**Marcus 11:12-25** zondag 11 maart 2018

Liturgie

Stilte/votum/groet

Aanbiddingsblok door band

Gebed

Jeremia 7:1-15

Ps 50:2,4,6

Marcus 11:12-25

Ps 50:7,8,11

Preek

Gz 156

Gebed

Collecte

Ps 146:1,3,4,5 (nieuwe psalmberijming)

Zegen

Broers en zussen in de Here Jezus,

Hoe kijkt Jezus zelf naar onze gemeente? De liturgie op zondag, de kringen, hij zou eens te gast zijn op een kerkenraadsvergadering of bij de bijeenkomst van een bepaalde commissie in de gemeente. Wat zou Hij ervan vinden? Dat vraag je je misschien wel eens af. Het is in elk geval ook goed om je dat af te vragen. Wij vragen ons vaak af wat andere mensen ervan vinden. En dat met alle goede bedoelingen overigens. Je kijkt naar de ander en je wilt hem of haar geen pijn doen. Maar hoe is het voor de Heer zelf? Dat is uiteindelijk een belangrijker vraag dan hoe het voor jou en voor mij is. Jezus komt binnen en Hij wordt vooral ontzettend kwaad. Stoppen, hiermee, onmiddellijk! Band, hoppetee, weg. Organist, hou ook maar op. En laat die dominee zijn mond dichthouden. Het is klaar. Dit levert niks op. Gauw stoppen dus. Op de kinderclub hebben jullie, jongens en meisjes, het een tijdje geleden ook over dit verhaal gehad. Dat Jezus de boel helemaal op zijn kop zetten in die tempel.

Dat is in wezen wat Jezus doet op dat tempelplein in Jeruzalem. Het hele tempelbedrijf wordt stilgezet. Jezus neemt de regie over, niemand mag meer kopen, verkopen en geld wisselen. Er mogen geen dieren meer verplaatst worden over het plein. Stoppen. Het heeft op de mensen een geweldige indruk gemaakt. Het lijkt zelfs het moment te zijn waarop de hogepriesters en de schriftgeleerden definitief besloten om Jezus uit de weg te ruimen. Of in elk geval speelde deze gebeurtenis een grote rol. Als Jezus later beschuldigd wordt voor het Sanhedrin, luidt de aanklacht van een valse getuige: ‘Hij heeft gezegd deze tempel af te breken en drie dagen op te bouwen.’ Dat is de verdraaiing van een uitspraak van Jezus rondom deze gebeurtenis. Dat weten we uit het Johannesevangelie. Dit is puur menselijk gezien een geweldig brutale daad. Hij heeft mensen hier gekwetst in wat hen ten diepste beweegt. Om de tempeldienst stil te leggen. De plaats waar het hart klopt van Israëls godsdienst. Hier staat Israël voor zijn God. Wij ontmoeten Jezus hier in zijn toorn, in grote verontwaardiging. En waar raakt dat ons, ons kerkelijk leven, ons persoonlijk leven met de Heer?

