Votum & groet

Zingen: **Opwekking 324/Ik wil komen en knielen**

Gebed

Bijbellezing: **Marcus 7: 1-23**

Zingen: **GK 2006 157/Vader, vol van vrees en schaamte**

Preek **Marcus 7: 19b**

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

Gebed

Collecte

Zingen: **GK 2006 141/Dank, dankt nu allen God**

Zegen

Marcus 7, 19b

**[1]** Jaap en ik zijn bezig met een serie preken over Marcus, en dan speciaal over het Koninkrijk van God. En steeds vragen we ons af: stel je nu toch voor, dat het Rijk van God niet alleen bij ons kwam toen Jezus bij ons was, maar stel je voor dat het er nog steeds is… Met deze serie geven we jou als luisteraar een beetje houvast: je weet ongeveer waar het over gaat op zondag. Tegelijk houden Jaap en ik onszelf zo ook een beetje in het gareel. We gaan het even niet over van alles en nog wat hebben, maar we hebben een verhaal. Een doorgaande lijn.

Bij het voorbereiden van deze preek viel het me weer op hoe dit onderwerp, het Koninkrijk van God, niet alleen in Marcus een goede rode draad is. **[2]** Het is dat eigenlijk in de hele Bijbel. Ik had voor deze preek de kortste preektekst ooit gekozen: ‘Zo verklaarde Jezus alle spijzen rein.’ Hoe eenvoudig wil je het hebben? En het kan goed zijn, als jij zo’n bijbeltekst hoort, dat je er ook gauw mee klaar bent. De Heer verklaarde alle spijzen rein. Nou, dat is dan mooi. Punt.

Ondertussen heb ik opnieuw het gevoel gekregen dat één zo’n uitspraak over Jezus, als je die gaat ontrafelen, telkens opnieuw in feite met de hele Bijbel is verbonden. Laat me dat anders zeggen. Ik ben er diep van overtuigd dat wat Jezus doet en zegt, dat je dat alleen goed kunt begrijpen, als je steeds opnieuw ziet, dat het met het hele verhaal van de Bijbel is verbonden. Dat het met de hele geschiedenis van hoe God met ons omgaat is verbonden. Dat is een gegeven, een goddelijke waarheid. En nu heb ik het gevoel gekregen dat dat in het klein terugkomt in deze hoofdstukken van Marcus, die leiden tot deze uitspraak over Jezus.

Ik wil je dus in deze preek eerst graag wat over die hoofdstukken vertellen en over de overeenkomsten die ik zag tussen deze hoofdstukken en de rest van de Bijbel. En ik zeg er bij: wat ik dan doe past zeker weten binnen de Bijbel, maar als je vindt dat ik wel een beetje veel inlees in deze hoofdstukken, dan kun je heel goed gelijk hebben. Als we het dan maar over de hoofdlijn eens zijn: dat deze ene uitspraak over Jezus wel degelijk met de hele Bijbel is verbonden. Verder is het deze keer handig als je een Bijbel bij de hand hebt. Maar ik zal het ook op de beamer zetten. Goed.

**[3]** In Marcus 6 begint een nieuw gedeelte in zijn beschrijving van het optreden van Jezus. Aan de ene kant lijken dingen vast te lopen. Marcus 6 begint met hoe Jezus in Nazareth, zijn vaderstad, wordt afgewezen. Deze gewone jongen kan geen profeet van God zijn. Marcus 6 vertelt ook over de dood van een neef van Jezus, de dood van Johannes de Doper. Die dood, die moord, die was al eerder gebeurt, maar Marcus vertelt er hier over. En wat dat bij mij als bijbellezer oproept is dit: Johannes is de laatste profeet van het Oude Testament. Als hij wordt vermoordt, loopt de hele weg van Adam via Mozes en David en Jesaja dood/ In elk geval lijkt dat zo.

Maar Jezus pakt het op als een goed moment voor een nieuw begin. Marcus 6 vertelt ook dat hij zijn twaalf leerlingen twee aan twee op weg stuurt om mensen tot inkeer te roepen. Dus tot een nieuw begin. En de volgende gebeurtenis die Marcus 6 vertelt, is het eerste teken van de broden. **[4]** Één van de associaties die ik zeker weet dat Marcus hier wil oproepen, is het verband tussen Jezus en de schepping. Of ook tussen Jezus en de Schepper God van Israël. Zoals God in Genesis 1 zijn zegen uitspreekt en de wereld wordt werkelijkheid, zo spreekt Jezus hier een zegengebed uit en creëert brood met zijn eigen handen. **[5]** Het teken van de broden herinnert ons aan Genesis.

