***Samen ‘t kruis, samen thuis***

preek over Lucas 23,43

Bijbellezing: Lucas 23,32-43

Bedum en Loppersum, 15 maart 2015; Baflo, 21 februari 2016; Groningen – Noord/ West, 28 februari 2016; CGK Haren, 6 maart 2016

Ds. Marten de Vries

Gemeente van Jezus Christus, mijn zusters en mijn broeders,

***Hebben we wat te vieren?***

Kun je iemands dood vieren? Je kunt je voorstellen dat mensen blij zijn wanneer een tiran of terrorist is doodgeschoten: Hitler, Stalin, Saddam Hoessein, Bin Laden. Maar als het om een het sterven van een geliefde gaat? Misschien kun je opgelucht zijn als een ernstig zieke bejaarde verder lijden is bespaard gebleven. Maar verder? Volgende week vieren wij het avondmaal. Wat hebben wij te vieren dan? In het middelpunt staat de moord op onze geliefde Heer Jezus in de kracht van zijn leven. Is dat een feest waard? Kun je dat vieren? Via een oudere editie van een van onze avondmaalsformulieren baden we eerder: “Nu wij in dit avondmaal de heerlijke gedachtenis vieren aan de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus”. Dat voelde kennelijk raar: ‘vieren’ is vervangen door ‘gedenken’. Toch vieren we. Want wat we gedenken gebeurde niet op een Goede – maar op de Beste Vrijdag ooit!

***Alle aandacht voor anderen***

Jezus zelf zei aan het kruis ook dingen die op het eerste gehoor niet pasten bij de omstandigheden. “Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat zij doen.” Niet direct wat je zou verwachten van iemand die onschuldig tussen twee criminelen in wordt doodgemarteld. Ook dit is vreemd: “Vandaag zul je met Mij in het paradijs zijn.” De mensen om Hem heen denken dat Hij aan zijn bittere einde komt, volgens hemzelf hangt Hij op het punt een eldorado te betreden. En in weerwil van de spottende magistraten en de cynische kruiseling die hem uitdaagt hen alle drie te redden, verzekert Hij dat zijn buurman met Hem mee kan. Sowieso is het apart, dat Hij – volgens Jesaja: “Hij deed zijn mond niet open”[[1]](#footnote-1) – tijdens het procés zwéég[[2]](#footnote-2) maar nú práát. En dan eerst alle aandacht heeft voor anderen: zijn folteraars, de terrorist naast Hem; en dan zijn moeder en lievelingsleerling.[[3]](#footnote-3)

***Hij kreeg de schuld, ik een schone lei***

Het geheim is dat Jezus niet voor zichzélf maar voor ánderen werd opgehangen. “Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, en Hij hangt er mijnentwegen.”[[4]](#footnote-4) Ingetogen vieren we Jézus’ dóód: daaraan hebben wíj ons léven te danken. Door de schúld die Híj op zich nam krijg ík een schóne lei. Door de schánde, Hém overkomen, hoef ík mij niet te verstoppen.[[5]](#footnote-5) Híj ging door de hél: “Eli, Eli, lema sabachtani?” – vierde kruiswoord[[6]](#footnote-6), daardoor zwaait voor míj de hémelpoort open. Hij zei het zelf tegen die ene deugniet daar samen met Hem hangend aan het kruís: jij mag mee naar huís.

***Samen ‘t kruis, samen thuis***

staat als titel boven deze voorbereidingspreek

Er zijn verder drie gedeelten:

**Wie hangt daar?**

**Wat vraagt hij?**

**Wat krijgt hij?**

**Wie hangt daar?**

***Kinderen van Abraham die nergens meer bij hoorden***

Wie hingen daar nog meer? Twee misdadigers. Vast geen kruimeldieven. Ook een gewapende overval was geen reden voor deze zwaarst denkbare straf. Reken maar dat het IS-achtige Zeloten waren die zich als vrijheidsstrijders van alles en nog wat permitteerden. Terroristen die onder het mom van legaal verzet moordden, plunderden en verkrachtten. Joden ook: Romeinse staatsburgers werd de wrede kruisdood bespaard. Kinderen van Abraham dus, die in het criminele circuit terechtgekomen waren. Misschien uit een gebroken gezin. Vroeger thuis mishandeld? Verkeerde vrienden? In elk geval zo gedegenereerd dat ze hun leven moesten eindigen op een ellendig Romeins kruis. In de ogen van Joden een vervloekt stuk hout: “Op een gehangene rust Gods vloek,” stond in de Thora.[[7]](#footnote-7) Tussen hemel en aarde hoorden ze nergens meer bij.