Eerst kijken we naar de betekenis van deze gebeurtenis voor het toen en daar. Wat is nu het exacte punt waarom Jezus zo boos wordt? Zou dat nu alleen maar zijn omdat het zo’n lawaaierige toestand op het tempelplein is dat je aan bewust gebed voor God niet meer toekomt? Zou het Jezus alleen gaan om ongelukkig gekozen vormen en structuren? Zoals er onder ons ook wel kritiek is geweest, of misschien nog wel is, vanwege gebrek aan stijl in de kerkdienst? Overigens, dat soort kritiek kan best wel eens terecht zijn. Maar ik geloof niet dat dat nu Jezus’ punt op dit moment is. Wij komen daarachter als we luisteren naar Jezus’ eigen woorden. Hij citeert een tekst uit Jesaja en een tekst uit Jeremia. Zeker vanuit dat laatste citaat, ‘Jullie hebben van het huis van mijn Vader een rovershol gemaakt’, kunnen we opmaken dat Jezus’ optreden in één lijn ligt met de kritiek van de oudtestamentische profeten op Israëls toenmalige eredienst in de tempel. In Jeremia’s en in Jezus’ tijd bloeide de tempel. Die tempeldienst was een ankerpunt voor Israël. Het gaf hun een geweldig gevoel van zekerheid. Het was ook heilig. De tempel van de Heer, de tempel van de Heer. Mensen beleefden waarschijnlijk ook heel veel bij die tempel. En het gevoel dat God dichtbij was. Jeremia maakt er gehakt van. Schijnzekerheid is het. Je denkt dat je veilig bent, maar je bent het niet. De Here God kan uit die prachtige tempel wegtrekken, het laten gebeuren dat hij met de grond gelijk wordt gemaakt. Wat is nu wel belangrijk, zo houdt Jeremia de vrome tempelbezoekers voor. Dat jullie werkelijk recht doen, eerlijk met elkaar omgaan. Dan is het zo belangrijk dat jullie de kwetsbare en behoeftige mensen zien staan. Vreemdelingen, weduwen, wezen. Jullie leven in de praktijk alsof je God niet kent. Jullie gaan slecht met je bezit en met je geld om, puur egoïstisch. Jullie gedragen je onbetrouwbaar naar elkaar, op seksueel vlak, op het vlak van je beloften. Je staat niet voor wat je belooft. Je flirt met andere goden, Baäl wordt genoemd. Je kunt wel trouw naar die tempel komen, en denken dat het daar dan om gaat. Maar het gaat er net zo goed om hoe dat dat vrucht draagt in het geheel van je leven. Vruchten van recht doen aan elkaar en andere mensen. Dat is Jeremia’s boodschap. En dat is hier ook Jezus’ boodschap.

De verkoop van die dieren en het wisselen van geld vond plaats op de zogeheten voorhof der heidenen, dat is het grootste plein van de tempel. Daar mochten ook heidenen komen met belangstelling voor Israëls godsdienst. Wat gebeurt er in die voorhof? Je kunt geld wisselen, allerlei valuta voor je offer in de tempel. Je kunt een dier kopen om te offeren. Dat is gemakkelijk, dan hoef je dat niet van weet ik waar mee te slepen. En je denkt: dat is toch prima, dat bevordert het offeren, het maakt de eredienst in de tempel gemakkelijker. Dat zal minstens oorspronkelijk ook de oprechte bedoeling zijn geweest. Maar het resultaat is een soort commercieel bedrijf, en waarschijnlijk ook aardig corrupt. Mensen slaan een slaatje uit de belangstelling voor de tempel, voor Israëls godsdienst. Jezus haalt ook dat woord uit Jesaja aan. ‘Mijn huis zal een huis van gebed zijn voor alle volken’. We bevinden ons op de voorhof der heidenen. Die had Salomo’s tempel nog niet, die was er pas veel later, pas bij de tempel van Herodes. Maar die weerspiegelt wel iets van Gods bedoeling met de tempel, namelijk een huis van gebed voor alle volken. Laten alle volken naar de tempel in Jeruzalem stromen om daar God in zijn genade te ontmoeten. ‘Komt, koopt, zonder geld, zonder prijs wijn en melk.’ Als je Jesaja 56 leest, dan zie je dat juist de kwetsbare mensen een plek krijgen in Gods huis. Vreemdelingen, eunuchen, mensen die gecastreerd en gemankeerd zijn. Laat ze komen. Nu moeten ze eerst door de commercie heen, van al die israëlieten die geld willen verdienen aan wat de Here uitdeelt in zijn huis. Dan heb je toch niet begrepen wie de Here werkelijk is. Dan kun je die tempel wel opdoeken.

