**Preek 9 prekenserie "Staan in de frontlinies" - JFC, 29 mei 2016. Doopdienst.**

**Tekst: Jesaja 25: 1-9. Thema:** Van kruis naar kroon.Focus: IN - Binnen.

*Hierbij past uit het boekje 'Staan in de frontlinies, Studie 15, 'Van kruis naar heerlijkheid'.*

*Hier volgt de tekst van de preek. Aan het eind ervan staan wat aanvullende gespreksvragen.*

Geliefde vrienden van onze Heer Jezus Christus,

 *'Een boog in de wolken als teken van trouw*

*staat boven mijn leven zegt "Ik ben bij jou"'*

Die woorden hebben we daarnet gezongen.

Ze staan in een boog boven het geboortekaartje van Chris

Het is een prachtig beeld dat weergeeft waar het bij de doop om gaat.

De doop toont hoe boven ons leven de banier van Gods eeuwige liefde waait.

Het zegt ons dat onder ons leven het vangnet van zijn genade is gespannen.

Zelfs als ons het ergste overkomt - en we vallen - dan nog zijn we veilig en geborgen.

Het is zoals we zongen: *'Uit het water van de doop putten wij geloof en hoop, dat Gods trouw en liefde blijvend is.'*

De kinderdoop is een kostbaar teken en zegel van die realiteit: dat wat ons het liefste is op aarde, je eigen kind, is geborgen in Gods hand.

De bijbel leert (in I Kor. 7:14) dat kinderen door het geloof van hun ouders voor de Heer geheiligd, apart gezet, zijn. Dat roept allerlei vragen op maar is tegelijk een enorme troost, als je je kind vroeg moet loslaten of wanneer je kinderen andere wegen gaan dan je wenst.

 Die hoop, die heel persoonlijk geldt voor Manuël, voor Evi en voor Chris, en voor ieder die zich richt op de Heer, onze God - dat geldt in een veel groter en wijder verband ook voor heel onze mensenwereld en onze geschiedenis.

Daarom hebben we vandaag gelezen uit Jesaja 25 waar heilsbeloften staan die gelden voor alle volken, voor heel onze mensen wereld.

In vers 6 en 7 worden tot viermaal toe *'álle volken'* genoemd.

Voor alle volken richt de HEER een feestmaal aan, een verbondsmaaltijd.

Dat feest, de bruiloft van het Lam, zegt het NT, heeft universele betekenis.

In vers 8 staat zelfs de ongelofelijke belofte*:*

*'God, de HEER, wist de tranen van elk gezicht..'*.

Deze woorden worden in het laatste bijbelboek Openbaring tweemaal herhaald, meer dan 800 jaar nadat Jesaja ze voor het eerst gebruikte. En ook vandaag, 2000 jaar later, hebben ze hun zeggingskracht niet verloren.

Want dit is een belofte die hoop geeft voor mensen in alle tijden en plaatsen.

Er komt een dag, er komt een tijd, dat we niet meer zullen weten wat tranen zijn, dat we niet meer weten van geweld en lijden, van misbruik en pijn, van oorlog of ellende.

Er komt eens een tijd zonder verdriet en gejammer, zelfs zonder dood en rouw.

Dat zijn beloften van de levende God waar we vanmorgen bij stilstaan.

Het zijn woorden van troost en hoop voor een wereld vol duisternis en wanhoop.

 In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de afgelopen week weer de zg nacht van gebed voor de lijdende kerk gehouden op vele plaatsen in ons land en ook in Barneveld en Voorthuizen. Er werd intensief gebeden voor geloofsgenoten in vele landen die te lijden hebben door discriminatie, vervolging, terreur en zelfs genocide.

In het afgelopen seizoen hebben we daar met de prekenserie 'Staan in de frontlinies' geregeld aandacht voor gevraagd en dat zullen we hier blijven doen. Maar soms wordt je er wel eens moedeloos van - al die berichten over dood en geweld, over hopeloze, opgejaagde mensen. Je voelt je vaak met je eigen gevulde hand verlegen.

Velen van ons doen daarom aan struisvogelpolitiek. We steken onze kop in het zand en negeren berichten over ellende, genieten liever van het goede dat er ook is.

Dat broeders en zusters, is echter nooit de houding van onze God, van Jezus - en daarom past het ons als zijn volgelingen ook niet om de andere kant op te kijken.

