*Preek Oosterlichtkerk 26 april 2024 (Trinitatis)*

Broeders en zusters, jongens en meisjes,

Hij kwam in de nacht naar Jezus toe, vertelde Johannes. Is dat iets stiekems, wat niemand mocht zien, in elk geval de andere Farizeeërs niet - bange Nikodemus? Dat is niet het beeld dat de evangelist van hem schetst. Iets verderop vertelt hij hoe de overpriesters en Farizeeën Jezus willen grijpen; hun arrestatieteam komt zonder hem terug. Dat moeten ze uitleggen. Ze zeggen: nog nooit heeft een mens zo gespro­ken! Kriegel reageren hun opdrachtgevers: hebben jullie je ook al laten misleiden? Vervloekt wie zich door Hem laat ompraten, de massa die de wet niet kent! Er is toch geen enkele leider of Farizeeër tot geloof in hem gekomen? Dan stapt Nikode­mus naar voren, als leider en als Farizeeër. Hij zegt: Onze wet veroordeelt iemand toch pas als hij gehóórd is? Hij had hem immers zelf gehoord, in die nacht, wat hem had overtuigd. Hij komt voor Jezus op en onmiddel­lijk keert men zich tegen hem: Kom jij soms ook uit Galilea? (Joh.7:45-52).

Weer later, als Josef van Arimatea Jezus in het graf legt, komt Nikode­mus met een grote en kostbare hoeveelheid mirre en aloë. Met deze bijdrage aan de verzorging van Jezus' lichaam toont hij zich een rouwdragende, één van zijn aanhangers. Nikodemus stiekem, of bang? Helemaal niet. Dat hij in de nacht komt is een signaal van iets anders, iets dat voor de eerste lezers van Johannes makkelijker herkenbaar was dan voor ons.

Pal vóór dit verhaal over Nikodemus horen we wannéér Jezus in Jeruzalem is: tijdens het Paasfeest, waar velen tot geloof komen in zijn naam. Direct na het contact met Nikodemus horen we dat Jezus naar Judea trekt, met zijn leerlingen daar blijft en er *doopt*. Nergens in de andere evangeliën horen we over Jezus die doopt, alleen hier, na het geloofs­gesprek in de nacht, tijdens het Paasfeest. Opnieuw een signaal van de schrijver. Zijn eerste lezers kenden in de Paasnacht de doop van geloofsleerlingen, na de nodige geloofs­ge­sprek­ken. De volgorde hier van Paasfeest, nacht, geloofsgesprek over opnieuw geboren worden, en dan de doop - daarmee wordt Nikodemus neergezet als de geloofsleerling bij uitstek.

Krap twee maanden terug hebben we overal de Paasnacht gevierd, met de gedachtenis van onze eigen doop: door Romeinen 6 te horen, over met Christus sterven en met Hem opstaan, door elkaar aan onze doop te herinneren, en door ons geloof te belijden in de Levende Heer. Om datgene te ervaren waar dit evangelie over gaat: geboren worden uit water en Geest; en zo deel krijgen aan het koninkrijk van God. Daarover zegt de Heer tegen Nikodemus: om het koninkrijk te zien moet je opnieuw geboren worden; er staat letterlijk: moet je van boven geboren worden.

Van boven geboren worden is geen herhaling van de aardse geboorte, zoals Nikodemus eerst denkt, maar een geestelijke geboorte, uit water èn Geest; in het Paasnachtritueel van de vroege kerk voorgesteld door onderdompeling èn handoplegging, en bij ons uitgebeeld door eerst de doop met water en later onze belijdenis met handoplegging. Daar begint ook dit evangelie mee: allen die Hem willen ontvangen, hun is het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden; niet geboren volgens de natuur, uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Opnieuw geboren, en nu van boven.

Geboren worden uit water en Geest is: uitgroeien tot datgene waarvoor je geschapen bent. Groeien naar het licht. Gods liefde omhelzen, je omhelsd weten en zelf kunnen omhelzen. Groeien in de waarheid. Jezelf onderzoeken: wie ben ik echt? Zoveel kanten heb je. Wat hoort echt bij jou, zoals God je heeft bedoeld? Het evangelie, de goede boodschap, zegt: al wat je doet als mens van God, dat doe je in het licht, daar heeft het duister geen vat op. Wie heeft er vat op de wind? Die blaast waarheen hij wil, zegt Jezus, je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Zo is het ook met ‑ en dan verwacht je: de Geest, de adem van God; maar Hij zegt: zo is het met *iedereen* die uit de Geest geboren is. Net als de wind ongrijp­baar voor de machten van het kwaad. Machten die wij soms wel eens ontken­nen: ik jaloers? ik trots? ik hebzuchtig of wraakzuchtig? Kom nou! Maar door ze te ontkennen, geven we zulke krachten nog meer macht over ons. De waarheid doen, dat begint met eerlijk zijn tegenover jezelf.