***Jezus verklaart zich solidair***

Moet je nagaan, daartussen raakte onze Heiland dus verzeild. Met zulke lui verklaarde Hij zich solidair. Opnieuw geprofeteerd door Jesaja: “Hij kreeg een graf bij misdadigers, toch had Hij nooit enig onrecht begaan, nooit bedrieglijke taal gesproken.”[[8]](#footnote-8) Maar de een is niet de ander. De een belastert Jezus. In het Grieks staat ‘blasfemie’: waar Jezus door de Joden van beschuldigd was, doet Hij. Met de leiders en de soldaten miskent Hij de Zoon van God en zegt: ‘Daar hang je nu met je grote mond. Doe iets als je denkt dat je wat bent!’ Zulke mensen heb je: na een verzondigd leven vloeken ze op hun sterfbed nog. Ook als ze huilen van de pijn, lachen ze om Jezus. Maar z’n collega verschilt van hem!

***Eigen schuld, dikke bult***

Matteüs en Marcus scheren beide boeven over één kam.[[9]](#footnote-9) Lucas is, misschien door nauwkeurig onderzoek gedetailleerder.[[10]](#footnote-10) Mogelijk heeft de man eerst mee geschimpt maar veranderde zijn bijtende toon op een gegeven moment. En werd dit aanvankelijk niet opgemerkt: je zou de vraag ‘denk aan Mij’ op zich als hoon kunnen horen. Hoe dan ook, hij distantieert zich van de ander. Op de grens van leven en dood beziet hij z’n situatie in Gods licht. Voelt niet alleen de verscheurende pijn in lijf en leden maar beseft zich ook de herkomst: niet slechts die rottige Romeínen, hij heeft het aan zichzélf te wijten. Hij hangt door eigen schuld op deze dikke bult. “Wij hebben onze straf verdiend”, zegt hij. Impliciet belijdt Hij zijn zonden voor God.

***Ze horen het ook eens van een ander***

Hij ziet ook wie er naast hem hangt. Hij ís écht wat boven z’n hoofd hangt: een koning. Met een koninkrijk dat ‘niet van hier’ is.[[11]](#footnote-11) Onlangs terecht met Hosanna-geroep als koning binnengehaald.[[12]](#footnote-12) Hij moet werkelijke de messias zijn, Gods gezalfde, over wie het vroeger op catechisatie ging. In tegenstelling tot de mannen links en rechts van Hem is Hij onschuldig. Ja, de Joden horen het ook nog eens van een ander dan Pilatus:[[13]](#footnote-13) “Deze man heeft niets onwettigs gedaan.” Nu de doodsnood het hoogst is, ziet hij zijn Redder nabij. Met gebroken ogen heeft hij in de gaten dat Hij die aan zijn zij hangt niet alleen zichzélf zou kunnen redden maar hém erbij. Hij komt niet aan z’n eind maar heeft de toekomst.

**Wat vraagt hij?**

***Kunt U iets voor mij betekenen?***

“Jezus, denk aan mij wanneer U in uw koninkrijk komt.” De vraag doet denken aan Psalm 106: “Denk aan mij, HEER, uit liefde voor uw volk, zie naar mij om wanneer U het komt redden.”[[14]](#footnote-14) De woorden die hij bezigt werden wel gebruikt op oude Joodse grafzerken. Zo kent hij ze wellicht. De man ziet in Jezus een koning. De Christus. En ook dat Hij bij hén, hém én bij Gód hoort. Het lijkt dat Hij God zélf geen vergeving durft te vragen. Maar misschien kan Jezus later, nadat Hij in ere is hersteld, nog eens iets voor hem betekenen?

***Niet (psycho)logisch***

Hij gelooft in Hem. Een wonder! Eigenlijk is zijn geloof nog groter dan dat van Jezus’ eigen leerlingen die menen dat het met de executie van hun Meester afgelopen is.[[15]](#footnote-15) Nood leert niet automatisch bidden. Logisch en psychologisch liggen de woorden van de man aan de andere kant meer voor de hand. Nee, door zijn toestand heeft hij vast geen diepe gedachten over Jezus’ identiteit. Evenmin over zijn koninkrijk, hoe dat er uit zou zien. Hij ziet vooral zijn eigen slechtheid. Én dat de man in het midden zijn redding kan zijn. Dat Jézus’ ónschuld wellicht zíjn schúld bedekken kan.