Marcus 6 (het is een lang hoofdstuk) gaat nog even verder. Het volgende verhaal heet ‘Naar de overkant naar het meer.’ **[6]** Dat is die geschiedenis dat de leerlingen zonder Jezus het meer oversteken, maar dat ze dan in een storm terechtkomen. Dan komt Jezus naar ze toe en zorgt dat de storm gaat liggen. Opnieuw weet ik zeker, dat Marcus ons wil laten denken aan hoe bedreigend mensen in Israël de zee vonden, en dat alleen God machtiger is, en dat dus Jezus God is. Maar tussen de regels door heb ik het gevoel dat ik dat ook concreter mag maken. Één van de momenten dat het volk Israël als de dood was voor een zee, was bij de Exodus. **[7]** Ze liepen vast op de Rietzee, maar God had de zee bedwongen en ze konden droogvoets naar de overkant. Ik zeg niet dat Marcus het per se zo expliciet bedoeld heeft, maar ik zie een verband: na Genesis volgt Exodus, na het scheppen van het brood de veilige overtocht onder zijn hoede.

En dan komen we bij het stuk dat we gelezen hebben, het begin van Marcus 7. **[8]** ‘Rein en onrein’ staat erboven, en dat is precies waar het over gaat. Net als in de Bijbel in **[9]** Leviticus en Numeri. Opnieuw: ik weet zeker dat de Marcus en Matteüs en Petrus en Paulus willen dat wij zien dat het evangelie van Jezus met alle vezels en tot in alle haarvaten verbonden is aan de hele geschiedenis van God met Israël, van God met ons. Ik weet niet zeker of het verband zo een op een is als ik hier nu op de beamer heb staan. Maar het is mooi wel zo, dat na Genesis, Exodus, Leviticus en Numeri in de Bijbel het boek Deuteronomium volgt, de ‘tweede wet’, een herhaling en verdieping van de wet van Mozes. En precies hier in de doorgaande lijn van Marcus treedt Jezus op als de nieuwe wetgever, meer dan Mozes. ‘Zo verklaarde Hij alle spijzen rein.’ **[10]** Jezus maakt een nieuw begin. God maakt een nieuw begin.

Maar als dit nu allemaal op de achtergrond meeklinkt, at is er dan precies aan de hand op de voorgrond. ‘Zo verklaarde hij alle spijen rein.’ **[11]** Wat is daar zo bijzonder aan, dan? Misschien eerst even: waar hebben we het over, als we het hebben over ‘rein’ en ‘onrein’? Je kunt dat vast op tien manieren uitleggen, maar ik kies voor deze omschrijving: rein is dat je bij God hoort en **[12]** onrein is dat je niet bij God hoort. Bij rein denk je aan ‘gewijd’ of ‘heilig’, bij onrein aan ‘onheilig’. Rein is dat je bij God hoort en alles wat bij God hoort is rein. Rein is mooi en goed en leven. Onrein is lelijk en vies en dood. En jij wilt vanzelf bij God horen. Jij wil rein zijn.

De mensen rondom Jezus, de mensen van het volk van God in zijn tijd, wilden ook niets liever dan bij God horen. Gelukkig voor hen had God hen uitgekozen om bij Hem te horen. Zij waren de kinderen van Abraham. Met Abraham en zijn kinderen had God een eeuwig verbond gesloten. Verbond, verbonden: wij horen bij elkaar. En om te voorkomen dat ze elkaar zouden kwijtmaken had God zijn weet gegeven en steeds opnieuw uitgelegd. En als je bij God mag horen en je wilt dat niet kwijtraken, dan let je er goed op dat je niet onrein wordt en zo niet meer bij God hoort. Dus eet je geen dingen die je onrein maken en zorgen dat je niet meer bij God hoort.

Maar wat doet Jezus dan hier als Hij opeens alle soorten eten rein verklaart? Heft Hij daarmee het hele idee van onreinheid op? Nee, dat niet natuurlijk. Ook volgens Jezus heb je God en mooi en goed en leven aan de ene kant en onrein en lelijk en vies en dood aan de andere kant. Maar Jezus mag als God vertellen dat een hele groep onderscheidende tradities niet langer een rol spelen als het gaat over rein en onrein. De voedselwetten, inderdaad, maar ook de sabbatsregels en iets als de besnijdenis. Maar wat zet Jezus er dan voor in de plaats? Niets…

Ik wil graag dat je ziet dat hier het probleem zit. Jezus verklaarde alle spijzen rein, ja. **[13]** Maar tegelijk verklaart Hij alle mensen onrein… Hier zit een groot probleem. Eeuwenlang had God zich aan mensen verbonden door, inderdaad, een verbond met Abraham en door de wetten van Mozes. Jezus verklaart dat Mozes niet werkt of niet langer werkt. Maar Hij doet dat niet omdat Mozes fout was, maar omdat wij mensen meer fout zijn dan Mozes met zijn wetten aankan. Dan is jouw ‘reinheid volgens Mozes’ een vlag op een modderschuit. En dat is precies de boodschap van Jezus. En van de Bijbel. Zoals Paulus zegt in zijn brief aan de Romeinen: ‘Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken.’ Oeps…

Als God, als Jezus hier een nieuw begin maakt, dan begint Hij niet bij ons. Als God, als Jezus hier een nieuw begin maakt, dan begint Hij niet bij ons. ‘Niet dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen, die hem onrein maken.’ ‘Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen koen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’ Ik wil je in deze veertigdagentijd vragen om hier een moment bij stil te staan.

