed tenminste zijn best.[[12]](#footnote-12) Zodoende werd hij gered. Toen het water na honderdvijftig dagen zakte, belandde zijn ark niet in het paradijs. Noach nam zichzelf mee. In Genesis 8 heeft hij zijn gezin op het droge, in hoofdstuk 9 zien we de man die niet vérdronken is zichzelf bédrinken.[[13]](#footnote-13) Het was dat God beloofd had dat het niet weer gebeuren zou.[[14]](#footnote-14) Een poosje later laat God noodweer boven het goddeloze Sodom uitbreken.[[15]](#footnote-15)

***De begrafenis is nog bezig***

“Toen Israël uit Egypteland ging werd Juda aan de HERE toegewijd.” Geheiligd. Gereserveerd voor God. Maar in het beloofde land werd nog wel gezondigd want een paar eeuwen later werden ze voor straf naar Babel gedeporteerd. En als wij en onze kinderen door ‘onze Rode Zee’ gaan (zo heet in Artikel 34 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis de Zoon van God!) ontkomen wij wel aan ‘de tirannie van de Farao’ (de duivel) en gaan wij wel ‘het gééstelijke Kanaän binnen’, maar we zijn nog niet in ‘het hémels vaderland’.[[16]](#footnote-16) ‘Gekruisigd, gedood en begraven’ met Christus – maar die begrafenis is nog bezig!

***Doop 🡪 bloed? Lichaam 🡪 ziel? ‘Vléés’!***

“De doop wast niet het vuil van uw lichaam.” In de catechismuszondagen over dopen wordt per tekstverwijzing gesuggereerd dat Petrus hier de magische Roomse doopleer bestrijdt. Zo van: “De dóóp wast niet het vuil van uw lichaam”, dat kan alleen Christus bloéd – waarom je moet bidden.[[17]](#footnote-17) Een andere populaire parafrase: “De doop wast niet het vuil van uw líchaam…”; nee, dat van de ziél – moet je erbij denken. Beide voldoen niet. “De doop wast niet het vuil van uw líchaam”, lezen wíj. ‘Niet als een afwassing (‘aflegging’ staat er eigenlijk)[[18]](#footnote-18) van de onreinheid naar het vléés,’ zegt een Roomse vertaling.[[19]](#footnote-19)

***Niet immuun voor zonde***

De doop maakt je niet immuun voor de zonde. “Onze doodsvijanden – de duivel, de wereld en ons eigen vléés – houden niet op ons aan te vechten” – zo luidt de catechismusverklaring van de bede “Breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.” Wij belijden: “Zelfs door de doop is de erfzonde niet geheel vernietigd of uitgeroeid, omdat de zonde altijd uit deze verdorvenheid ontspringt als opwellend water uit een giftige bron.”[[20]](#footnote-20) Dit is de bittere realiteit. Niet om in slaap te wiegen: wat maakt het uit, we zijn allemaal zondaars. Maar om gerust te stellen.

***De deur is nog niet dicht***

Martijn en Charlotte moeten er niet op rekenen dat Miguel, Anna en Julian volmaakte kinderen zijn, zonder last van hun zondige aanleg. En als wie van jullie ook diep in zonde valt, denk niet dat jouw doop vergeefs was. Je doop is je redding. Je levensverzekering. Je kunt er levenslang op terugvallen. Jezus wil je meenemen. Hij sleept je mee de dood in, Hij trekt je mee het graf uit. Ouders van koppige kinderen en dwarse pubers staan er niet alleen voor. Ik zeg tegen jullie allemaal: je kúnt nog meevaren. De deur van de ark zit nog niet dicht.[[21]](#footnote-21)

**Gedoopte kinderen zijn wel paaskinderen**

***Ongesuste toegewijdheid***

“Dopen is een vraag aan God om een zuiver geweten.” Denk bij ‘geweten’ niet aan die innerlijke stem. Waardoor je best weet of wist[[22]](#footnote-22) wat goed is en wat fout. Dat gevoel dat aan je knagen kan, schuldgevoelens bezorgt. ’t Is ook niet zo dat we bij de doop bidden dat we niet langer zullen zitten met de zonde: omdat die toch vergeven is door het bloed van Christus. Jezelf of je kind laten dopen is vragen om levensvernieuwing. Om ongesuste toégewijdheid aan God. Zoals we altijd bidden: “Laat hem gehoorzaam onze enige leraar, koning en hogepriester, Jezus Christus volgen.”

***Reinigingsrechten en - plichten***

Kinderen die zich nog van geen kwaad bewust zijn worden door God bestempeld als paaskind. Hij verlangt ernaar dat ze gaan begrijpen wat dit betekent. Doop vraagt om catechisatie. Om belijdenis. Je doop is je redding. Je doop geeft je reinigingsréchten maar ook reinigingsplíchten. Om los te laten wat onheilig is. Om, als herboren met de opgestane Jezus, ‘een nieuw leven’ leiden voor God. Als je als baby bent gedoopt, ís voor je gebeden dat je gehoorzaam zou zijn. Dat je je zou verzetten tegen de zonde. Als je opgroeit, mag je het zelf doen: vragen om ‘een zuiver geweten’.