***Was het wel nodig voor jou?***

Jezus stelde zich op één lijn met die twee mannen aan weerszijden van Hem. En jij? Hoor jij daar ook bij, bij die naakte, bloederige onderwereldfiguren? Jij als nette persoon, fatsoenlijk mens, eerzaam burger? Wat vind je zelf? Was het voor jou wel nodig dat Jezus zó ver ging dat Hij voor paal hing op Golgota? Misschien vind je het maar niks, volgende week avondmaal aan tafels. Maar een ding kan ik je zo wel vertellen: als je niet beseft dat ook jij het oordeel verdient dat Jezus daar droeg, kun je weinig anders dan je verkijken op de vorm.

***Je overgeven aan Hem die zich prijsgaf***

Verwacht jij ook alles van Jezus? Durf je alles los te laten op grond waarvan je dacht dat je wel een ticket voor Gods rijk verdiend had? Wil je wel geloven dat God je echt niet wil aankijken op wie jij bent en op wat jij wel en niet hebt gedaan; maar jou wil aanzien in Jezus Christus? Kun je je overgeven aan Hem die zich prijsgaf voor jou?[[16]](#footnote-16) Durf je te sterven en God onder ogen komen, als het je dag is? Het kan door Jezus. Dat is het evangelie, onderstreept door tekens die doen denken aan het kruis.

**Wat krijgt hij?**

***Geen uitstel maar afstel***

“Ik verzeker je, nog vandaag mag je met Mij in het paradijs zijn.” Merk op: Jezus geeft méér dan de man vraagt. Het verzoek luidde: ‘Denk nog eens aan mij.’ Jezus zegt: ‘Zeg er maar amen op: Ik verleen je met onmiddellijke ingang amnestie. Samen hangen we hier ‘buiten de stadspoort’.[[17]](#footnote-17) Ik náást jou, vóór jou. Aan mijn hand mag je het vaderhuis binnengaan.’[[18]](#footnote-18) Samen ’t kruis, samen thuis. In zijn eerste kruiswoord vraagt Jezus om uítstel van executie voor zijn kwelgeesten. In zijn tweede biedt Hij áfstel van straf voor de slechterik die als eerste christen de hemel binnengaat.

***Terstond in Abrahams schoot***

Jezus maakt ’s mans sterfdag tot een Goede Vrijdag. Het woord ‘paradijs’ voor Jezus’ rijk herinnert aan vroéger, aan ‘de tuin van Eden’.[[19]](#footnote-19) Tegelijk aan láter, de nieuwe aarde.[[20]](#footnote-20) Waar God ‘bij mensen woont’.[[21]](#footnote-21) Maar Jezus zegt ‘vandáág’. “Vandaag is in de stad van David een redder geboren”, hoorden herders.[[22]](#footnote-22) “Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan”, zei Jezus bij zijn eerste preek, over Jesaja 61.[[23]](#footnote-23) “Vandaag moet ik in jouw huis verblijven,” hoorde Zacheüs.[[24]](#footnote-24) We doen niet moeilijk over Jezus’ verblijfplaats tussen Goede Vrijdag en Pasen.[[25]](#footnote-25) Duidelijk is: de booswicht belandt ‘terstond’[[26]](#footnote-26) via Hem[[27]](#footnote-27) ‘in Abrahams schoot’.[[28]](#footnote-28)

***Geen* narrow escape**

Was dat niet te makkelijk, zo op het laatst de hemel binnen? Stel het was een echte oorlogsmisdadiger. Hij had je vader vermoord, je dochter verkracht. Is het eerlijk dat iemand z’n hele leven ‘lekker’ zondigt en er dan makkelijker komt dan jij die jarenlang je best doet? Wie zou zo’n *narrow escape* niet voor zichzelf begeren? Die man vast niet. Het zal hem hebben berouwd dat hij z’n leven niet kon overdoen. Wees maar dankbaar dat je jong God kent. We bidden niet of wie zich onttrokken zich op het nippertje bekeren maar nog jaren met God mogen leven.

***In gemeenschap van goederen***

Samen ’t kruis, samen thuis. Uitgestoten door de maatschappij wordt ‘de weg naar Gods troon voor hem ontsloten’.[[29]](#footnote-29) Opgehangen voor de poorten van de hel[[30]](#footnote-30) gaat de schurk linea recta de hemel in. Dankzij Hem die als bendeleider tussen zijn kompanen werd terechtgesteld. Dankzij koning Jezus “Die de sleutel van David heeft – wanneer Hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer Hij sluit, kan niemand openen”.[[31]](#footnote-31) Als je in geloof brood en wijn ontvangt, mag je leven ‘in gemeenschap van goederen’ met Jezus.[[32]](#footnote-32) Is het je tijd, dan wacht geen loze leegte maar iemand die antwoordt als je zegt: ‘Denk aan mij.”

