Liturgie morgendienst Valkenburg 17 juni 2018

Votum en vredegroet
Zingen Psalm 121: 1 en 4
Wet
Zingen Psalm 32: 1 en 5
Gebed
Lezen Genesis 5:25 – 6: 22
Zingen Psalm 98: 3 en 4
KING
**Zingen (evt. mbv youtube?) God zei: “Noach bouw een ark”.**Tekst: Genesis 6: 8
Preek
Zingen: ‘t Scheepke onder Jezus’ hoede
Gebed
Collecte
Zingen – NLB gezang 416 - Ga met God en Hij zal met je zijn
Zegen

Preek Noach deel 1

**1. Een gruwelijk verhaal**Vanmorgen beginnen we aan een wonderlijk en tegelijkertijd gruwelijk verhaal.
Voor de één mooi, voor de ander juist vreselijk om naar te luisteren!
Want, stel je eens voor wat er gebeurt.
Overal water! Ontelbaar veel verdrinkende mensen en dieren.
Zover het oog reikt, ronddrijvende lijken.
Ongekend!
Is dat God?
Waarom?

Het verhaal van de zondvloed.
We vertellen het onze kleuters al. (Plaatje 1)
En die vinden het maar wát spannend.
Maar het is in werkelijkheid natuurlijk een regelrechte ramp!
De overstroming van Zeeland in 1953 was ermee vergeleken niets bij.
En wie herinnert zich nog die enorme tsunami op tweede kerstdag 2004?
De wereld hield haar adem in toen een zeebeving in de Indische Oceaan zorgde voor een allesverwoestende watervloed.
Ruim 230.000 mensen in Zuid-Oost Azië ondergingen de verdrinkingsdood!
Een catastrofe die nog steeds wordt gezien als één van de ergste natuurrampen in de recente wereldgeschiedenis.
Maar nog steeds onvergelijkbaar dus met die totale verwoesting door de zondvloed.

Gemeente, we zijn als sterfelijke mensen simpelweg niet opgewassen tegen de kracht van het wassende water.
Daarom verschuilen we ons achter dijken en dammen.
En houden we telkens weer onze adem in zodra stevige stormen in combinatie met springvloed onze kusten teisteren.
De angst voor het water zit er blijkbaar nog steeds goed in.
Zou dat misschien te maken hebben met die grote overstroming van weleer.
Die wereldwijde watervloed waarbij zelfs de bergen kopje onder gingen?

Vanmorgen de eerste van twee preken over Noach.
De man die door God in vertrouwen wordt genomen.
Als God zegt: “ik ga een einde maken aan het leven van alle mensen en van alle andere levende wezens op de aarde. Alleen jou en je gezin zal ik sparen.
Maak een ark om mijn naderende oordeel te kunnen doorstaan”.
Het begin van een horrorverhaal.
Maar vooral toch ook een reddingsverhaal.
Het verhaal namelijk van God die mensen wil redden, die volkomen op hem vertrouwen.

**2. Een reddingsverhaal!**En daarmee zitten we midden in de actualiteit.
Want het verhaal over Noach, gaat in wezen ook over u, jou en mij.
Mensen die ook wonen in een wereld, die kapot gaat aan de zonde.
Maar een wereld ook, waaruit nog steeds redding mogelijk is.
Want nog steeds, overal en in alle talen klinkt de oproep: kom tot inkeer en geloof in Jezus Christus. Ja, klamp je aan hém vast. Alleen dán wordt je gered!
Want God komt de aarde richten!
Verwacht hem volken, weest bereid.
Hij komt een nieuwe wereld stichten.
Op recht en op gerechtigheid.
Alleen, nu niet meer een gericht met water, maar met vuur!
Maar ach, dat is toch voor veel mensen een totaal onzinnige boodschap.
En je moet maar lef hebben om het zo dus nog te durven zeggen.
Veel Christenen schamen zich ervoor en houden bewust hun mond.
Jij ook?
Maar de boodschap is en blijft dringend en indringend.
Omdat de overeenkomst tussen toen en nu zo groot is!
Een wereld, slecht en onveilig.
Overal heerst er geweld.
De leugen viert hoogtij.
Mensen leven zónder God of proberen zelf een god te zijn.
We zorgen wel voor onszélf toch?
Wat dat betreft is er dus echt maar weinig veranderd sinds de zondeval.
Sinds Adam en Eva. Want ook zij wilden toen al als God zijn.
Maar ze bleken in werkelijkheid naakt en kwetsbaar.
En de mensheid in de oertijd.
Wat maakten ze er een puinhoop van.
Zo van: als we dan zelf geen goden kunnen worden, dan pappen we het maar aan met godenzónen.
En wat dat toen ook precies geweest zijn, gevallen engelen misschien wel, of uitzonderlijk machtige en wrede mannen, de verhouding tussen God en mensen werd er in elk geval niet beter van.
En het leven op aarde niet fraaier.