Geloofsgesprek­ken met mensen die gedoopt gaan worden, of met hun belijdenis hun doop willen beamen, of gesprekken in wat voor ontmoetingskring ook, die gaan over de bijbel, over God en Jezus en over de Geest – altijd met het oog op jezelf. Hoe je leeft, wat je doet; wat er zoal in je leeft, onzekerheden en angsten, veront­waardiging en afgunst. Met Christus begraven worden, de oude mens afleggen, dan moet je wel weten wàt je aflegt of begraaft, en eerst eerlijk jouw oude mens aankijken. Eigenlijk is opnieuw geboren worden, door water en Geest van bovenaf geboren worden, een hele levensweg. Steeds een beetje afsterven en opnieuw geboren worden. Dat besef je met zo’n waterkruisje op je voorhoofd, één van de mogelijke rituelen in de paasnacht. Je kunt dat ook deze zomer doen, in iedere oude kerk waar je naar binnen loopt. Bij de ingang vind je vaak zo’n bakje met doopwater. Dat is om jezelf aan je doop te herinneren. Je steekt je vinger erin en tekent een kruisje op je eigen voorhoofd. Als je dan verder loopt voelt die natte plek koud aan; dan voel je, dan weet je: ik ben gedoopt. En op wat voor manier je het ook doet: blijf in elk geval met je doop bezig. Als gedoopt christen word je steeds door de Geest op het goede spoor gezet, in de waarheid geleid - het spoor en de waarheid van Jezus Christus, die niet naar de wereld kwam om te veroordelen maar om te redden, zo eindigde onze evangelielezing.

De Levende Heer die naar ons toe komt, dat doet hij nog steeds, in de Geest. In gedachten die je zomaar te binnen schieten. Een lied dat je plotseling ontroert. Zoals met ons liedboek, inmiddels elf jaar oud, vol liederen die we nog jaren zullen verkennen, proeven, op zondag of in een kring of thuis; liederen die ons verrassen, ons raken. Op allerlei manieren is de Levende te ervaren: in de schoonheid van de schepping om ons heen; in ontmoetingen met anderen, die niet voor niets op onze weg gekomen zijn. Je kunt je daarover verbazen: dat ik jou nu hier tegen kom, hoe bestaat het! In mensen op onze weg komt soms de Heer ons zelf tegemoet. Hij komt tot ons, om ons op zijn weg te zetten. Of om ons eerst op te richten: dat wij niet langer gebukt gaan onder welke last ook. Om ons te bevrijden uit angst en dood en schuld, om ons te leren wat toekomst heeft. Dat wij leven, dankzij de Levende; geboren uit water en Geest. Dat wij ons laten voeden door zijn Woord en sacrament, opademen dankzij de adem van zijn Geest, dat wij ons door zijn liefdevuur laten verwarmen.

De Geest wordt in het boek Spreuken de Wijsheid genoemd, de vrouwelijke uiting van God, de kracht waarmee Hij alles heeft geschapen waar wij ons over verwonderen; de liefde die Hij voor al zijn schepselen koestert. De blijdschap die we kunnen voelen over anderen, wordt door haar geïnspireerd. De goddelijke wijsheid is kostbaarder dan goud en zilver, meer waard dan edelstenen of welke aardse schatten ook. Zij geeft ons het leven zelf. De Geest bezielt ons, geeft ons vreugde en inzicht hoe wij moeten leven, doet ons de woorden van God en Jezus verstaan, geeft ons af en toe een duw in de goede richting (dat begrijpen we vaak pas achteraf). Het kan ons diep verheugen: dat God zich zo persoonlijk met ons bemoeit! Vanuit die vreugde en verwondering kunnen we alles wat ons bezighoudt aan God voorleggen in gebed en dankzegging – altijd met die dankzegging erbij.

Woord en Geest van Jezus, van God, zij voeden ons: als een warme stroom wanneer we koud en star zijn; als levend water wanneer we dor en dorstig zijn. Woord en Geest, zij voeden ons met helende kracht die ons vernieuwt. Wij worden mensen die opademen, die met elkaar de kerk van Christus zijn, van liefde getuigen over grenzen en barrières heen, ook over onze eigen beperktheden heen. Opnieuw geboren, van bovenaf geboren, tot heil van onszelf en van anderen en zo tot eer van de drie-enige God: de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.