Votum & groet

Zingen: **Schrijvers voor gerechtigheid /Met open armen**

De Tien woorden

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

Gebed

Bijbellezing: **Lucas 1: 67-79**

Preek

Zingen: **DNP Psalm 72: 1, 7/God, laat de Koning goed regeren**

Gebed

Collecte

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

Zegen

Lucas 1: 67-79

**[1]** Zacharias profeteert en volgens mij is wat hij ziet een nieuwe wereld van God en in die nieuwe wereld van God geldt één ding: hier kun je veilig wonen. Hier kun je veilig wonen. En ik denk meteen: doe mij dat land maar, Zacharias. Vertel me, man, waar moet ik wezen? Want ik ben de onveiligheid zat, het onzichtbare gevaar van een virus, het zichtbare gevaar van die idioten die geen afstand houden in de Jumbo… o, sorry… ik weet het, ik ben ook niet altijd veilig voor anderen, met m’n slecht onderdrukte irritaties. ‘Hier kun je veilig wonen’? Vertel me, Zacharias, waar moet ik wezen?

 Het antwoord is duidelijk. Wanneer Zacharias profeteert van de nieuwe wereld van God, waar je werkelijk veilig kunt wonen, dan ziet hij de komst van twee figuren. Twee figuren, de eerste is iemand van hemzelf, zijn eigen zoon Johannes, God is genadig! En de tweede is Iemand van God of misschien wel God zelf. En Johannes gaat *zijn* heraut zijn. Johannes gaat zich helemaal focussen op God en dan gaat Johannes de boel schoonvegen (want God komt er aan of in elk geval Iemand van God) en als je hem vraagt: ‘Waar ben je mee bezig, Johannes?’, dan zegt Johannes: ‘De Heer, Hij komt, bereid je voor!’ Want als Hij komt, dan wordt de oude belofte voor de wereld waar: hier kun je veilig wonen.

 Maar om de wereld een veilige plek te maken zijn er drie dingen nodig. Drie dingen, voordat je hier veilig kunt wonen. Drie voorwaarden: de schuld moet zijn opgelost, de vijanden moeten hun macht kwijt zijn en wij moeten vrede doen. Ik weet niet of ‘vrede doen’ Nederlands is, maar ik leg het straks uit. Drie voorwaarden voor een nieuwe wereld: **[2]** de schuld is opgelost, de vijanden zijn machteloos en wij doen vrede.

1. Als voor Zacharias één ding duidelijk was, dan is dat dit: zolang wij nog niet veilig wonen, dan is onze schuld nog steeds een probleem. Zolang wij nog niet veilig wonen, is onze schuld nog steeds een probleem. Vijfhonderd jaar eerder was het volk van God ontvoerd uit het beloofde land, ontvoerd in ballingschap. God had het van tevoren gezegd: dit land, nou, het is misschien niet het paradijs voor jullie, maar het scheelt niet veel. Heb je naaste lief, heb Mij lief en leef hier gelukkig. Maar de ballingschap bewees het: ze hadden elkaar en God niet liefgehad. Integendeel. En zelfs in de dagen van Zacharias, vijfhonderd jaar later: als Zacharias na zijn dienst in de tempel de voordeur uitkwam, dan zag hij vanuit zijn ooghoek de burcht Antonia, de Romeinse bezetters. Zolang wij nog niet veilig wonen, is onze schuld nog steeds een probleem.

 Ik nodig je heel van harte uit om hierin eens naast Zacharias te gaan staan. Hoe ga je om met alle ellende in de wereld? Ik wil vanmorgen graag pleiten voor de houding van Zacharia, de houding van Israël. Ik heb zelf wel eens een andere houding. Ik denk wel eens: als deze wereld zo’n rotplek is, dan is dat de schuld van God. Dan is Hij het probleem. En ik zal het bij mezelf houden, maar misschien herken je het en kun je er net als ik nog eens over nadenken. Wij denken, sorry, ik denk wel eens: God is almachtig en Hij is goed, nou, dan is het zijn schuld als mijn leven niet goed is. Doe er wat aan, God! Zacharias denkt: God is almachtig en God is goed – en toch leven we nog in ellende. Wat zegt dat over ons en over onze eigen verantwoordelijkheid? Waar is het door ons fout gegaan?

 Begrijp me goed: er is genoeg ellende waar jij niet zelf de schuld van draagt. Ik denk dat Zacharias erover kan meepraten. Soms overkomt je iets verdrietigs en het is niet jouw fout. Voor Zacharias: ik weet het natuurlijk niet, maar zij waren jarenlang kinderloos en ik kan me zo indenken dat wanneer hij van zijn tempeldienst in Jeruzalem teruggaat naar zijn dorp in het bergland, en hij ziet vanuit de verte Elisabeth in de deuropening staan, dat hij dan bij zichzelf denkt: ‘Wat zou de wereld een stuk mooier zijn als God aan een vrouw zoals jij een dochter zoals zij zou geven, en dat zij net zo’n cadeau voor haar omgeving zou zijn als jij bent…’ Maar hun leven was anders gegaan. Soms gaat het niet goed en het is niet jouw fout.