***De oplossing van de kruiswoordenpuzzel***

Hoezo avondmaal viéren? Goéde Vrijdag? Antwoord krijg je door het oplossen van de kruiswoordenpuzzel. Terwijl Jezus óns leerde éérst driemaal ‘úw’ te bidden (“Laat úw naam geheiligd worden, laat úw koninkrijk komen en úw wil gedaan worden”)[[33]](#footnote-33) en dán driemaal ‘óns’ (“Geef óns vandaag brood. Vergeef óns onze schulden. Breng óns niet in beproeving”)[[34]](#footnote-34), begint Híj bij óns!. Ná “Eli, Eli’ zegt Hij: “Ík heb dorst”,[[35]](#footnote-35) “Het is volbracht”[[36]](#footnote-36), “Vader, in uw handen leg Ík mijn geest.”[[37]](#footnote-37) Ervóór – steeds persoonlijker: “Vader, vergeef hún”, “Ik verzeker joú” en: “Dat is uw zoon”, “Dat is je moeder.”[[38]](#footnote-38) Jij bent topprioriteit.

Amen

1. Jesaja 53,7. [↑](#footnote-ref-1)
2. Matteüs 27,12; Marcus 14,61. [↑](#footnote-ref-2)
3. Johannes 19,26.27. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lied 189:2. [↑](#footnote-ref-4)
5. Genesis 3,10. [↑](#footnote-ref-5)
6. Matteüs 27,46. [↑](#footnote-ref-6)
7. Deuteronomium 21,23. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jesaja 53,9. [↑](#footnote-ref-8)
9. Matteüs 27,44; Marcus 15,32. [↑](#footnote-ref-9)
10. Lucas 1,3. [↑](#footnote-ref-10)
11. Johannes 18,36. [↑](#footnote-ref-11)
12. Matteüs 21,1-11; Marcus 11,1-10; Johannes 12,12-19. [↑](#footnote-ref-12)
13. Lucas 23,4.14.15.22. [↑](#footnote-ref-13)
14. Psalm 106,4. [↑](#footnote-ref-14)
15. Lucas 24,13-27. [↑](#footnote-ref-15)
16. Jesaja 53,12. [↑](#footnote-ref-16)
17. Hebreeën 13,12; zie ook Leviticus 24,14; Numeri 15,35.36. [↑](#footnote-ref-17)
18. Johannes 14,2. [↑](#footnote-ref-18)
19. Genesis 2,8.10.15; 3,24. In de LXX: ‘παραδεισος’. [↑](#footnote-ref-19)
20. Opebnaring 2,7; in combinatie met 22,2.14. [↑](#footnote-ref-20)
21. Openbaring 21,3. [↑](#footnote-ref-21)
22. Lucas 2,11. [↑](#footnote-ref-22)
23. Lucas 4,21. [↑](#footnote-ref-23)
24. Lucas 19,5; zie ook vers 9. [↑](#footnote-ref-24)
25. Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 19: “De goddelijke natuur bleef steeds met de menselijke verenigd, zelfs toen Hij in het graf lag.” [↑](#footnote-ref-25)
26. Heidelbergse Catechismus 22.57. [↑](#footnote-ref-26)
27. Filippenzen 1,23. [↑](#footnote-ref-27)
28. Lucas 16,22. [↑](#footnote-ref-28)
29. Naar gezang 155:3. [↑](#footnote-ref-29)
30. Matteüs 16,18: ‘de poorten van het dodenrijk’. [↑](#footnote-ref-30)
31. Openbaring 3,7, naar Jesaja 22,22. [↑](#footnote-ref-31)
32. Heidelbergse Catechismus 21.55: ‘al zijn schatten en gaven’. [↑](#footnote-ref-32)
33. Matteüs 6,9.10. [↑](#footnote-ref-33)
34. Matteüs 6,11-13. [↑](#footnote-ref-34)
35. Johannes 19,28. [↑](#footnote-ref-35)
36. Johannes 19,30. [↑](#footnote-ref-36)
37. Lucas 23,46. [↑](#footnote-ref-37)
38. Johannes 19,26.27. [↑](#footnote-ref-38)