God zag het allemaal gebeuren.
Kreeg spijt, en voelde zich diep gekwetst!
Maar, wilde zijn maaksel toch niet opgeven.
Was de boel nog te redden?
Ja, gelukkig wel!
Maar daarvoor moest Hij wel in actie komen.
Want gemeente, alleen Noach is als énige heel anders dan al die andere mensen.
Slechts één man!
De naam Noach betekent rust.
En rust ontvang je pas, wanneer je leeft in verbondenheid met God.
Nou, precies dát deed Noach.
En hij mocht daarom ook ervaren wat Gods genade met je doet!
Onvoorstelbaar hé, als je dat vergelijkt met de situatie van vandaag.
Maar blijkbaar stond de mensheid er destijds dus nog vele malen slechter voor.
Daarom gaat God ingrijpen.
Hij kan niet anders!
En draagt de tiende oudvader in rij op om een ark te bouwen.

**3. Uitzicht op een betere wereld.**Noach.
We komen zijn naam voor het eerst tegen in hoofdstuk 5 vers 29.
En zijn vader Lamech had bij zijn geboorte blijkbaar al een vooruitziende blik.
Of had God het hem verteld?
In elk geval, Lamech roept opgewonden uit: “deze zoon zal ons rust geven (je kunt ook vertalen met: troost) voor ons werken en zwoegen dat ons deel is omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt”.
Kortom: er is hoop!
Uitzicht op een betere wereld.
Perspectief voor mensen die een vreselijke tijd meemaakten op aarde.
Die misschien wel leefden onder wereldwijde ISIS-achtige omstandigheden.
En ook Lamech was blijkbaar slechts een van de weinige gelovigen in die tijd.
Want anders zeg je zo iets bijzonders toch niet over je pasgeboren kind?
Toch komen we hem niet tegen in de ark.
Zoals trouwens geen enkel ander familielid, dan alleen Noach zelf, zijn vrouw en drie zonen met hun partners.
Denk je eens in!
Wat hebben zij veel familie en vrienden achter moeten laten!
En ook vader Lamech is dan dus al gestorven.
Op een voor die tijd nog betrekkelijk jonge leeftijd van 777 jaar.
Maar wel een mooi vol getal.
God had zijn dagen blijkbaar heel precies geteld.
En in de dood zijn leven gespaard voor de zondvloed.
Lamech mocht alvast verder leven in Gods nieuwe wereld.

**4. Ga met God in zee.**Gemeente, God gaat dus letterlijk en figuurlijk alleen met Noach in zee.
Maar dus ook andersom.
Noach durft met God in zee te gaan.
En opmerkelijk hoe de verteller daarna alle aandacht richt op de reddingsboot en niet meer op de ondergang van de aarde met al wat daar op leeft.
Tot in detail wordt de bouw ervan beschreven.
En ook dat is niet zonder betekenis.
Want boot?
Het wordt helemaal geen boot maar een ark!
En het Hebreeuwse woord dat wij met ark vertalen, betekent eigenlijk zoiets als doodskist! (Plaatje 2)
Let maar eens op de afmetingen: driehonderd el, bij vijftig bij dertig.
En een el is ongeveer een halve meter.
Dus Noach moet een gevaarte maken van 150 meter lang, 25 meter breed en 15 meter hoog.
Maar wel zónder boeg, kiel, roer en mast!
En het krijgt daarmee dus echt de vorm van een langwerpige houten kist!
Doodeng lijkt me om daar in te moeten.
Want Noach kan het vaartuig dus niet zelf besturen.
En er komt ook geen zeil bovenop.
Nee, iedereen is volledig afhankelijk van Gods leiding en bescherming.
Wat een geloofsvertrouwen moet je daarvoor hebben!
Allereerst al om er zeker van te zijn dat het water er echt komt.
Maar ook van het feit dat jij het samen met je gezin als enige overleven zult.
Als je maar gelooft wat God gezegd en beloofd heeft.
Zou jij het geloven? Durf jij met God in zee te gaan?

**5. Daar is geloof voor nodig.**Geloof jij het?
Geloof jij om te beginnen dat het verhaal van Noach waar is en echt gebeurd?
Voor veel mensen, ook christenen, is het namelijk een verzonnen verhaal.
Uiteraard met een bepaalde moraal.
Een oeroud verhaal ook, dat je op allerlei manieren en in allerlei culturen en religies tegenkomt.
Zoals ook in een zondvloedverhaal dat in 1853 werd opgegraven in de ruïnes van Ninevé. (de plaats bekend van Jona, gelegen in het huidige Noord-Irak).
Het bleek een oud Babylonische heldenepos over een koning die vertelt hoe hij met een kubusvormige boot het geweld van de zondvloed had overleefd.
Kijk, en dát is nou echt wat je noemt een sprookje!
Want het is ónmogelijk om in een houten kubus een zondvloed te overleven.
Een kubus is namelijk het minst zeewaardige vaartuig dat er bestaat.
Het kapseist al bij de geringste golfbeweging.

