Votum & groet

Zingen: **Opwekking 623/Laat het huis gevuld zijn**

**Opwekking 489/Wij willen U ontmoeten**

De Tien woorden

Zingen: **Opwekking 811/Was mij witter dan sneeuw**

Gebed

Bijbellezing: **2 Koningen 22: 1-2; 11-13. 23: 1-3; 24-30**

Zingen: **Hillsong, Oceans**

Preek: **2 Koningen 23: 25**

Zingen: **Sela, Er is een roos ontloken**

Gebed

Collecte

Zingen: **Opwekking 525/Jubel het uit**

Zegen

2 Koningen 23: 25

**[1]** Kijk, ken je hem? Dit is Captain America en hij is een van de superhelden uit het Marvel Universum. En zo’n plaatje als dit heeft nauwelijks ondertiteling nodig: hier staat hij voor ons, zo intelligent, zo sterk en zo snel als maximaal mogelijk is voor een mens. En dat is natuurlijk ook de rol van superhelden en daarom zijn ze denk ik zo populair: dat ze een soort spiegel voor je zijn, een soort ideaal van wat wij zouden kunnen zijn, als… Natuurlijk zijn het übermenschen en natuurlijk zijn ze pure fantasie, maar tegelijk geven ze een heel realistisch beeld van onze idealen en onze dromen. En van onze angsten, natuurlijk, als het om de antihelden gaat.

**[2]** Ik wil graag dat je begrijpt dat die oude koningen van Israël en Juda ook voor een deel dezelfde rol hadden als superhelden bij ons. Aan wat zij deden kon jij je spiegelen: een superheld als koning David – iedere herdersjongen in Israël droomde er eeuwenlang van om de nieuwe koning David te zijn. Dat jij de reus verslaat met een slinger, pats, raak! Of ook dat jij met jouw gitaar de mooiste zelfgeschreven nummers speelt. Maar bijvoorbeeld een Achab, dat wilde je dan niet zijn. Die man was net zo zielig als dat hij geniepig was, een onwaardige koning. En in dat rijtje van helden en antihelden hoorde ook koning Josia thuis, de man die vandaag in de schijnwerpers staat. En de vraag is natuurlijk: kun jij je een beetje spiegelen aan hem? Kan hij inderdaad jouw voorbeeld zijn?

Wat zijn de superkrachten van Josia? Ik zet wat dingen op een rijtje. **[3]** ‘Ook zuiverde Josia het land van geestenbezweerders, waarzeggers, huisgoden, afgoden, kortom, van alle verfoeilijke praktijken die in Juda en Jeruzalem voorkwamen.’ **[4]** Nu kan het zijn dat jij hier vooral de afstand voelt. Hoezo huisgoden en hoezo afgoden? Daar doen wij niet aan. En geestenbezweerders en waarzeggers… je kunt ze overdag tegenkomen op de commerciële TV-kanalen, maar je moet wel een hele grote bankaardappel zijn om daar langer dan twee minuten naar te kijken. Wat zijn afgoden en waarzeggers nog helemaal, vandaag?

Het lijkt mij ten diepste dat afgoden opduiken waar wij de waarheid niet onder ogen willen zien. Afgoden duiken op waar wij de waarheid niet onder ogen willen zien. De waarheid: over jezelf, bij voorbeeld als je ziek bent of teleurgesteld. De waarheid: over je leven, bij voorbeeld als je ontdekt dat alle wat je opbouwt diep kwetsbaar is. De waarheid: over hoe de wereld in elkaar steekt, groter en dreigender dan je lief is. En ik geef toe: de waarheid is ook helemaal niet leuk om onder ogen te zien. Dus ligt het ook erg voor de hand om krachten en machten te verzinnen, die jou een beetje helpen. Afgoden, dus. En mocht je nu denken dat ik daarmee niet alleen geloof in afgoden bekritiseer, maar ook het geloof in de levende God, dan vergis je je. Want Hij wil juist dat je de waarheid onder ogen ziet. En dus weg met de afgoden, de fraaie en minder fraaie leugens, waarop je ten onrechte vertrouwt.

