Johannes 3: 1-13

Viering Heilig Avondmaal, 16 juni 2019, Heusden

Zondag Trinitatis

Gemeente van Christus

Nikodemus is een farizeeër en een van de joodse leiders. Een man met een positie en een reutatie. Hij heeft Jezus van enige afstand gadegeslagen, en is door hem geraakt. Hij wil Jezus spreken. Hij zoekt hem op in de nacht…

Waarom in de nacht?

Nikodemus schaamt zich voor zijn belangstelling voor die wonderlijke rabbijn.

In de nacht kun je elkaar spreken zonder publiek erbij.

De nacht is in de Bijbel ook: het begin van de nieuwe dag; het begin van een nieuwe tijd. Denk aan Jacobs nachtelijke worsteling met de engel. Israël ontvluchtte Egypte in de nacht. Jezus overwon de dood in de nacht. De duisternis van de nacht waarin Nikodemus Jezus ontmoet, is ook het begin van een nieuwe dag.

Nikodemus begint het gesprek beleefd. *Rabbi, zei hij, wij* ***weten*** *dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.*

Jezus reageert meteen kritisch: *Weten, weten*… ja jullie farizeeërs *weten* heel veel, alsof ons geloof en onze zaligheid afhangt van kennis... Maar*: waarachtig, (*Grieks: *Amen, amen...) ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.*

Geloof, wedergeboorte vraagt om iets veel radicalers dan kennis. Wedergeboorte vraagt om: een nieuw vorm van weten, denken, voelen, ervaren, om een geheel nieuwe vorm van in het leven staan.

Maar Nikodemus kan ook kritisch zijn: *Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet voor de tweede maal de moederschoot ingaan en weer geboren worden?*

Terechte vraag van Nikodemus. Hoe kan een volwassen mens opnieuw geboren worden? Lichamelijk is dat onmogelijk; ook in symbolische zin is een wedergeboorte onwaarschijnlijk. Alles ligt toch al vast? Wie kan er nu werkelijk een nieuwe start maken in zijn leven?

Nikodemus is niet gek. Hij is een van de joodse leiders – dat word je niet zomaar. Hij noemt zichzelf oud, hij heeft levenservaring. Hij kent zijn *Prediker*, die zegt dat er *niets nieuws onder de zon is*. Mensen blijven toch altijd hetzelfde: met al hun mooie en minder mooie kanten. En het leven is slechts zeer ten dele veranderbaar of maakbaar. Wat ook mee kan spelen: misschien vindt Nicodemus Jezus wel interessant, maar heeft hij helemaal geen behoefte aan vernieuwing/ wedergeboorte. Hij heeft het goed, hij heeft een mooie status, hij is welgesteld (een van de commentaren zeggen dat hij de op drie na rijkste man van Jeruzalem was ), waarom zou hij vernieuwing willen? Aan de ene kant voelt hij dat er bij Jezus iets nieuws te vinden is: levensvernieuwing, echtheid, rust, werkelijke vrijheid... Aan de andere kant smoort hij dat innerlijke verlangen uit angst voor het onbekende, uit angst helemaal opnieuw te moeten beginnen. Want laten we wel zijn: iedere geboorte gaat gepaard met pijn, met loslaten van het oude vertrouwde, met onzekerheid over de nieuwe toekomst. Om opnieuw geboren te worden moet je eerste ‘een beetje sterven’, of kopje ondergaan - zoals in de doop. Ons doopformulier spreekt daar pijnlijk-eerlijk over: ‘*Wij allen zijn dan met Christus door de doop begraven in zijn dood, opdat, gelijk Christus uit de doden is opgewekt door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen”*. Ik moet altijd even slikken als ik dat voorlees, met pasgeboren kinderen voor me! Bekering, wedergeboorte is niet alleen maar leuk.

*Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?*

Kalm herhaalt Jezus wat hij eerder heeft gezegd: *Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.*

*Geboren worden uit water en geest*… Over die combinatie van water en geest sprak Johannes de Doper eerder, in hoofdstuk 1. Ik doop met *water*, maar wie na mij komt, zal dopen met *de Heilige Geest.*

Het water verwijst hier naar het menselijke, tastbare; de geest naar het goddelijke, dat ongrijpbaar is.

De doop met water is een menselijke handeling. De waterdoop is het ritueel, dat mensen kunnen aanvragen, dat mensen kunnen voltrekken. Volgende week weer. Een heilig gebaar waarmee mensen duidelijk maken dat ze dankbaar eloven dat zij of hun kinderen kind van Gods mogen zijn. Een heilig teken – niet meer en niet minder.

