Votum & groet

Zingen: **NPB 99: 1, 3, 4/Koning is de Heer**

Gebed

Bijbellezing: **Marcus 9: 2-10**

Zingen: **Opwekking** **689/Spreek, o Heer**

Preek

Zingen: **Opwekking 354/Glorie aan God**

Gebed

Collecte

Zingen: **Opwekking 672/Heerser over alle dingen**

Zegen

Marcus 9: 2-10

**[1]** Hoe zinvol is het om ons aan het begin van een nieuwe week bezig te houden met een oud verhaal over een verheerlijking op een berg? Hoe zinvol is zo’n oud verhaal, na een week waarin de VVD, D66 en het FvD de grote winnaars van de Tweede Kamerverkiezingen waren? Hoe zinvol, na een week waarin het ging over de veiligheid van het AstraZeneca medicijn tegen corona? Waar zijn we mee bezig, dat we op een zondagmorgen, dat we iedere zondagmorgen een of ander oud boek opendoen en met elkaar naar verhaaltjes van vroeger gaan luisteren. Wordt de wereld daar ook maar iets beter van? Word jij daar ook maar iets beter van?

 Nou…

**[2]** Ik wil de uitdaging wel aangaan, vanmorgen. Als jij me belooft om een kwartier naar me te luisteren, dan beloof ik jou dat je over een kwartier iets hebt gehoord, waar jij beter van wordt en de wereld ook een beetje; wat meer zin heeft dan medicijnen en verkiezingen. Nee, wacht even. Ik moet je niet teveel beloven. Wat ik kan beloven is dat ik mijn best doe om dat allemaal te laten zien. Wat ik kan beloven is dat ik een luik opendoe naar… jouw verbetering en naar zingeving. Ik kan het je niet geven. Dat moet je zelf doen. Of God zelf, natuurlijk. Maar ik ga ervoor, om je te laten zien wat zo’n vaag en wonderlijk verhaal van vroeger, waar dat vandaag jouw leven raakt.

 Vaag en wonderlijk, dit verhaal. Hoezo ‘verandert Jezus voor hun ogen van gedaante’? Hoezo ‘gingen zijn kleren helder wit glanzen’? Wat nou ‘Elia verscheen hen, samen met Mozes’? Wat is dit voor droomverhaal, **[3]** wat is dit voor sprookje? En dan helemaal, hoezo ‘mochten ze aan niemand vertellen wat ze hadden gezien’? Dat klinkt toch werkelijk als een smoesje. Als iets wat je achteraf aan een onwaarschijnlijk verhaal toevoegt, om het geloofwaardiger te maken. Raar verhaal.

 Nu zijn wij vandaag niet de eerste die die een vaag en wonderlijk verhaal vinden. De verteller van het verhaal zelf vindt dat ook. De verteller van het verhaal is Petrus. Het evangelie van Marcus is opgeschreven door Marcus, maar Marcus was veel met Petrus opgetrokken, totdat hij alle verhalen van Petrus honderd keer had gehoord. En ik weet niet of je dit herkent, maar als je een verhaal vaker vertelt, dan weet je op een gegeven moment precies hoe je het moet zeggen, om het effect te krijgen dat je wilt. En het effect dat Petrus bij jou als zijn luisteraar wil bereiken, is dat je proeft dat dit verhaal een wonderlijk verhaal is en een vaag verhaal, maar dat dit is wat ze daar op die berg hadden meegemaakt. En Petrus bereikt dat effect door eerlijk te zijn, eerlijk over zijn eigen blunders. **[4]**

 Het ging in tegen zijn karakter, want Petrus had best de nodige trots en behoefte aan respect. Het ging in tegen zijn cultuur, want in zijn cultuur is schaamte echt een ding en jezelf voor gek zetten is niet wat je wilt. Het ging in tegen de literaire tradities, waarin je als auteur en als held van het verhaal jezelf op allerlei subtiele manieren in een goed licht kon zetten. Maar dwars tegen dat alles in zegt Petrus van zichzelf: ‘Ja, ik wist niet wat ik zei, want we waren ons plat geschrokken.’ Het is een wonderlijk verhaal. Het is een vaag verhaal. Het is nog steeds zoeken naar woorden. Maar dit zijn de woorden die Petrus gevonden heeft om te omschrijven wat hun toen overkwam. Wat hun Heer toen overkwam. Ik ben er toen niet bij geweest. Petrus wel. Dit is, naar eer en geweten, zijn eerlijke verhaal.

