**Jesaja 42:1-7** zondag 17 december 2017

Liturgie

Aansteken derde adventskaars

Lb 444 (=LvK 124)

Stilte/votum/groet

PvN 130

Kindermoment, met aansluitend projectlied

Gebed

Jesaja 41:21-42:12

Ps 72:4,6

Preek over Jes 42:1-7

Gz 30:1a,2v,3m,4a,5v,6m,7a

Wetslezing: Matteus 16:1-15

Gz 47:1,3,6

Gebed

Collecte

Opw 553

Zegen

Broers en zussen in de Here Jezus,

(dia 1) Wat is je eerste, je meest primaire reactie als je deze woorden leest? Deze woorden waarin de knecht van de Heer wordt uitgetekend. Mijn eerste reactie was deze week: he, wat een rust, ik kan ademhalen. De spanning uit mijn lijf laten wegvloeien. Het komt allemaal wel goed. Als deze figuur opstaat, het voor het zeggen heeft en steeds meer krijgt. Waarover zou ik me verder nog druk maken. Wat een goed, mooi, aanlokkelijk vooruitzicht. Dan bloeit het leven op, wat kwetsbaar is, wordt beschermd. Zorgzaam, teder als een moeder. Krachtig en sterk als een vader. En ik ken deze figuur ook al. Want dit is de Here Jezus, dat kan niet missen. Hier wordt zijn karakter en zijn plaats getekend. Je herkent Hem hier toch in. Dat is wonderlijk. Als je een beetje door je oogharen naar de evangeliën kijkt, de verhalen over Jezus en zijn onderwijs, dan zie je deze figuur, deze man. Wat hier in Jesaja vooral woorden zijn, dat wordt in Jezus vlees en bloed. Een man die in allerlei heel concrete situaties in deze geest optreedt. Even tussen haakjes, laat dat niet ook heel duidelijk de betrouwbaarheid van de bijbel zien. Het bijbelboek Jesaja is echt een aantal eeuwen voor Christus geschreven en samengesteld. Het is echt niet bewust naar de persoon van Jezus toegeschreven. Dat is ondenkbaar. Dat zegt ook iets over de betrouwbaarheid van de bijbel. (dia 2) Ik haal even iets aan uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis over het gezag van de Schrift. Daar wordt gezegd dat wij de bijbel als gezagvol ontvangen, ‘niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en als canoniek erkent, maar vooral omdat de Heilige Geest in ons hart getuigt dat zij van God zijn. Het bewijs daarvan ligt bovendien in de boeken zelf. Want zelfs blinden kunnen tasten dat de dingen die erin voorzegd zijn, gebeuren.’ Het gaat me vooral even om die laatste zin. Dat wat eeuwen van tevoren voorzegd is, hebben mensen met eigen ogen gezien, en ook gehoord, gevoeld, geproefd met alle zintuigen.

(dia 3) Maar laten we teruggaan naar deze tekst zelf. Hoe wordt Hij nu precies uitgetekend? Om te beginnen wordt gezegd dat God zelf Hem steunt. God heeft Hem uitgekozen, God heeft Hem lief, Hem met zijn Geest vervuld. Een man die door God geliefd wordt en door Hem vervuld wordt. Je moet dan denken aan het moment van Jezus’ doop door Johannes de Doper. Toen er een stem uit de hemel klonk. ‘Dit is mijn Zoon, de geliefde, in Hem vind ik vreugde.’ God zegt dan eigenlijk: van alle mensen die op aarde leven, is dit mijn man. Bij Hem moet je zijn. Hij gaat uitvoeren wat God wil. Wil je God leren kennen en met Hem leven, dan moet je bij Hem zijn, Jezus van Nazaret. Je moet bij Jezus zijn, met alles waarover je je druk maakt. Met alles waarover je onzeker bent. Je bent jongere, en je loopt ontzettend tegen jezelf aan. Je hebt geen idee wie je bent en wat je plek is in de wereld. Zoek Jezus. Dat is geen goedkoop doekje voor het bloeden, de problemen zijn ook niet direct weg. Rondom Jezus is de ruimte waar je door God gezien en geliefd wordt. Waar je kunt ademhalen, tot rust komen, energie op kunt doen om de wereld en de problemen te hanteren. Je moet bij Jezus zijn als je je zorgen maakt over de kerk, ontwikkelingen. Jezus houdt zijn gemeente bij elkaar. Hij doet recht. Je moet bij Jezus zijn, in armoede, bij conflicten, als je niet weet wat je moet doen. Om te schuilen, liefde te ontvangen, vergeving en verzoening, wijsheid en richting, kracht, energie. Jezus is Gods dienaar, Gods lieveling, de man, vervuld van Gods Geest. Bij Hem moeten we zijn.