Bij onze God zien we juist intense betrokkenheid bij het leed van onze wereld.

 We lazen daarover in de eeuwenoude profetie uit Jesaja 25.

Het is een danklied dat begint met de woorden*: 'HEER, U bent mijn God. Ik zal U hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden. U hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd.'*

Je zou bijna denken dat Jesaja het schreef na een tijd vol zegeningen.

Wanneer jonge ouders hier staan met hun gevulde armen en we ons als gemeente verheugen dat we deze kinderen mogen verwelkomen in ons midden dan past zo'n danklied: 'HEER, U bent onze God. Wij willen U hulde brengen, uw Naam eren.'

 Maar Jesaja schreef dit niet in een tijd toen het heel goed ging met Gods volk.

Hij trad op als profeet in Juda terwijl de tien zuidelijke stammen van Israël in ballingschap werden gevoerd naar Assyrië. Hij begon te prediken toen koning Uzzia stierf en was actief tijdens de regeringen van de koningen Jotham, Achaz en Hizkia, wel 50 jaar lang. Direct erna kwam de goddeloze koning Manasse en Jesaja voorzag al dat ook de stam van Juda in ballingschap zou eindigen.

Hij leefde dus in een tijd toen het er met Gods volk heel beroerd voorstond. Door het goddeloze beleid van vele leiders zouden Jeruzalem en de prachtige tempel van God verwoest worden door buitenlandse machten.

Jesaja was vooral een onheilsprediker: de eerste 35 hoofdstukken van zijn boek staan vol dreigingen over Gods straffen. Bij zijn roeping in hfst 6 lees je al dat Gods straf Jeruzalem en Israël zal treffen maar ook veel van de heidense volken waar ze op vertrouwden of waar ze juist bang voor waren.

Jesaja heeft die voorspellingen waarschijnlijk met tranen in z'n ogen geschreven. Dat Jeruzalem en de tempel verwoest zouden worden; dat Israël het beloofde land van Gods beloften weer zou moeten verlaten - dat was toen een onvoorstelbare ramp. Wij horen vandaag op soortgelijke wijze over het lijden van mede-gelovigen in onze wereld. Zelden waren er zoveel mensen op de vlucht en in vele landen worden christenen momenteel gediscrimineerd, verjaagd of vermoord.

Tegelijk zien we hoe in ons eigen land en werelddeel de invloed van geloof en kerk afneemt en velen geen antenne meer lijken te hebben voor contact met God.

 Net als Jesaja leven wij in een woestijntijd waar je wanhopig en moedeloos van kunt worden. Hoevelen onder ons lijden niet omdat hun geliefden afhaken van het geloof?

Soms lijkt het of de duistere machten van ongeloof, chaos en geweld het winnen.

Wat zal de toekomst zijn voor de kinderen die we doopten en voor hun kinderen en kleinkinderen? Bestaan er over 50 jaar nog kerken in grote delen van ons land?

Jesaja moet zich soortgelijke vragen gesteld hebben.

Juist daarom is zijn profetie zo relevant voor ons vandaag.

Want hij buigt steeds de blik om en let niet alleen op de duistere omstandigheden maar kijkt ook omhoog naar de levende God en Zijn plannen.

Als lichtflitsen van een vuurtoren in het donker toont Jesaja ons Gods toekomst.

Hij laat Gods perspectief zien midden in een tijd vol verval en wanhoop.

Dat perspectief bied ook ons vandaag nog houvast en hoop

We lezen in vers 4, *'U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood, beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen de hitte'*.

Dat biedt hoop voor de lijdende Kerk in onze dagen, voor de miljoenen ontheemden. Dat alles ontgaat de HEER niet en Hij is in staat om te doen wat staat in vs 5: *'het barbaarse gejoel te doen verstommen, de triomf van tirannen te temperen'.*

 Sommige theologen spreken in ons land over een tijd van 'Godsverduistering'. Zoals de zon verduisterd wordt door de wolken zo lijkt God voor velen verborgen.

