Votum & groet

Zingen: **Opwekking 717/Stil, mijn ziel, wees stil**

 **Gezang 177: 1, 2, 3, 4/Heer, U bent mijn leven**

Gebed

Bijbellezing: **Psalm 84**

Preek

Zingen: **Opwekking 770/Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam**

Belijdenis & Doop

Zingen: **Trinity, Ik wens jou**

 **Opwekking 555/Ik geloof in het bloed van Jezus**

Gebed

Collecte

Zingen: **Hillsong, Oceans**

Zegen

Psalm 84: 12

Beste

Rianne Bol

Trudy van den Bosch

Thessa Dijkema

Anna Gorter

Ruth IJbema

Marten Jonker

Esther Kieneker

Roel Reinders

Sanne Schotsman

Sander van der Veen

Lydia van Wijnen

Joanne Zwarts en

Alouchca Sikkema,

broers en zussen,

 ben ik nog op tijd om jullie op andere gedachten te brengen? Of is het al te laat? Jullie gaan zo meteen ‘ja’ zeggen tegen God, ‘ja’ tegen je doop, ‘ja’ hier voor de hele gemeente. Je hebt daarover nagedacht en je hebt daarover met andere mensen gepraat. Dit is wat je wilt, dit is wat je vandaag gaat doen. Ik heb dus niks meer in te brengen en bovendien: waarom zou ik? Waarom zou ik jullie op andere gedachten willen brengen? Als je het goed vindt, wil ik dat jullie toch proberen uit te leggen. Nee, niemand gaat je tegenhouden, natuurlijk niet. Maar wij, mensen om jullie heen, wij hebben wel onze vragen, wij hebben wel onze zorgen.

 Wij zijn bezorgd omdat wij onszelf een beetje kennen en wij zijn bezorgd omdat wij deze wereld een beetje kennen. Eerst onszelf: wij twijfelen niet aan jullie en aan jullie oprechtheid. Dus nog een keer: geen reden om bezwaar te maken tegen jullie ja-woord. Het punt is dit, dat wij aan onszelf twijfelen. Wij hebben ontdekt, en je herkent het vast wel, dat geloven niet vanzelf spreekt. Soms knaagt de twijfel aan je hart, soms de verveling, soms ben je God zomaar kwijt. Zo kennen we onszelf. En we kennen de wereld een beetje. En opnieuw: het ligt niet aan jullie. Jullie zijn oké, jullie zijn dapper, jullie zijn gelovige mensen – maar jullie zijn het in een wereld waar God zomaar ver weg is. Ver weg. Dus zijn wij, jullie oudere broers en zussen, vandaag óók bezorgd.

 En toen vertelde God zelf ons dat wij ons vergissen. Psalm 84: 12: ‘God weigert zijn weldaden niet aan wie onbevangen op weg gaan.’ God zelf vertelt ons hier dat jullie gelijk hebben, gewoon ‘ja’ zeggen en op weg gaan, en dat wij ons vergissen, met ons gebrek aan vertrouwen. En dit is wat we altijd doen in de kerk: we gaan luisteren naar God. ‘God weigert zijn weldaden niet aan wie onbevangen op weg gaan.’

 Psalm 84 is natuurlijk een reispsalm, een psalm voor onderweg. En daarmee ook een ideale Psalm om te lezen op de kruispunten van je leven, bij je doop, als je belijdenis doet, te lezen en serieus te nemen. Voor de mensen toen was het een reispsalm onderweg naar Gods tempel in Jeruzalem. Drie keer per jaar was er een groot feest in de stad, in de tempel, en dan gingen ze met duizenden onderweg, oma’s, opa’s, vaders, moeders, zussen, broers. Natuurlijk lukte dat niet elke keer, maar ook als je één keer in de drie jaar ging (die ‘duizend dagen’ uit Psalm 84), het feest werd er alleen maar groter door.

 Je kunt zo’n feest in de tempel vandaag vergelijken met, bij voorbeeld, een FM-weekend, of een Jongerendag, of ook een retraite in een klooster. Zo’n hoogtepunt, om God te ontmoeten en over Hem te spreken met elkaar, om te zingen en te dansen, om te huilen en te zwijgen, alles, helemaal. Dit gaat over de grote feesten, naast de samenkomsten van elke week. (Dat je niet denkt dat je maar één keer in de drie jaar naar de kerk hoeft.) Het gaat om momenten waar je vol verlangen naar toeleefde en met heimwee aan terugdacht. Zo mooi: ‘mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.’ Vol verlangen en ook vol vertrouwen: ‘zelfs de mus vindt een huis […] bij uw altaren, Heer van de hemelse machten.’

 En zo gingen ze op weg, vol verlangen, vol vertrouwen. ‘God weigert zijn weldaden niet aan wie onbevangen op weg gaan.’

 Als je een Psalm leest is het altijd goed om te kijken wat die Psalm je vertelt over Christus. Dat geldt zeker ook voor deze Psalm. Als het gaat over verlangen naar God, nou, niemand verlangde zo naar God als juist Jezus. En als het gaat over vertrouwen op God, opnieuw, niemand vertrouwde op God zoals Jezus. Dus stond het bij voorbaat vast dat ook de beloften van deze Psalm in het leven van Jezus Christus in vervulling zouden gaan… Toch? God weigert zijn weldaden niet aan wie onbevangen op weg gaan. ‘Onbevangenheid’, dat zegt iets over de heelheid van je hart, geen vuiltje aan de lucht, helemaal honderd procent zuiver integer. Zoals Jezus. En dat je dan op God kunt rekenen dat Hij je het goede geeft en het kwaad bij je weghoudt. Dat belooft deze Psalm.

 Maar zo liep het voor Jezus niet af, want Hij werd vermoord. En hoe. Zijn hele leven zegt ‘ja’ tegen God, zijn hele houding zegt ‘ja’ tegen de mensen om Hem heen. En toch laat God Hem doodgaan en ondergaat God in Hem de dood. En het lijkt of het kwaad overwint. En het lijkt of God zijn weldaden weigert aan deze Ene, hoe integer Hij ook op weg was… Maar dat lijkt alleen maar zo. Laat me het vandaag zo zeggen: omdat Jezus de Ene was die niet alleen onbevangen op weg ging, maar die helemaal honderd procent zuiver integer was, en toch niet wegliep voor de dood en het kwaad droeg dat Hem overkwam – daarom kan na Hem God zijn weldaden geven aan iedereen die onbevangen op weg gaat. En hoe dat kan en hoe deze logica van God werkt – succes met het uitpuzzelen daarvan. Maar vergeet niet het gewoon te ontvangen: het goede van God voor jou om Jezus’ wil.

 ‘God weigert zijn weldaden niet aan wie onbevangen op weg gaan.’

 Vandaag gebruikt God jullie om ons iets duidelijk te maken. God maakt duidelijk dat wat jullie vandaag doen precies is wat Hij vraagt van ons allemaal. Onbevangen op weg gaan. Met een heel hart, dat verlangt naar God en vertrouwt op Hem. En God heeft mij gevraagd om jullie hier en jullie allemaal dit mee te geven: zo waar als Christus leeft, God gaat jou zijn weldaden geven. Ondanks onszelf. Ondanks deze wereld. Als het moet er dwars tegen in, want zo’n God is Hij wel. Maar dit mag je vandaag meenemen: ‘God weigert zijn weldaden niet aan wie onbevangen op weg gaan.’

 Amen.