Wat betekent dit nu voor ons, broeders en zusters? Kunnen ook wij op zo’n manier erediensten houden of gemeente zijn, dat Jezus zegt: hou er maar mee op! Dat kan, die mogelijkheid moeten we reëel onder ogen zien. Waar kijkt Jezus naar? Vast niet of de vormen wat klassieker of wat moderner zijn. Misschien wel naar andere dingen, dan de dingen waar wij naar kijken. Het gaat er uiteindelijk om of onze dienst aan God vrucht draagt. En dan zijn dat vruchten van recht en gerechtigheid. Hoe wij samenleven op aarde, intern in de gemeente, maar misschien nog wel meer hoe we onze plaats in de maatschappij innemen. Hoe gastvrij ben je? Dan gaat het nog niet eens over de vraag hoe vaak er iemand bij jou koffie komt drinken. Maar hoe open is je wereld? Het liefst naar mensen toe die zijn zoals jij, of ook heel anderen? Hoe gastvrij ben je? Dat blijkt ook in je portemonnee. Daar kunnen we bij elkaar uiteindelijk niet in kijken. Maar zelf kun je uit je bestedingspatroon wel opmaken waar je hart zit. Bij jezelf, je eigen plezier, je comfort. Of doe je recht met je geld. Deel je je middelen. Of je nu veel hebt te besteden of wat minder. Delen hoort bij het leven als christen, het is onmisbaar, ook voor jongen met een bijbaantje, ook voor studenten. Het delen van je leven. Dit is het eerste dat Jeremia noemt. Nog voor de ontucht, meineed en afgodendienst. Natuurlijk zijn die dingen ook belangrijk, maar dit noemt Hij het eerste. En juist dat accent vind je ook terug in het optreden van Jezus tegen die commercie in de tempel. En vanuit zijn verwijzing naar dat woord in Jesaja, mijn huis een huis van gebed voor alle volken. En uiteindelijk is de vraag: deel jij je leven zo met anderen dat Gods genade door jouw leven heen naar anderen stroomt. Of is jouw levensstijl eerder een obstakel voor anderen. Je leven is op jezelf gericht, en je gaat ook naar de kerk. Hou dan maar op. Die toorn van Jezus raakt jou. Broeders en zusters, laten we juist in de veertigdagentijd deze vraag onder ogen zien. Wat is mijn eredienst waard voor God?

Het gaat om de vruchten. Dat blijkt ook daarin dat de geschiedenis van de tempelreiniging ingeklemd staat door die vervloeking van die vijgenboom. Vooraf het vloekwoord zelf, en na die tijd de zichtbaar dode boom. Het is het enige wonder van Jezus waarin iets kapot gaat. De meeste wonderen zijn juist genezingen. Een schokkend teken voor de leerlingen. Ik geloof dat die vijgenboom symbool is voor Israël. Jezus zoekt vruchten bij Gods volk. En de boom ziet er van afstand prachtig uit, vol bladeren. Mooie boom. En het is niet de tijd voor de vijgen, dus dat je die niet gelijk ziet, is niet zo gek. Maar als je zoekt, dan moet je wel de knoppen al zien, het begin van de vruchtjes. Die werden in die tijd ook wel gegeten, soms vooral als noodoplossing. Jezus veroordeelt niet op het eerste gezicht. Als Jezus hier is, en Hij is hier, dan zegt Hij niet. Oh, het voelt niet helemaal goed, ze ogen wat ongeïnteresseerd, het zal dus wel niks zijn. Nee, Jezus loopt naar de boom toe en zoekt. Is daar het begin van de vruchten. De ene periode in jouw leven is voor anderen vruchtbaarder dan de andere. Dat is niet zo erg. Vruchten groeien. Maar ook als het in jouw leven nu niet de tijd van de vijgen is, zijn die kleine beginnetjes er? En dan nog iets. Jezus heeft honger, staat er aan het begin. Zo stapt hij op die boom af. Jezus komt ook naar ons toe in de hongerige, de dorstige, de vreemdeling, de naakte, de gevangene. Dat zegt Hij zelf. Hij zoekt een beetje barmhartigheid, mededogen, genade. Dat je het leven deelt, de middelen van je bestaan. Hij komt naar je toe in die man, die vrouw, die jongen, dat meisje, dat je nodig heeft. Zijn er vruchten, of misschien maar vruchtjes. Hij ontvangt ze graag. Maar als er niks is, waar ben je dan mee bezig? Als er in onze gemeente niks te halen valt, waar zijn we dan mee bezig? Dan wordt die kwetsbare Jezus een toornende Jezus.

Het is veertig dagen tijd. Waar sta jij, waar sta ik? Misschien kunnen we het hele gebouw van onze liturgie wel opdoeken. Ook dan mag ik je met hoop naar huis sturen. Jezus zegt: breek deze tempel af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. Dan heeft Hij het over zijn lichaam. Als het gebouw van onze eredienst vruchteloos blijkt, is dat reden om naar Jezus toe te gaan. Met Hem is je oude leven gekruisigd en is er nieuw leven. Na die veertig dagen wordt het Pasen. Jezus staat op met een nieuw lichaam. Er is ruimte om opnieuw te beginnen. Doe het. Vandaag.

Amen