Dan is relevant wat we lezen in vers 7, *'Op deze berg, de berg Sion van Gods aanwezigheid, vernietigt Hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.'*

Er ligt een waas, een dikke mist, over onze wereld die velen belemmert om de zon van Gods genade te zien en zich te warmen aan haar stralen. Maar zoals de zon door de mist breekt, zo kan Gods Geest door het gebed van een rechtvaardige dwars door ongeloof en duisternis breken. Want Christus is het Licht van de wereld, dat ieder mens wil verlichten. Jesaja profeteert al volop over Jezus als de knecht van de Heer.

 Hij kijkt zelfs nog veel verder vooruit naar het uiteindelijke doel van God.

In Jesaja 25 wordt gesproken over een feestmaal voor heel de mensheid.

Wij hoeven niet ten onder te gaan aan wanhoop en doemdenken want dit is Gods eindperspectief voor ons mensen. *'Voor altijd doet Hij de dood teniet. God, de HEER, wist de tranen van elke gezicht, de smaad van zijn volk neemt Hij weg..*' (vers 8).

De afgelopen week heb ik veel tranen gezien, ook in mijn eigen familiekring. Op donderdagavond werden we bij mijn vader geroepen die in het ziekenhuis ligt met een gebroken heup en hartfalen. Het leek erop dat zijn einde gekomen was en zo sprak hij ons ook toe. Maar hij heeft het nog net overleefd. Zijn lievelingslied is: 'Lichtstad met uw paarlen poorten' - een lied over de stad van Gods beloften.

'Zorg goed voor elkaar en voor moeder, zei hij, 'en maak je geen zorgen over mij.

Ik weet me veilig in Gods hand, eigendom van Jezus die voor al mijn zonde heeft betaald.' Het maakt nogal verschil wanneer je zo afscheid kunt nemen van het leven.

 Vandaag doopten we drie kinderen. Zij staan nog aan het begin.

Kinderen bieden ons hoop; ze laten zien hoe Gods plannen doorgaan. Hij is de Bron.

Maar ons en ook hun leven is onzeker en kwetsbaar - we leven nog onder die waas van gebrokenheid, zonde en vergankelijkheid. Wat een houvast is het dan dat je weet van die regenboog van Gods beloften boven onze wereld, van Gods vangnet eronder.

Zijn eeuwige armen omspannen onze levens van A tot Z, van begin tot einde.

Want Hij is de Alpha en Omega, die regeert Hij over onze geschiedenis.

 Dáár doelt Jesaja al op in vers 8:

'Op die dag zal men zeggen: 'Hij is onze God! Hem hebben we verwacht en Hij zal ons verlossen.

Hij is de HEER, Hij is onze hoop. Juich en wees blij: Hij heeft ons gered!' Amen.

**Groeigroepmateriaal**

Bij deze preek past uit het boekje 'Staan in de frontlinies' studie 15, 'Van kruis naar heerlijkheid'.

Kies daaruit wat je bruikbaar acht voor jouw groep op dit moment.

Naar aanleiding van de preek kun je naar keuze ook nog de volgende vragen bespreken:

*1. Jesaja voorzag dat zijn volk de straf van de ballingschap tegemoet ging. Toch geeft hij de moed en het geloof niet op. Wat is het geheim waardoor hij het kon volhouden? Wat leren wij daarvan?*

*2. Lees samen Jesaja 11: 1-10. Overdenk het samen en geef aan wat je het meest hierin aanspreekt.*

*Zijn er ook dingen in deze tekst waar je vragen over hebt?*

*3. Jesaja leefde in de tijd voordat Jeruzalem en de tempel verwoest zouden worden. Hij profeteert daar ook over. Tegelijk lezen we in Jesaja 2: 1-5 over de dag van de HEER en in Jesaja 25: 6-8 gaat het over een feestmaal voor alle volken op de Sion. Hoe moet je dat lezen? Zie ook Hebreeën 12: 22-24.*

*4. Leven wij in onze tijd in Nederland in een periode van geestelijke godsverduistering? Wat zijn de gevolgen daarvan? Hoe moet onze houding en gebed zijn als gelovigen die een minderheid vormen?*

*5. Mag je de profetie uit Jesaja 25 van 3000 jaar geleden zomaar doortrekken naar onze situatie met een wereldwijde vluchtelingencrisis en naar de toekomst van onze kinderen die gedoopt zijn?*

*Wat vind je persoonlijk het mooiste in Jesaja 25: 1-9 en waarom?*

*Dank samen de Heer voor zijn beloften.*