Wat zijn de superkrachten van Josia? Dit is ook een mooie: **[5]** ‘Josia liet ook de heiligdommen afbreken die de koningen van Israël op de offerhoogten in Samaria hadden gebouwd. […] Terug in Jeruzalem beval de koning het volk: ‘Vier Pesach ter ere van de Heer, uw God, zoals het hier in het boek van het verbond beschreven staat.’’ **[6]** Wat je hierbij moet weten is dat in de tijd van Josia het koninkrijk verscheurd was in een noordelijk rijk en een zuidelijk rijk. Bovendien was dat noordelijk rijk veroverd geweest door vijanden en verwoest en verarmd. Maar Josia heeft een droom om het land weer één te maken en hij begint met het vieren van het Pesachfeest zoals het hoort, in Jeruzalem.

Nou, onze wereld kan wel een beetje Josia gebruiken. Bij voorbeeld om een beetje eenheid tussen verschillende landen te brengen. Tussen Noord- en Zuid-Korea is misschien te veel gevraagd, maar tussen Spanje en Catalonië zou ook al mooi zijn. Of om een beetje eenheid in Nederland te brengen, waar iedereen schreeuwt en niemand luistert. Of meer eenheid in onze kerken, of in onze gemeente, of, ik weet het niet, in je eigen gezin… Het Pesachfeest toen was een herinnering aan waar ze vandaan kwamen, wat hun gemeenschappelijke wortels waren, en hun gedeelde idealen. Wat zou zo’n Josia vandaag voor jou kunnen betekenen, voor je familie, je gemeente, de politiek?

En als laatste superkracht van Josia: hij was niet bang om door te zetten. **[7]** ‘Tijdens de regering van Josia trok farao Necho van Egypte naar de Eufraat op om zich bij de koning van Assur te voegen. Koning Josia ging de farao tegemoet…’ **[8]** Geloof me, het Nederlandse leger had op 10 mei 1940 meer kans tegen de Duitsers, dan Josia hier tegen de Egyptenaren. En toch gaan, hè. Want je bent een held of je bent het niet. Geen wonder dat dit de conclusie is: ‘Met hart en ziel en met inzet van al zijn krachten trachtte [Josia] de wetten van Mozes strikt na te leven en terug te keren tot de Heer, zoals geen van zijn voorgangers of opvolgers ooit gedaan heeft.’ Amen.

Nee, grapje. Het verhaal is nog niet afgelopen. Want er is een ander verhaal, of eigenlijk: een andere manier om hetzelfde verhaal van Josia te vertellen. Bij elk van zijn superkrachten kun je namelijk je vraagtekens hebben. Ik wil dat kort laten zien. Als eerste dat Josia dus een eind maakte aan de afgodendienst in het beloofde land. Ehm… als hem dat werkelijk zo goed zou gelukt zijn, hoe komt het dan dat binnen een kwartaal na zijn dood zijn hele heiligheidsproject weer verzand is? Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van koning Josia, maar ik twijfel wel aan de resultaten. Hijzelf meende het voor meer dan honderd procent, maar hij kreeg de mensen niet echt mee. **[9]** Mislukt.

En over die mensen gesproken, dat prachtige verenigingswerk dat Josia deed om het oude Israël weer tot één natie onder God te maken… Ehm… We zien dus net dat het volk niet echt één natie *onder God* wil zijn, maar *één natie* werd het ook niet echt. Koning Salomo regeerde 400 jaar eerder over een machtig gebied van 800 bij 200 kilometer, maar je kunt veronderstellen dat het rijk in de tijd van Josia was beperkt tot Jeruzalem en omstreken. Dan kun je wel heel stoer doen over dat ene perfecte Pesachfeest dat Josia organiseerde, maar wat nu als het feitelijk heel wat kleinschaliger was dan Gods oorspronkelijke idealen? Het volk herenigd? **[10]** Mislukt.