***De doop is een ‘onderscheidings-teken’***

Als straks jongelui belijdenis doen, wordt gevraagd: “Aanvaard je de belofte en verplichting van Gods genadeverbond, waarvan de doop teken en zegel is? Verlang je ernaar met de wereld van de zonde te breken en wat zondig in je is te laten afsterven?”[[23]](#footnote-23) De doop is een ‘onderscheidings-teken’.[[24]](#footnote-24) De zondvloed maakte scheiding tussen de familie Noach en de rest van de mensheid. En de Rode Zee tussen Israëlitisch voetvolk en Egyptische militairen. ‘Breken’. Nee, wij sluiten ons niet op. De kerk mag geen ghetto zijn. Hoe kunnen we anders ‘als sterren schitteren’[[25]](#footnote-25) in de wereld waarvoor God zijn Zoon gaf?[[26]](#footnote-26)

***Gód vraagt om jou***

Jíj hebt er niet om gevraagd, zeg je? Het punt is dat God van jou vraagt om te leven als christen. Dat je eventueel de moeiten die meekomen op zíjn koop toeneemt. ‘t Is niets vergeleken met je broers en zussen die écht te lijden hebben onder hun keus voor Christus. Nog minder als je denkt aan wat Jezus Christus voor je over heeft gehad. “Christus heeft immers terwijl Hij zelf rechtvaardig was geleden om jou bij God te brengen”, lazen we. Durf op te vallen. Het biedt gelegenheid om je te ‘verantwoorden’ wanneer iemand vraagt naar wat je drijft.

***Bidden en leren bidden***

Pasen kan je leven kan veranderen. Petrus begint zijn brief met Pasen. “Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, waardoor wij leven in hoop.”[[27]](#footnote-27) In hoofdstuk 3 komt hij erop terug. Gedóópte kinderen zijn geen volmáákte kinderen. Wel pááskinderen. God zelf heeft hun een gouden toekomst beloofd. Wanhoop niet wanneer ze vragen stellen, kritisch worden, scheve schaatsen rijden. Bid voor hen. Voor jezelf, dat je hen goed weet voor te gaan. Leer hen vooral zélf bidden.

Amen

1. I Korintiërs 15,20-22. [↑](#footnote-ref-1)
2. Heidelbergse Catechismus Zondag 17. [↑](#footnote-ref-2)
3. Heidelbergse Catechismus Zondag 16.43. [↑](#footnote-ref-3)
4. Efeziërs 2,5; Kolossenzen 3,1.3. [↑](#footnote-ref-4)
5. II Petrus 3,5.6. [↑](#footnote-ref-5)
6. I Korintiërs 10,1.2. [↑](#footnote-ref-6)
7. ‘αντιτυπος’. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hebreeën 9,24. [↑](#footnote-ref-8)
9. Of: ‘δια’ als ‘via’? [↑](#footnote-ref-9)
10. Romeinen 6,3.4 [↑](#footnote-ref-10)
11. Genesis 6,9. [↑](#footnote-ref-11)
12. Het Boek. [↑](#footnote-ref-12)
13. Genesis 9,20-25. [↑](#footnote-ref-13)
14. Genesis 9,8-17. [↑](#footnote-ref-14)
15. Genesis 19,1-29. [↑](#footnote-ref-15)
16. Hebreeën 11,16, NBG-’51. [↑](#footnote-ref-16)
17. Heidelbergse Catechimus Zondag 27.72, tekstverwijzing. [↑](#footnote-ref-17)
18. Statenvertaling: ‘αποθεσις’. [↑](#footnote-ref-18)
19. Canisius: “Als voorafgebeeld Doopsel redt thans dit water ook u; niet als een afwassing van de onreinheid naar het vlees, maar als een bede tot God om een goed geweten, door de opstanding van Jesus Christus.” Alsof het water van Mozes ‘als voorafgebeelde doop’ ons redt. Maar: de weergave met ‘vlees’ is duidelijk! [↑](#footnote-ref-19)
20. Nederlandse Geloofsbelijdenis Artikel 15. [↑](#footnote-ref-20)
21. Genesis 7,16. [↑](#footnote-ref-21)
22. ‘συνειδησις’, Latijn: ‘con-scientia’. [↑](#footnote-ref-22)
23. Formulier voor de openbare geloofsbelijdenis (door gedoopte catechisanten). [↑](#footnote-ref-23)
24. Heidelbergse Catechismus Zondag 27.74. [↑](#footnote-ref-24)
25. Filippenzen 2,15. [↑](#footnote-ref-25)
26. Johannes 3,16. [↑](#footnote-ref-26)
27. I Petrus 1,3. [↑](#footnote-ref-27)