 En het verhaal gaat over Jezus. Petrus, Jakobus en Johannes zijn er ook bij, maar in een bijrol. Als getuigen voor later. Het verhaal gaat over Jezus. Dat is even lastig voor mij, omdat jij alles al weet over Jezus. Alle mensen weten alles al over Jezus. Dat Hij de Zoon van God is. **[5]** Dat er de hele tijd engelen om Hem heen lopen te zingen. Dat Hij God zelf is, die mensen geneest en eten geeft en ze redt als ze in een storm op zee zitten. En dat zijn alleen nog maar de praktische dingen die we over Hem weten. We weten ook dat Hij als God perfect is. Hij weet alles en Hij kan alles. Dus Hij kwam, Hij zag en Hij overwon. Je bent God of je bent het niet.

 Ja, behalve dat het wonderlijke nu net is, dat God in Hem als echt één van ons bij ons was. Ik weet niet helemaal precies hoe het zit en wat je daar in een gereformeerde kerk wel of niet over moet zeggen, dus gun me wat ruimte om woorden te zoeken. Maar je krijgt uit elk evangelie ook de indruk dat het voor onze Heer een zoektocht is geweest. Of een soort negatieve ontdekkingsreis. Ik kan niet in zijn hoofd kijken, ik weet niet wat er precies omging. Maar we krijgen de indruk, dat zijn dertig jaar plus drie jaar levenservaring voor Hem ook een groeien is geweest. In de Brief aan de Hebreeën staat: ‘Hoewel Jezus Gods Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd.’ Ik denk niet dat dat betekent dat Hij moest leren gehoorzamen, in de zin van dat Hij eigenlijk niet wilde gehoorzamen. Ik denk dat het betekent, dat Hij heeft moeten ontdekken wat de taak inhield, **[6]** die Hij gehoorzaam wilde vervullen.

 En je ziet het alle evangeliën door: aan de ene kant de ontdekking van zijn eigen wonderlijke kracht, waarmee Hij zieke mensen geneest, waarmee Hij honderden tegelijk eten geeft, waarmee Hij de zee in een zucht stil krijgt. Kort voor het verhaal dat we in Marcus 9 lazen, in Marcus 8 gaat het er nog over. Dat Hij zomaar een blinde het licht in de ogen teruggeeft. Als je dat ziet, als Hij dat zelf gaandeweg ontdekt, dat Hij als was Hij God zelf licht en leven uitstraalt, dan is dat kern 1 van wie Hij ontdekt dat Hij is. **[7]** Zo dicht bij God, dat de grenzen vervagen.

 Maar er is ook de andere lijn, de lijn van het duister en de dood. **[8]** Kort voor het verhaal dat we in Marcus 9 lazen, ging het er nog over, in Marcus 8. We lezen: ‘Hij begon hun te leren dat de Menenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan.’ Lijden? Dood? Zijn eigen leerlingen wilden er niets van weten, Petrus voorop. Hoe rijm je dat ook met elkaar, als mens, dat je weet dat je een geheim van leven en licht in je draagt, maar dat het kennelijk de bedoeling is dat je het loslaat… In dit verhaal van Petrus staat onze Heer voor ons. Maar als je denkt dat zijn leven een toneelstukje was, dat Hij even moest doen en dat toch goed ging aflopen, dan heb je niet door dat het echt een gevecht was, van leven en dood.

 En het is precies daarom, dat hier op de berg de hemel even opengaat en Mozes en Elia naar buiten wippen. Het is tegelijk een bevestiging en een bemoediging. **[9]** De bevestiging dat het echt waar is, de verbondenheid die Jezus voelt met God is reëel. Van eeuwigheid deelde Hij in die heerlijkheid en daarom verandert alles wat Hij aanraakt in licht en in leven. Kijk Hem dan en kijk Hem stralen. En tegelijk een bemoediging, dat het proces van het loslaten van die heerlijkheid, van loslaten van alles wat licht is en van alles wat leven is, dat dat het proces is, dat Hij moet doorzetten tot het einde. Want dat proces is maar niet het verhaal van zijn leven. Het is het verhaal van de hele wereld, van de hele geschiedenis.

 Kijk maar, Mozes en Elia verschijnen aan hen. Mozes en Elia. Eerst Mozes. Het verhaal gaat, dat toen God aan Mozes op de berg het geheim van het goede leven geopenbaard had, dat Mozes toen zo straalde, dat hij een doek over zijn hoofd moest dragen omdat de mensen om hem heen het niet konden verdragen. Maar dat had Mozes niet weerhouden om dat geheim van het goede leven, oftewel de Tien Geboden, te delen met het volk van God. En Elia. Bij Elia was zijn dood een moment van verheerlijking geweest. Je kon het niet beter omschrijven dat als een wagen van vuur die hem was komen halen. Deze twee, Mozes en Elia, waren aan hen verschenen op de berg. En ze spraken met Jezus.

