**Er is één troost**

*preek over Jesaja 40,1-11*

Bedum, 3 november 2013; Smilde (HA) en Leens, 10 november 2013; Ferwert-Hallum, 24 november 2014

Ds. M. de Vries

Gemeente van de Heer Jezus Christus, mijn broeders en zusters,

***Een bak troost***

“Comfort ye, comfort ye My people, saith your God.” Met deze woorden uit Jesaja begint de Messiah van Händel. “Troost, troost mijn volk, zegt jullie God.” Zijn er betere Bijbelwoorden om een oratorium over de Messias mee te beginnen? ‘Het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God’[[1]](#footnote-1) is geworteld in het Oude Testament. Het tweede deel van het Bijbelboek Jesaja begint bij hoofdstuk 40,1: goed nieuws voor ‘vrouwe Sion’[[2]](#footnote-2) die een bak ellende over zich heen haalde. Voor die ‘el-lende’ (= ‘elders (het) land’ = ‘ballingschap’) realiteit werd kwam Jesaja met een nog grotere bak troost.[[3]](#footnote-3) ‘Troost’: een prachtig woord voor Gods Woord. Onze catechismus begint ermee: “Wat is uw enige troost?” Ons houvast (de betekenis hier) is dat wij voor rekening van Jezus zijn!

***Heb jij er oor voor?***

De vraag is nu of jij er oor voor hebt. Israël[[4]](#footnote-4) had er kennelijk geen oren naar. ‘Haar schuld is voldaan’. Zonde? Daar zit ik niet mee! Of: daar blíjf ik mee zitten. ‘De luister van de HEER zal zich openbaren.’ Niet veel van te zien anders. ‘Het woord van onze God’. Wat haalt dat uit dan? “Verhef je stem.” Ze zien me al aankomen. ‘Spreek’, ‘maak bekend’, ‘roep’. Want er is één troost: Jezus!

**ER IS ÉÉN TROOST**,

heb ik boven de preek gezet.

De rest van de preek is verdeeld in vieren:

**1) God houdt van zondaren – over verzen 1.2**

**2) God houd je niet tegen – over verzen 3-5**

**3) God houdt Woord – over verzen 6-8**

**4) *Your Master’s voice* – over verzen 9-11**

**GOD HOUDT VAN ZONDAREN (1.2)**

***Van hart tot hart***

Let op de toon van de muziek. “Troost, troost mijn volk, zegt jullie God”. ‘Míjn’, ‘júllie’. Bezittelijke voornaamwoorden, ook verderop.[[5]](#footnote-5) God komt als ‘ónze Vader’[[6]](#footnote-6), wij zijn ‘zíjn volk, de schapen die Híj weidt’.[[7]](#footnote-7) “Spreek Jeruzalem moed in”. “Spreekt tot het hárt van Jeruzalem”, stond letterlijker weergegeven in de oude vertaling. Voel je? God heeft hárt voor zondaren. Hij is met ontférming[[8]](#footnote-8) over hen bewogen. En Hij wil hún hart ráken. “Troost, troost.” Geen zelfstandig naamwoord maar een bevel in meervoudsvorm. Troosten moeten jullie: Jesaja, Maleachi, apostelen en profeten, ambtsdragers, iedereen. Geef dóór de hartelijke uitnodiging van Jezus – ‘God met ons’[[9]](#footnote-9): “Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan.”[[10]](#footnote-10) ‘Jeruzalem’ wordt aangesproken: een stad in puin. Maar God kijkt niet naar wat je bént, Hij ziet voor zich wat Hij van je máken wil. Trotse muren.[[11]](#footnote-11) Geen hoer[[12]](#footnote-12) maar ‘een kruise bruid voor Christus.’[[13]](#footnote-13)