(dia 4) Wie is Hij dan en hoe is hij dan? Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt hij niet af, de kwijnende vlam zal hij niet doven. Daar heb je die hele tedere, zachte kant. Dat uiterst zorgzame, het lieve ook. De aandacht voor het kleine. Het gaat gemakkelijk zo dat mensen die grote rollen spelen in de wereld, aan het subtiele en het kleine voorbij lopen. Vaak onbewust, maar het zegt toch ook iets. Dat stadium, dat ben je voorbij, dat gevoel. Er zijn heersers op aarde, die zo in de kokervisie van hun eigen macht en imperium zitten, dat ze oorlogen voeren. Wat dat precies voor gewone mensen betekent, dat telt uiteindelijk niet. Dan ben je dus niet veilig. Maar ook in het relatief beschaafde land waarin wij wonen, wordt er over mensen heengelopen. In de bureaucratie heb je een nummer. Heb je een nummer of ben je een nummer? Ik noem maar iets praktisch, hoeveel mensen verdwalen wel niet in de formulieren die je moet invullen om aanspraak te maken op bepaalde uitkeringen. Misschien vooral mensen van allochtone afkomst. De wereld is hard, je moet het zelf doen. Tegen die realiteit lopen heel veel mensen aan, jongeren en ouderen. Hoe anders is Jezus. Denk aan dat indrukwekkende verhaal dat Hij aandacht geeft aan kleine kinderen, ze aanraakt, omhelst, zegent. De leerlingen maar denken dat Hij het veel te druk heeft.

Daar kunnen wij van leren, juist ook in ons jaarthema ‘ontmoeting’. Jezus is uit op ontmoeting. In zijn ruimte en in zijn sfeer mogen wij elkaar ontmoeten. De gemeente is zijn ruimte, Hij is hier Heer. Dat de wereld hard is, dat is zo. Dat wordt niet direct anders, het is een gegeven. Maar hier is Jezus Heer. Wij oefenen ons erin om echte aandacht voor elkaar te hebben. Wie ben jij, wat is jouw verhaal? De mooie kanten van jouw leven, de lelijke, je kracht, je zwakte, je geluk, je pijn, schuld en zonde. Als er echte aandacht is en echte liefde, kun je te voorschijn komen met die laatste dingen, datgene wat je moeilijk deelt, waar je je voor schaamt. Dat kan juist als de sfeer van Jezus heerst. Het is een probleem als mensen zich niet gezien en niet gekend voelen in onze gemeente. Jezus blaast de kwijnende vlaspit niet uit. Zo’n klein, zielig vlammetje. Het geknakte riet breekt Hij niet. Zo’n gebroken rietstengel, waar alle stevigheid uit is. Wat kun je ermee? Wat is het belangrijk om goede aandacht te hebben voor het breekbare. Mensen die zorg nodig hebben. Aandacht, maar ook respectvolle aandacht. Je kunt oordelen, kan dat geloofsvlammetje niet wat steviger zijn? Of respect hebben: dat dat kleine vlammetje er nog is. Dat de rietstengel niet echt gebroken is. Wauw. Als vrijgemaakte kerk hebben we een verleden, en ook nog wel een heden waarin gemakkelijk geoordeeld wordt. Wat kun je daar wel niet mee kapot maken. En wat is er ook kapot gegaan. Wij hebben als kerken een wat zakelijk karakter, en dat is op zich prima. Maar het kan kil worden. Vorige week was ds De Jong hier, en dan komen herinneringen boven aan het verleden. Ook aan die verkeerde kanten in de cultuur in de vrijgemaakte kerk.