 Maar er blijft genoeg over waarvoor je wel je verantwoordelijkheid kunt nemen. Of op z’n minst, waarnaar je kunt kijken om er wat aan te doen. En niet direct op God afschuiven. Ik merk steeds vaker dat ik chagrijnig wordt als mensen dingen op God afschuiven. ‘Als God zo goed is, waarom laat Hij dan deze pandemie zoveel leed veroorzaken?’ Rot toch op. Eerst geen vleermuizen eten, eerst afstand houden, eerst in je elleboog niesen en je handen wassen. Eerst elkaar verzorgen en ondersteunen. En pas dan mag je het probleem op God afschuiven. Maar dan is er ook niks meer af te schuiven. Wat wil God ons leren met deze crisis? Dat je je handen moet wassen. Wat ik bedoel is dit: Zacharias weet dat hun schuld het probleem is. En schuld betekent ook verantwoordelijkheid. En ik denk dat onze verantwoordelijkheid verder gaat dan we soms vermoeden. Maar dat is een andere preek.

 Wat zien we tot nu toe? Zacharias wist: veilig leven is een utopie, zolang onze schuld ons nog boven het hoofd hangt. En als de geschiedenis je iets leert is het dit: het lukt ons niet zelf de Romeinen te verjagen, en als het ons lukt is er wel weer een nieuwe vijand. En wanneer het ons lukt corona te boven te komen komt er wel weer een nieuwe bedreiging. Ik zei net dat ik het zo fout vind om de schuld, de verantwoordelijkheid voor wat wij verklooien op God af te schuiven. Maar op een dieper niveau zie ik ook geen andere optie. God moet onze schuld voor ons oplossen, want het gaat ons niet lukken. En dan is het hier nog niet veilig. Maar hoe kan Hij dat doen dan?

2. Er komt nog iets bij wat het probleem alleen maar groter maakt. De tweede voorwaarde: om veilig te wonen, moeten wel onze vijanden eerst hun macht kwijt zijn. Vijanden. Heb jij dat ook, als jij de Bijbel leest en het gaat over vijanden, dat jij dan denkt: nee, niet weer… Voor ons is geloof een soort innerlijk idee dat er iemand van je houdt. Dan heb je niet zoveel last van concrete vijanden. Ja, of je moet ze gaan vergeestelijken ofzo… Als je daar wel eens tegen aanloopt bij het bijbellezen, dan heb ik wel een leestip voor je. Vul elke keer als je in de Bijbel vijanden tegenkomt, gewoon je eigen naam in. Of ‘de Noordeuropeanen’ ofzo. Want toen die Bijbel geschreven werd was dat het geval: Israëls directe buren waren al al te vaak vijandig, laat staan al die barbarenvolken verder weg. En het feit dat jij vandaag geen vijand van God en van zijn volk bent, maar een vriend van God en onderdeel van zijn volk, hoor eens, dat was gewoon Gods manier om zijn volk van zijn vijanden te verlossen: maak ze tot vrienden, maak ze tot je eigen volk.

 Maar goed, dat wist Zacharias nog niet allemaal. En ik denk dat ik bij zijn loflied nóg wel een leestip heb. Kijk, Zacharias kwam na een dienst de tempeldeur uit en zag uit zijn ooghoeken de burcht Antonia en daar zaten ze: de Romeinse vijanden. En dus is het beloofde land nog geen veilige plaats. Wat *kan* Zacharias anders verwachten dan dat de beloofde redding door God bestaat uit het verjagen van de Romeinen door God? En voor een groot deel kun je zijn woorden, de lofzang van Zacharia, ook zo lezen. En, net zo, grote delen van het Oude Testament. En toch is het interessant dat in dat Oude Testament zelf en ook in de Lofzang van Zacharias de boodschap van vrede en heil breder is dan alleen voor Israël en tegen Romeinen. Als God een verbond met Abraham sluit, zoals Zacharias zegt, dan gaat het niet alleen over het ene volk van Abraham. Op de een of andere manier gaat Abraham, gaat zijn volk, gaat Iemand uit zijn volk, ook een zegen zijn voor alle volken, voor de hele wereld. En toen Lucas jaren later deze Lofzang in zijn evangelieboek opnam, zorgde hij ervoor dat deze verwijzing naar dit verbond van God met Abraham er niet uit verdween.