Nee, neem dan de ark van Noach.
En ik wil in het volgend stukje van de preek graag uitleggen waarom ik zeker weet dat dat verhaal wél betrouwbaar is!
Natuurlijk omdat het in de Bijbel staat.
Maar ook omdat de ark wetenschappelijk gezien, gewoon het perfecte model had!
Zelfs zó perfect, dat er aan het einde van de zestiende eeuw na Christus nog steeds scheepsbouwers waren die zich lieten inspireren door het verhaal uit Genesis. En dus schepen bouwden in dezelfde verhoudingen als de ark.
Super stabiel en met veel succes.
Want, zo bleek, dit soort vaartuigen waren praktisch onmogelijk tot zinken te brengen en konden wel een derde méér lading vervoeren dan andere modellen.
En ook nog eens zónder dat er een grotere bemanning voor nodig was!

Misschien heb je de Nederlandse replica van de ark wel eens gezien en ben je er zelfs op geweest. (Plaatje 3)
Afgelopen winter nog was er het nieuws dat deze door een storm op drift was geraakt en daarbij in de haven van Urk verschillende plezierboten had geramd.
Maar ja wat wil je ook als zo’n bakbeest losschiet van zijn trossen.
Zonder roer en rem immers niet te houwen!
Gelukkig is het allemaal weer goed gekomen.
En voor jong en oud heel leerzaam om deze ark een keer te bezoeken.
Echt een aanrader.
Want veel vragen waar je nu misschien nog mee rondloopt, worden er beantwoord.
Zoals: was de ark echt wel groot genoeg voor 8 mensen en ál die misschien wel miljoenen verschillende dieren.
Nog los gerekend van al het voedsel dat mee moest!

Tja weet je, dat dacht ik eerst ook.
Maar met 150 x 25 x 15 meter, had de ark dus een inhoud van ruim 56.000 m3, verdeeld over drie lagen.
En ze zullen deze ruimte vast zo efficiënt mogelijk hebben gebruikt.
Bijvoorbeeld door de hokken boven elkaar te maken en het voedsel boven de hokken of in de verloren hoeken op te slaan.
Hoe dan ook, stel dat Noach ongeveer een kwart van de beschikbare ruimte nodig had voor alle balken en planken, dan bleef er nog 42.000 m3 leefruimte over voor zijn gezin en alle dieren.
En dat is ongeveer evenveel als 555 goederenspoorwagons, die elk 240 schapen kunnen vervoeren. Met andere woorden er was op de ark ruimte voor meer dan 133.000 dieren ter grootte van een schaap.

Maar hoeveel dieren zaten er dan daadwerkelijk aan boord van de ark?
Nou, hoe staat het er in onze Bijbelvertaling?
Noach moest van alle dieren er twee in de ark brengen om ervoor te zorgen dat die met hem in leven zouden blijven.
Van alles soorten vogels, van alle soorten vee en van alles wat er op de aardbodem rondkruipt.
“Van alle soorten” staat er.
In andere vertalingen staat er “van alle dieren naar hun aard”.
Net zoals bij de schepping dus. Toen schiep God de dieren ook naar hun aard.
En ja, dan wordt het toch wat anders.
Want dan staat er dus niet dat van elke soort een paartje de ark in moest, maar van elke type met een bepaalde aard.
En in het Hebreeuws betekent “aard” zoiets als ”verwant aan elkaar”.
Kortom, er hoefden geen miljoenen verschillende diersoorten mee in de ark, maar slechts een veel kleiner aantal basistypen.
Dieren groot en klein.
Uitgezonderd dus ook alle dieren die in het water kunnen overleven, zoals vissen, slakken, schelpdieren, zeeslangen, amfibieën, zeezoogdieren etc.
En als je dat dan doorrekent aan de hand van wat we tegenwoordig allemaal over het dierenrijk weten, zijn er in totaal hooguit 20.000 landdieren en vogels in de ark gegaan. Dus dat moet op zich prima hebben gepast!