En wat betreft zijn verzet tegen farao Necho: in de parallelle geschiedenisbeschrijving in het Bijbelboek 2 Kronieken kun je lezen dat God Josia waarschuwde om dat niet te doen. En als je ook ziet hoe het afloopt, met de dood van Josia en na nog wat schijnzelfstandige koningen na hem de ondergang van de stad en het land… En het ging zoals een profetes het in de tijd van Josia had voorspeld, Chulda heette zij. En zij had voorspeld dat Josia, omdat hij oké was, het niet hoefde meemaken, maar dat de stad wel verwoest zou worden. Goed gedaan, Josia. **[11]** Niks bereikt, Josia.

**[12]** Dus wat nemen we dan mee als boodschap voor ons vandaag? Wat kan jou nog raken als je dit leest? Hoe kan zo’n koning nog jouw voorbeeld zijn? Ik zal je vertellen wat mij raakte aan dit verhaal van Josia. Dat is dit: dat hij trouw was, omdat hij trouw was. **[13]** Dat hij trouw was, omdat hij trouw was. Heel vaak zijn mensen trouw, in de hoop dat ze er wat voor terugkrijgen. Jij blijft trouw aan iemand anders, omdat je hoopt of verwacht dat zij dan goed voor jou zal blijven. Of je blijft trouw aan God of aan je geloof, omdat je ervan uitgaat dat God dan voor jou zorgt. Dan ben je ook trouw, maar dat is trouw met een bijsmaakje. Josia is trouw om de trouw, met hart en ziel en inzet van al zijn krachten.

En ik geloof dat zulke trouw veel waard is. Zoals Josia’s trouw aan God, in het wegdoen van de afgoden. Laat me dit even verbinden aan de tijd van Advent, de tijd van verwachting voor de komst van Christus met kerst. In zekere zin leven we ook na de geboorte van Christus nog steeds in een soort adventstijd. Omdat we nu de wederkomst van Christus verwachten. En jij en ik, we weten gewoon nog niet hoe en wanneer de Heer zijn beloften gaat vervullen. En stel je voor dat jij nu net leeft in de tijd dat Hij nog niet komt en bovendien in een tijd van weinig zichtbare bewijzen van Gods kracht. Als jij dan trouw bent, omdat je voor jouw trouw aan God iets van God terugverwacht, dan ga je vastlopen. En dan kun je zomaar God vervangen door allerlei afgoden, die je dan maar vertrouwt. Maar Josia houdt je de spiegel voor: trouw zijn om de trouw, afzien van de schijnsteun van afgoden en liever naakt in de storm staan dan jezelf met leugens voor de gek houden.

Trouw om de trouw – ook in dat verlangen naar eenheid dat Josia kenmerkt. Ja, je kunt allerlei relativerende opmerkingen maken bij het resultaat dat zijn pogingen tot herstel van de eenheid hebben. En dus? Gaan we ons dus maar bij voorbaat neerleggen bij alle verdeeldheid, in je huis, in je klas, in je stad? Begrijp me goed: ik ben als christen altijd voor realisme. Doen alsof er eenheid is terwijl er eigenlijk allerlei scheuren lopen, dat slaat nergens op. Maar wat jouw instelling is, daar gaat het me om. In jouw familie: ben jij een vredesmacht of ben jij iemand die kapot blijft maken wat God heeft samengevoegd? Laat Josia je superheld zijn. Ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Ik zet de deuren open en nodig iedereen voor het feest van bevrijding, het Pesachfeest.

Trouw om de trouw – en ergens, zelfs als Josia dan aan het eind een verkeerde slag maakt en optrekt tegen farao Necho, terwijl de Heer dat niet van hem verlangde, ergens wekt het verhaal de indruk dat God of in elk geval de schrijver van het Bijbelboek Koningen er wel begrip voor heeft. En dus ook begrip zou hebben voor jou, wanneer jij met goede bedoelingen je inzet voor God, maar per ongeluk een gevecht voert waartoe God je niet heeft geroepen. Zou God niet toch je trouw zien? Trouw, niet om er iets mee te verdienen, maar omdat het goed is. Trouw om de trouw.