***De schuld voldaan***

“Maak haar bekend dat haar schuld is voldaan, omdat ze een dubbele straf voor haar zonden heeft ontvangen.” Ook hier weer typisch profetentaal. Jesaja heeft het over iets onwerkelijks. Niet alleen hoort hij woorden van God over verlossing terwijl de ellende nog moet beginnen. Spreekt hij in verleden tijd over de toekomst. Maar bovendien zou zeventig jaar ballingschap[[14]](#footnote-14) de zonden niet kunnen goedmaken, laat staan dubbel en dwars. Wat hier gebeurt is wat Petrus bedoelt als hij schrijft: Christus’ Geest was werkzaam in profeten die Hij liet profeteren over de lijdende Christus.[[15]](#footnote-15) ‘Straf’ en ‘loon’ (vers 10) wordt gedragen en uitgekeerd door de Goede Herder die zijn leven voor zijn schapen gaf.[[16]](#footnote-16) Nou vraag ík je: voel je wat de enige ware troost is? Geen arm om je schouder, uithuilen bij iemand die je begríjpt. Er is één troost: Christus – de gekruisigde[[17]](#footnote-17) die ‘voor al je zonden volkomen betááld heeft.’[[18]](#footnote-18)

***Wat is je probleem?***

Nou hoop ik dat dit je wat doet. Dat dit bij je binnenkomt. Eigenlijk: dat je je hart openstelt voor de drie-ene God. Niet onmogelijk dat jij goed weet ‘hoe groot je zonden en ellende zijn’.[[19]](#footnote-19) Maar dat je denkt: daar valt niets aan te doen. Troost bestaat voor mensen beter dan jij. Vergis je niet: “Toen wij nog zóndaars waren, schonk d’ ontfermer ons gena.”[[20]](#footnote-20) Onderschat de waskracht van ‘het bloed van Jezus’[[21]](#footnote-21) niet. Wie je ook bent, je hoeft niet met je zonden blijven zitten. ’t Kan ook zijn dat het je niet raakt omdat je niet ziet wat je probleem is. Dat was voor Israël niet Babel maar de reden van deportatie. Voor jou is ‘t niet waarvan je wel eens wakker ligt. ‘Ik ben nu eenmaal zo’, zei je? Er is één troost: Gód zegt dat niét van jou. Hij wil van jou een ander maken!

**GOD HOUD JE NIET TEGEN (3-5)**

***Gods luister: hoe dan? Waar dan?***

Het zijn grote woorden: “De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft.” Abracadabra voor mensen die van huis en haard verdreven zijn. Hoe dan? Waar dan? Zolang na het jaar nul biedt het journaal veel onheilsberichten, van Gods glorie krijg je geen beelden te zien. God is toenemend afwezig in het publieke domein. Kerkgebouwen raken overbodig, God bereikt de mensen niet, met de Bijbel in de hand voelt het alsof je van een andere planeet komt. En als je uit de kerk komt kan het lijken dat elke verbinding tussen geloof en werkelijkheid ontbreekt. Komt de HEER er ooit doorheen? Zijn de barrières van omstandigheden en hardhorendheid voor Hem overkomelijk? Zo valt vers 3 op z’n plaats: “Hoor, een stem roept: ‘Baan voor de HEER een weg door de woestijn’.” Zodat Hij ‘naar Sion terugkeert’.[[22]](#footnote-22) En de kerk weer middenin het dorp plaatst.

***De weg door de woestijn***

In de heel oude Statenvertaling is vers 4 meer *to the point*. Niet: ‘Láát elke vallei….’ En ‘Láát ruig land…’ maar: “Alle dalen zúllen verhoogd worden” en: “Wat hobbelachtig is, dat zál tot een vallei gemaakt worden.” ’t Is geen mensenwerk dat kan mislukken, God trekt zijn eigen spoor. ‘In ‘t mídden van de tijd’[[23]](#footnote-23) door de preken van Johannes de Doper die mensen ontvankelijk maakten voor Jezus. Licht gewijzigd (‘in de woestijn’ hoort nu bij ‘roepende’) klinkt Jesaja 40 in het Nieuwe Testament: “Johannes was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden.”’”[[24]](#footnote-24). ‘Nu de tijd ten eínde loopt’[[25]](#footnote-25) door het verhaal van Jezus, ‘de weg’ door de woestijn[[26]](#footnote-26) in eigen persoon.[[27]](#footnote-27) Het doet zijn werk. Net als regenwater dat niet verdampt voor het de aarde bevrucht.[[28]](#footnote-28)