(dia 5) De volgende typering van de knecht van de Heer laat juist zijn kracht zien. Het recht zal Hij zuiver doen kennen. Ongebroken en vol vuur zal hij het recht op aarde vestigen; En even verderop zegt God ‘In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen.’ Ik geloof dat we juist in de combinatie van die tederheid en die kracht de Here Jezus zien. Beide heeft Hij nodig om werkelijk onze verlosser te kunnen zijn, en de Verlosser van de wereld. Om zijn koninkrijk te vestigen, door te laten breken. De woorden ‘recht en gerechtigheid’ zijn dan belangrijk. De knecht van de Heer gebruikt zijn kracht om die te laten gelden op aarde. Recht doen, dat heeft altijd te maken met de bescherming van het kwetsbare, en het grenzen stellen aan kracht. Soms kan recht doen ook betekenen het straffen van boosdoeners. Daar wordt in de psalmen om gebeden. Heer, doe mij recht. Kom op voor mijn levensruimte. God doet recht aan de verdrukten. Dat is recht doen. Gerechtigheid is die levenssfeer waarin het leven opbloeit. Waarin boze krachten die het leven bedreigen op afstand worden gehouden. Gerechtigheid is een heel belangrijk kenmerk van het samenleven in Gods koninkrijk. Hoe vaak komt het woord wel niet voor in de bijbel, in het oude en nieuwe testament. Gods wetten zijn rechtvaardig, ze zijn altijd daarop gericht. In het grote accent op dat woord zie je dat de Here de God van het leven is, en van de bloei daarvan. God legt ons maar niet wat willekeurige regels op, maar neemt ons mee in een wereld van gerechtigheid. Ook dat is belangrijk als ons jaarthema ‘ontmoeting’ is. In een sfeer van gerechtigheid kun je elkaar werkelijk ontmoeten, ben je veilig. Als het onrecht heerst, heerst de angst, en ga je je voor elkaar verschuilen. Jezus zet zijn kracht in om recht te doen. Als ik dat zeg, hoort daar ook een vraag bij. Waar zet jij je kracht voor in? Wij hebben ook kracht, niet zoveel als Jezus, lang niet zoveel. Maar de kracht die je hebt, waarvoor zet je die in. Het evangelie nodigt uit om die in te zetten voor gerechtigheid, op een of andere manier. In de zorg voor kwetsbaren, in de bestrijding van armoede, in het zien en strijden tegen vormen van onrecht. Dan strijd je mee met de Heer.

(dia 6) Dit zegt God, de HEER, die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, die de aarde heeft uitgehamerd met alles wat zij voortbrengt, die de mensen op aarde levensadem geef, en levensgeest aan allen die daar verkeren:… Als we deze woorden erbij nemen, dan wordt het pas echt evangelie. God herinnert ons eraan wie Hij is, God van hemel en aarde. De god van Israël is maar geen stamgod. Hij is de God, die boven alle goden en machten staat, ver daar boven verheven. God zelf stelt zich achter deze knecht. Achter Jezus Christus, zo mogen wij dat als nieuwtestamentische christenen lezen. Dat is belangrijk. Anders was Jezus gewoon een goede kracht in deze wereld. Daar zijn er wel meer van, en dat is mooi. Maar er zijn ook zoveel slechte krachten. Het onrecht is zo sterk en zit zo diep in het samenleven van mensen op aarde. Deze woorden betekenen dat er een rijk van recht en gerechtigheid komt. De enige ware God staat daarachter. Hij wil dit zo. Wij lazen ook de context van deze profetie in Jesaja. Daar lezen we hoe de Here God tegenover de afgoden, de goden van de volken. De Here daagt die goden uit. Hebben jullie vroeger al verteld wat er nu gaat gebeuren? Vertellen jullie dan eens wat er in de toekomst gaat gebeuren. God daagt de volken uit. Israël als volk stelt niks voor, we zitten in de ballingschapstijd, ze hebben niet eens een eigen land. Die andere goden zijn veel indrukwekkender, want de volken zijn indrukwekkender. Die hebben power, zij stelen de show. De God van hemel en aarde is niet onder de indruk. Hij wijst op zijn knecht, op Jezus Christus. Hij zal zijn rijk laten komen, een rijk van recht en gerechtigheid. God staat er helemaal achter.

Wat betekent dat voor ons, broeders en zusters? In onze wereld zijn er ook zoveel krachten aan de gang. Personen en onpersoonlijke krachten, die kwaad doen, waar je bang van kunt worden. Maar het is waar: alle onrecht buigt voor Jezus. Dat zal eens gebeuren, al lijkt het er totaal niet op. Het stimuleert toch om je nu al in te zetten voor recht en gerechtigheid, in lijn met het koninkrijk van Jezus, dat overwint. En je mag ademhalen, in de ruimte van deze tekst. In de ruimte van Jezus Christus. Er zijn goede redenen om de drukte en de opwinding in onze wereld te relativeren. Het gevoel dat je niks mag missen. Er zijn goede redenen om daar eens uit te stappen. Want het is allemaal maar heel relatief en tijdelijk. Als je daaruit stapt, en de ruimte van Jezus Christus binnenstapt, komt de genade binnen en het recht. Kun je elkaar werkelijk ontmoeten. Een voorproefje krijgen en delen van dat eeuwige rijk. Want het koninkrijk van Jezus Christus komt echt.

Amen