Laten we een oefening doen. Laten we een oefening doen om iets van onze Heer Jezus te begrijpen. Hij is God en Hij wil ons niet kwijt. Hij wil niets liever dan een nieuw begin met ons maken en dat Hij bij ons hoort en wij bij Hem. Maar wat er in ons zit, hoort zomaar niet bij God. Laten we een oefening doen. Ik lees de slechte gedachten die Jezus noemt nog een keer langzaam voor. En ik vraag je om goed op je hart te letten, of het niet zwaar wordt bij één van de slechte gedachten die ik noem. En dan vraag ik je om die zonde eerlijk aan God voor te leggen. Zullen we? **[14]**

Ontucht.

Diefstal.

Moord.

Overspel.

Hebzucht.

Kwaadaardigheid.

Bedrog.

Losbandigheid.

Afgunst.

Laster.

Hoogmoed.

Dwaasheid.

Ik doe dit niet om je verdrietig te maken of gedeprimeerd. Mijn punt is om je bij Jezus te brengen. Halverwege het evangelie van Marcus is Hij nog niet halverwege zijn missie. Zijn boodschap is hoe langer hoe duidelijker: in Hem is het Koninkrijk van God bij ons. Maar tegelijk is hoe langer hoe duidelijker: zijn Koninkrijk is niet van deze wereld. Het is wel voor deze wereld, maar het is niet van deze wereld. Het komt niet hier vandaan, niet bij ons vandaan, niet bij mij vandaan. En waar Marcus je wil brengen is dat je dat erkent. Kijk, Heer, lege handen. Kijk, Heer, een onrein hart. Heer, U bent aan zet. Zorgt U alstublieft dat we bij U kunnen horen.

**[15]** We zijn op de helft van het evangelie van Marcus en we zijn ook op de helft van de veertigdagentijd. Jij en ik, we weten hoe het afloopt, God zij dank. Maar het is goed om niet bij het eindpunt te beginnen. Het is goed voor een mens om de weg naar het eindpunt vaker te gaan. Daarom nodig ik je vandaag ook uit om stil te staan bij je gebreken. Bij je tekorten. Bij je onzuiverheden. Juist omdat jij en ik weten dat het verhaal niet doodloopt bij ons, maar verder gaat in de Here Jezus, juist daarom is het goed voor jou en mij om ons soms te bezinnen op wat Jezus kwam doen.

**[16]** En ik kan het natuurlijk niet laten het je toch te vertellen. In Hem, in Jezus Christus, maakte God zelf een nieuw begin met ons. Hij was echt anders dan wij, helemaal zuiver was Hij, maar Hij was het toch als een van ons. En toen zei God: kijk, dat bedoel Ik nou. Zie je wel dat het kan? Zo’n mens als Hij, die hoort bij mij. En toch zei Jezus: laat Mij maar sterven. Laat mij maar niet bij U horen. Dan kunnen zij (dat zijn wij) wel bij U horen. Ik neem hun slecht en vies en dood en zij krijgen mijn mooi en goed en leven. En toen was God de Geest blij dat Hij ook iets kon doen. Ik ga ze dan een nieuw hart geven, zei zij. Ik denk dat God een moment aarzelde of dat wel ging lukken. Maar luister, wie God is, kan alles.

Ooit is God met ons begonnen en ooit is Hij ook met jou begonnen. De hele geschiedenis door heeft God laten zien hoe Hij zichzelf ziet, door ons keer op keer te redden. Zo wil Hij ook jouw Redder zijn. Zo zorgt Hij zelf dat wij bij Hem mogen horen en zo gaan leven, alsof God al Koning is. Niet ontucht. Niet hebzucht. Niet bedrog. Leg het aan de voeten van je Heer. Denk mooi en goed. Steeds opnieuw. Hij heeft je rein verklaard. Je mag bij Jezus horen.

Amen.

1. Als Jezus zegt dat Hij de weg naar de Vader is, wat zou Hij daarmee bedoelen?'

2. Jezus zegt: Ik ben de waarheid. Het OT wijst vooruit, Hij is het echte werk. Voor bij je Bijbellezen deze week: zie je Hem hier de vervulling zijn van wat God al had gedaan en gezegd?

3. Jezus zegt: ik ben het leven. ‘Leven’ hoort, met ‘goed’ en ‘mooi’ en ‘rein’, bij God. Jij hoort bij God. Hoe ga jij (vandaag, morgen, overmorgen) leven?