 Wat ik nu zeg is een veronderstelling, maar ik nodig je uit om er eens over door te denken. Lucas schrijft zijn evangelie voor een hooggeplaatste man in het Romeinse Rijk, voor de hooggeachte Theofilus. En eerst neemt Lucas Theofilus bij de hand, het Judese bergland in. Want het heil van de wereld begon in Israël, het heil is uit de Joden. En dus moeten wij, vijanden van vroeger, eerst eerbiedig luisteren naar onze geestelijke moeder Maria en onze geestelijke vader Zacharias. Maar volgens mij wil Lucas tegelijk zijn eigen volksgenoten, de Joden, herinneren aan iets dat ze misschien wel eens bijna vergaten: dat Gods beloften verder gingen dan Israël alleen. Luister maar eens hoe het evangelie volgens Lucas straks eindigt: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in zijn naam *alle volken* opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.’ Dus Lucas 1: Johannes als heraut voor Israël. En Lucas 24: de apostelen als herauten voor de wereld. Maar met een verwante boodschap. Deze boodschap: van deze God wil jij geen vijand zijn. Want Hij gaat vrede stichten en zal alle haat vernietigen.

3. En Hij doet dat in en door Jezus Christus, onze Heer en Redder. Onze schuld is een probleem? Jezus Christus is Gods antwoord. Hij is Iemand van God en Hij is God zelf die ons vrijspreekt van onze schuld. Daar moet je inderdaad God voor zijn, om zo te kunnen vergeven. Alsof het niets is. Maar het was niet niets. Integendeel. Het was vrijwillige ballingschap, om uit de heilige hemel naar deze onveilige wereld te komen. En het was vrijwillige ballingschap in het kwadraat om uit het land der levenden het rijk van de dood te betreden. En eerlijk is eerlijk: wij weten niet eens hoe Hij het precies gedaan heeft. Maar we weten wel wat het resultaat is. Wij zijn van alle schuld bevrijd. Jij mag weer juichen, weer dansen in het licht. Voor Gods aangezicht mag jij veilig wonen.

 God doet dat door Jezus Christus, onze Heer en Redder. Onze vijanden zijn een probleem? Ga even na, waarom zijn ze dat? Waar ben je bang voor? Ik ben bang omdat de toekomst onzeker is. Ik ben bang omdat ik niet weet wat mensen mij aandoen. Ik ben bang om ziek te worden, om alleen te zijn, om dood te gaan… Jezus Christus heeft de toekomst in zijn hand. Jezus Christus zal jou nooit kwaad doen en wie jou kwaad doet corrigeert Hij. Jouw ziekten heeft Hij meegedragen, bij voorbaat, en jij zult nooit alleen zijn. En die dood van je, die gaat Hij omkeren in het mooiste moment van je leven.

 Zacharias profeteert en wat hij ziet is een nieuwe wereld van God en in die nieuwe wereld van God geldt één ding: hier kun je veilig wonen. Zacharias keek naar zijn zoon in zijn armen en wist: deze baby is een cadeau van God voor Elizabeth en mij en voor heel onze omgeving. Want deze baby wordt de heraut van een nog groter cadeau, van God zelf. En als God ergens komt, dan is het daar veilig, dan is onze schuld niet langer een probleem, dan zijn onze vijanden machteloos. Dit is wat wij geloven.

 En ik weet en jij weet: in de wereld is nog steeds veel gevaar. En dat heeft inderdaad iets geks, dat God is gekomen, in Jezus Christus, maar dat mensen nog steeds niet hun naaste liefhebben als zichzelf en God boven alles. Het is een probleem, dat God is gekomen, in Jezus Christus, maar dat er nog steeds vijanden van het evangelie zijn. Opnieuw: dat is een andere preek. Wat ik je vandaag wil vragen is dit. Toen Zacharias Johannes tegen zich aan hield, toen zag Zacharias zijn zoon al staan en ons oproepen tot bekering, om alles klaar te maken voor de komst van Iemand van God, van God zelf. En precies dat is mijn punt: als Johannes *voor* de komst van de Heer je al kan uitnodigen om je voeten te zetten op de weg van de vrede… Er is geen betere manier om de *weder*komst van de Heer voor te bereiden dan te leven zoals je zou leven als Hij er al was. “Vrede doen.” Dan ben jij zijn apostel en dan ben jij zijn heraut.

 Ik kan je niet beloven dat je geen tegenslagen meer krijgt en dat mensen je geen kwaad meer doen. Je zult zelf merken dat je ook zelf tekort blijft schieten en soms zomaar het verkeerde kiest. Maar ik mag niet geloven dat onze schuld en onze vijanden nog macht zouden hebben tegen de liefde van Christus. Ik zeg je: hier, dicht bij Hem, hier mag ook jij je voeten zetten op de weg van de vrede. Vrede doen. Hier mag ook jij veilig wonen.

 Amen.

1. Herken je dat, dat je de verantwoordelijkheid ook te snel kunt afschuiven op God?

2.Voor wie wel vijanden heeft: hoe kun jij ze zegenen?

3. De Heer komt: doe vrede.