Ik denk dat je dat kunt meenemen als rechtstreekse boodschap van het leven van Josia voor jou vandaag. Maar ik denk dat er meer is. En dat is dan eigenlijk precies dat besef van onmacht, **[14]** van mislukking. Er zit iets in het verhaal van Josia, dat ons zegt: als zelfs zulke trouw van zo’n koning niet helpt, wat blijft ons dan over? En in feite is dan het verhaal van Josia een soort van samenvatting van het verhaal van Israël. Of zelfs van het verhaal van alle mensen. Een pijnlijk en eerlijk verhaal van onmacht.

Er is heel veel te doen geweest over wat voor boek er nu precies door Josia gevonden is. Kijk, Josia liet de tempel herstellen en ergens werd een boekrol gevonden en toen ze die lazen kwamen ze erachter dat ze niet alleen de tempel, maar ook de hele dienst aan God moesten herstellen en de mensen en het land opnieuw moesten heiligen. Welk boek zou dat geweest zijn? Was het Deuteronomium? Is mogelijk, alleen gaat Josia ook het Pesachfeest vieren en daarover gaat het in een ander Bijbelboek, in Exodus. Bij gebrek aan meer informatie is het goed om dit maar open te laten. Het is wel grappig om te zien hoe heel veel bijbelwetenschappers precies weten welke delen en fragmenten uit het Oude Testament bij dit boek van Josia horen en welke niet en bij welke andere Joodse geloofstradities die andere delen en fragmenten dan wel precies horen. Vooral Duitse theologen zijn daar heel grondig in. Maar zoals ik zei, het lijkt mij beter, ook wetenschappelijk beter, om dat open te laten.

Wat je wel kunt zeggen is dit: in het verhaal van Josia komt het verhaal van Israël en daarmee het verhaal van alle mensen voorlopig tot een eind. En de voorlopige conclusie is: onmacht. Wij, mensen, zijn niet bij machte om blijvend iets moois van ons leven en onze wereld te maken. En dat ligt niet aan het materiaal waarmee we moeten werken, want de schepping is goed. En het ligt ook niet aan de God die ons geschapen heeft, want ook God is goed. En het ligt ook niet aan de wetten van God die Hij ons gegeven heeft, want ook die zijn goed. Zelfs wanneer de wetten van God als consequentie hebben dat het verhaal van Josia en het verhaal van Israël eindigen in ballingschap. Josia’s trouw is goed. Maar hij is en wij zijn niet bij machte onszelf en onze wereld echt beter te maken. Onmacht.

Zes eeuwen lang heeft Israël hierop zitten puzzelen. Steeds opnieuw luisterden ze naar de geschiedenis van schepping en zondeval, van Abraham en Mozes, van Juda en Ruth en David en Josia. Van alle kanten hadden ze gekeken en geklopt en geschud aan de verhalen, profeten hadden nieuwe invalshoeken gevonden en nieuwe hoop. Maar zes eeuwen lang waren ze feitelijk niet voorbij Josia gekomen: trouw blijven om de trouw en je onmacht erkennen.

**[15]** Toen kwam Jezus. Als mens. Als baby’tje. Onmacht in het kwadraat. Maar met een geheime superkracht. Trouw. Pure, liefdevolle, niet claimende, alles verdragende, goddelijke trouw. Hij zette alle afgoden in hun hemd: leugens zijn het, niet te vertrouwen. Hij opende een nieuwe route naar eenheid: tussen Joden en heidenen, slaven en vrije mensen, vrouwen en mannen. En net als Josia ging ook Hij tenslotte de strijd aan die Hij wist dat Hij nooit zou winnen. Niet tegen een farao, maar tegen de dood zelf. Niemand had dat gevecht durven aangaan – of kunnen aangaan. Nergens wordt onze onmacht duidelijker. Maar hé, zijn trouw en zijn liefde waren zo goddelijk, dat God zelf zijn macht tegenover al onze mensenonmacht inzet.

En zo kreeg Josia toch een opvolger die een grotere held was dan hij.

Amen.