De doop met de Heilige Geest is een handeling van God. Die doop met de Heilige Geest is geen symbool of teken – die doop is iets wat ons ‘van bovenaf’ overkomt. Het is het tegenovergestelde van een menselijke prestatie – het is de goddelijke gave van geloof, van hoop, van waarachtige liefde.

De doop met water en de doop met de Geest zijn als het ware twee momenten in het proces van de wedergeboorte. Maar ze horen wel bij elkaar. Het is net als met de e-bike uit de Pinksterpreek: je moet wel zelf trappen, maar dan geeft de heilige Geest je een onzichtbare duw in de rug.

De doop met water is als het omploegen en inzaaien van het land. Allemaal mensenwerk. De doop van de H. Geest is die wonderlijke kracht ‘van boven’ die bewerkt dat het zaad ontkiemt en gaat groeien.

De doop met water is als openen van de ramen en deuren van je huis. De doop met de Geest is als de H. geest erdoorheen kan gaan waaien.

De doop met water is straks breken en delen van boord, delen van de wijn. Mensenwerk. De doop met de Geest dat is, dat we straks Christus gedenken en een besef van aanwezigheid ervaren en gemeenschap met hem proeven en vieren.

Wij doen ons best, God doet de rest...

We hebben onze wedergeboorte dus zeer ten dele *in de hand*. Doorslaggevend is de wedergeboorte die wij ontvangen *uit Gods hand*. Dat vraagt om geduld, vertrouwen. Kunnen wachten. De kunst van het wachten... In het ziekenhuis kun je tegenwoordig een geboorte oproepen. In kerk lukt dat niet met de wedergeboorte. Forceren heeft geen zin. Vers 8: *Want de heilige Geest waait, net als de wind, waarheen hij wil.*

Goeie kans dat Nikodemus die nacht niet helemaal tevreden naar huis terugliep. Het evangelie botst soms radicaal met ons verlangen ons leven te beheersen, te controleren, we verlangen zo naar een *maakbaar* bestaan, een *maakbare* wereld een maakbaar geloof. En liefst een beetje snel. Maar de Geest van God laat zich niet sturen of leiden, de Geest van God stuurt en leidt zelf. Zo zal de geest ook Nikodemus in de loop der jaren sturen en leiden – of tie wil of niet. Een proces van opnieuw geboren worden is vaak een proces van jaren, soms van een heel leven. Israël deed er in de woestijn 40 jaar over.

Verderop, in Johannes 7, lezen we opeens hoe de farizeeërs concrete plannen smeden om Jezus uit de weg te ruimen, en dat Nikodemus dan opstaat, en het voor Jezus opneemt.

En nog later, als Jezus gekruisigd is, en gestorven, dan vertelt Johannes in de slothoofdstukken hoe Jezus begraven wordt. Door Jozef van Arimatea en door *Nikodemus*… *die de eerste maal ’s nachts tot Hem gekomen was*. Nikodemus brengt een kostbare zalf van mirre en aloë – om het lichaam van Jezus te verzorgen en fatsoenlijk te begraven. Jezus laat hem niet meer los. Zijn wedergeboorte zet door, onweerstaanbaar.

Het was voor de preek heel aardig geweest, als Nikodemus nog een vierde keer door Johannes ten tonele was gevoerd. Het was mooi geweest als wij Nikodemus aan de voeten van de opgestane Heer zouden aantreffen. Dan had deze preek een heel glorieus einde kunnen krijgen. Met een volwassenendoop, of een openbare geloofsbelijdenis. Maar Nikodemus verdwijnt na de begrafenis van Jezus voorgoed uit het zicht. Wij kunnen slechts raden of hij ontdekt heeft hoe de Heilige Geest al die tijd met hem bezig is geweest.

Maar dat Open Einde nodigt ons wel uit om vanmorgen naast Nikodemus te gaan staan. Wij mogen naast Nikodemus gaan staan, met al *onze* aarzelingen en twijfels, maar ook met het vertrouwen dat de Geest ook met ons bezig is. Dat de heilige Geest bezig is om ook ons opnieuw geboren te laten worden. Dat de heilige Geest ons menselijke verlangen om opnieuw geboren te worden (de doop met water) wil zegenen en ons wil herscheppen (de doop met de Heilige Geest).

Daar mogen wij op vertrouwen. Daar mogen wij in geloven.

Vandaag vieren wij het avondmaal. Eén ding moet duidelijk zijn: Het Avondmaal is geen exclusieve maaltijd voor herboren christenen, ‘die er al zijn’. In het Avondmaal geeft de Heer zichzelf aan zoekende mensen als voedsel voor onderweg. Om het vol te houden op de weg van de wedergeboorte. In de tekenen van brood en wijn zegt Jezus ons: *Je bent op de goede weg, ga rustig verder, heb vertrouwen, ik ga met je mee!*

Amen.