Wat trouwens nog meer opvalt, is dat God wat de dieren betreft, slechts gemotiveerd was om de soort te laten voortleven, maar Noachs gezin echt Zijn persoonlijke belangstelling heeft!
Met andere woorden: van de dieren redt God alleen de hoofdgroepen.
Maar van de mensen, individuen met naam.
Mensen met wie hij zelfs een verbond sluit!
Een vaste overeenkomst, met de belofte: Ik zal jullie redden als jullie geloven wat ik ga doen!
Dus, geloof en zoek je redding in een ark.
Een doodskist.

**6. Door het geloof zul je leven!**“In de dood zal ik je leven sparen”.
Dat is eigenlijk wat God Noach hier belooft.
En dat belooft Hij ook aan ons.
Daarom doet het verhaal van de zondvloed je misschien ook denken aan de doop.
Best logisch. Want het is niet zonder reden, dat we in het gebed bij de doop tegen God zeggen: “Almachtige, eeuwig God: door het water heen wijst U de weg naar het leven. Toen U door de zondvloed de wereld overspoelde, hebt U Noach en zijn gezin gered. We zien daarin al iets van de doop”.
Ja, want ook aan de doop zitten twee kanten.
Om te beginnen een hele mooie kant.
Je wordt als mens van je zonden gered!
En daar leggen we met recht de nadruk op.
Zoals ook in Genesis eigenlijk alle nadruk is gericht op de reddingsboot en niet op de ondergang van de aarde.
Maar toch ook een hele nare kant.
Want om gered te kunnen worden, moeten ook wij als het ware wel eerst door het water heen.
Met het risico om te verdrinken.
Gedoopt daarom ook, als uitbeelding bij het evangelie dat we samen met Christus sterven aan onze zonden en samen met hem begraven worden.
Maar gelukkig!! ook weer samen met hem opstaan in een nieuw leven!

Ja gemeente, in de doop wordt zichtbaar dat ook wij door water heen worden gered! Net als Noach en zijn gezin.
Bij het besprenkelen met water is dat wat minder duidelijk, maar bij onderdompelen zie je het meteen.
Want het gaat kopje onder. En als je niet meer snel bovenkomt, verdrink je.

Ik mocht het in mijn vorige gemeente ook wel eens doen.
Kinderen dopen door middel van onderdompeling.
In het doopformulier wordt ook die mogelijkheid genoemd. En dat is mooi!
Want de betekenis van de doop wordt zo op een begrijpbare, maar ook aangrijpende manier zichtbaar gemaakt.
Maar, of het nou gebeurt door besprenkelen of onderdompelen, belangrijker dan of je gedoopt bent of niet, is of je ook gelooft wat God zegt.
Ja, geloven is cruciaal!
Want niet door de doop, maar alleen door het geloof word je gered.
Dat leren we van Noach.
Noach geloofde God en deed alles wat Hij hem had opgedragen.
Zo eindigt het verhaal in Genesis 6.
En dat zal niet gemakkelijk zijn geweest.
Want, had Noach personeel in dienst, moest hij alles in zijn eentje doen?
Of kreeg hij hulp van zijn zonen: Sem, Cham en Jafet?
En dan het vlijmscherpe commentaar van de mensen!
Want zo’n bouwwerk op het droge trok natuurlijk veel bekijks.
Dus wat zullen ze gelachen hebben. En gespot!
Moet je zien! Noach bouwt een ark! Maar waar is het water?
Hoe kun je zo dom zijn! Dat is toch nergens voor nodig?
Nou, wij redden onszelf wel als het water komt!.

Maar Noach was niet dom.
En daarin is hij ook voor ons een belangrijk geloofsvoorbeeld geworden.
In Hebreeën 11 krijgt hij van God dan ook een eervolle vermelding.
Met deze woorden: “door het geloof bouwde Noach, toen hem te kennen was gegeven wat er gebeuren zou, nog voordat dit voor iemand zichtbaar was, gehoorzaam een ark om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voortkomt uit het geloof” (11: 7).

Gemeente, ook hieruit blijkt maar weer: geloven doe je juist wanneer je er nog niets van kunt zien.
En is dat voor jou en mij anders?
Nee toch!
Het is nog steeds: eerst geloven en dan zien.
Dus laten we leren van de geschiedenis van Noach.
En Gods boodschap van oordeel en redding ook vandaag de dag serieus nemen!
Want ook jouw leven zal door Gods oordeel heen moeten.
Maar, God biedt ook jou redding aan.
Stap in de ark!
De ark die inmiddels een bekende een naam heeft.
Jezus.
Jezus betekent ook: de Heer redt!
En Hij wil ook jouw redder zijn.
Wil jij dat ook?
Blijf dan dicht bij hem.
Stap in het scheepke onder Jezus’ hoede.
Dan kom ook jij veilig en wel op je bestemming aan.
Dan zal God in de dood ook jouw leven sparen.
En wordt je leven een behouden vaart.
Amen