 Waarover spraken zij? Dat weet je niet en dat weet je wel. Dat weet je niet: Petrus was te geschrokken om aan iets anders te denken dan aan onderdak voor Mozes en Elia. Als hij nou had opgelet… We weten niet wat Mozes en Elia bespraken met de Heer. En toch denk ik dat we het wel ongeveer weten. Het respect in de ogen van Elia sprak boekdelen voor Jezus. Als de grote profeet van God jou eert, dan is het dus waar wat je diep van binnen weet: Ik km bij God vandaan. En de zegende handen van Mozes hadden ook geen ondertiteling nodig. Wat een bemoediging voor de toekomst die Jezus dreigend dichterbij zag komen.

 En ook bij deze tekst heb ik het gevoel dat Marcus, zo kort als hij is, toch in staat is om bij alles wat hij opschrijft het halve Oude Testament te laten meeklinken. **[10]** En ik denk dat Petrus daar met genoegen kennis van heeft genomen. Want ik denk dat Petrus dat wilde, dat je als je goed leest de stemmen van de wet, de profeten en de psalmen hoort meeklinken. In dit korte stukje evangelie komen we niet alleen letterlijk Mozes en Elia tegen, de hoofdvertegenwoordigers van de wet en de profeten, maar nog veel meer. Als God zegt: ‘Dit is mijn geliefde Zoon,’ dan klinkt op de achtergrond de eretitel van de eerste mens, van Adam mee: beeld van God, zoon van God. Net zo als dat het ook de eretitel van Gods koning David was geweest. En als God hier in een wolk verschijnt, dan plaatst dat Jezus op hetzelfde niveau als de tabernakel en later de tempel, waar Gods heerlijkheid ook als een wolk overheen lag. ‘Luister naar hem!’ is een citaat van Mozes, en dan zwijg ik nog over verwijzingen naar Daniël en Ezechiël en over de verwijzing naar Johannes de Doper en het feit dat Petrus, Johannes en Jakobus hier door God zelf als nieuwe profeten van Hem worden aangesteld. Je hoeft die niet allemaal te onthouden, als je dit maar meeneemt: het gaat niet alleen over het levensverhaal van Jezus zelf. Dat levensverhaal is de kern van de hele geschiedenis van God met Israël en dat op zijn beurt was de kern van de hele geschiedenis van God met de wereld. En dit ene moment, van verheerlijking op een berg, laat zien dat Jezus, echt waar, het hoogtepunt van deze geschiedenis gaat zijn.

 Maar nu had ik beloofd je te laten zien hoe dit verhaal dan jouw leven raakt, hoe het jou en jouw wereld zin geeft en beter maakt. **[11]** Oké, stel je voor… Stel je voor dat God hier aan Jezus en aan Petrus en de anderen heeft laten zien: het is waar. Het is waar dat dit leven van Jezus de hele wereld gaat redden en zin geven. En om dat te bereiken, die redding en die zin, moet er aan dat leven een eind komen. Jezus moet de dood ingaan. Maar geloof me, of liever, geloof God, dat dat geen ongeluk is, de dood van Jezus. Het is de weg die God zelf ging om ons te redden. Dit was het plan, dat Hij de eeuwen door ontvouwd had. Om dat te onderstrepen, om dat te bewijzen, krijgt onze Heer en krijgen wij een moment van hemelse vreugde, van te voren, als bemoediging.

 Het kan dus. In een wereld van al dan niet zegenrijke Tweede Kamerverkiezingen en al dan niet ziekmakende geneesmiddelen, is onder de oppervlakte een wereld van God aan het groeien. Terecht breekt het even door, op het moment dat Jezus wel wat bemoediging kan gebruiken. Straks na zijn lijden en opstaan zal het voortdurend doorbreken, waar Hij ook maar verschijnt aan zijn leerlingen. Opdat we weten dat het God gelukt is om aan zijn wereld verbonden te blijven. Weet je, het is goed dat er weer een regering komt in Nederland en het is goed dat er medicijnen zijn tegen corona. God weet er vast allemaal raad mee in zijn plannen. Maar dit, dat vlak achter al die dingen, je God en zijn wereld bijna aan kunt raken, om Jezus’ wil… Kan dat niet uitstralen in jouw leven?

 Ik eindig met een citaat van Paulus en één van Petrus. Eerst Paulus, Romeinen 8: ‘Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.’ En: ‘De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.’ En dan Petrus, 2 Petrus 1: ‘Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels – integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei: Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’ Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken toen wij met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.’

 Die Petrus. Drie maanden lang had hij er met Jakobus en Johannes over gezwegen, omdat anders het sterven van Jezus in gevaar had kunnen komen. Geloof me, de dertig jaar daarna heeft hij het ingehaald. En overal verteld: de wereld van God breekt door in Jezus. Vol zin en genezing. Ook in jouw leven.

 Amen.

1. Kun je nog meer Oude Testament vinden in deze geschiedenis?

2. Raakt het je, dat de Heer Jezus als mens zo opzag tegen zijn levenstaak?

3. Wat ga jij deze week voor een ander doen, waardoor iets van Gods heerlijkheid schijnt in haar/zijn leven?