***God houdt je niet tegen***

God houd je niet tegen. Hij laat zich niet door politiek of maatschappelijke ontwikkelingen uit het veld slaan. Evenmin door kleingeloof of moedeloosheid onder zijn eigen volk. Hij heeft eens en voorgoed door middel van zijn Zoon beslissend ingegrepen in de wereld die Hij liefhad.[[29]](#footnote-29) Er is één troost: in Hem raakt de hemel de aarde. Door Hem heeft God ‘de wereld met zich verzoend’.[[30]](#footnote-30) Wie betaalt, bepaalt. “Jezus Christus heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald.”[[31]](#footnote-31) “Hij mag de boekrol met zeven zegels openen”, Openbaring 5.[[32]](#footnote-32) In Hem komt Gods ‘luister’ aan het licht. “Voor het oog van al wat leeft.” Eens zal “In de naam van Jezus elke knie zich buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong belijden: ‘Jezus Christus is Heer, ‘tot eer van God, de Vader.”[[33]](#footnote-33) God houdt je niet tegen om daarmee te beginnen!

**GOD HOUDT WOORD (6-8)**

***De scepticus in jezelf***

“Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’” Het werkwoord kan ook (voor)lezen betekenen.[[34]](#footnote-34) Nadat de profeet de heraut in de verte hoorde aankomen, verneemt hij weer een bevel van hogerhand. Maar Jesaja kent evenals zijn collega’s aarzeling: “Wat zou ik roepen?” Je hoort de scepticus in jezelf: haalt Gods Woord wel wat uit? Het is de onzekerheid van veel ambtsdragers op bezoek bij gemeenteleden in de penarie. Je wilt wel uit de Bijbel lezen maar klinkt dat niet hol? Het maakt christenen monddood ten overstaan van buitenstaanders die uitdagend vragen waar God dan wel is gelet op alle ellende in de wereld. Wie durft in te staan voor de eer van de Heer wanneer spotters ‘smalend vragen’: “Waar blijft Hij nu? Hij had toch beloofd te komen?”[[35]](#footnote-35)

***Windkracht 10***

Maar God is geen mens! Een mens is kwetsbaar. Met windkracht 10 – een zuchtje van de HEER – kan een boom eensklaps een mensenleven beëindigen. “Maar ’s HEREN gunst zal over die Hem vrezen in eeuwigheid altoos dezelfde wezen.”[[36]](#footnote-36) De machthebbers in het oude nabije Oosten wisselden elkaar in snel tempo af. Tegen de sirocco uit de hemel waren ze niet bestand wanneer ze een rol moesten spelen in Gods grote draaiboek. Wie weet welke wereldmachten we morgen hebben? Er is één troost: God ‘blijft immer dezelfde’.[[37]](#footnote-37) En de Bijbel geldt! Is wat God liet verkondigen door aartsvaders en profeten en wat Hij liet afbeelden door offers niet allemaal waar gemaakt in Jezus Christus?[[38]](#footnote-38) God wordt niet omvergeblazen. Zijn Woord is duurzaam en raakt nooit achterhaald.

***Geen woorden zonder daden***

Het Bijbelse woord ‘woord’[[39]](#footnote-39) heeft daadkracht in zich. Jesaja 55: “Het woord dat voortkomt uit mijn mond keert niet vruchteloos naar Mij terug, niet zonder eerst te doén wat Ik wil.”[[40]](#footnote-40) Gods vleesgeworden Woord is Jezus Christus[[41]](#footnote-41) in wie Hij al zijn woorden waarmaakt. God houdt woord. Eeuwen nadat Jesaja zelf is overleden pakt Petrus zijn tekst weer op. Hij ziet het voor z’n ogen gebeuren: het evangelie van de gekomen Christus doet mensen opbloeien tegen de verdrukking in. Het is ‘onvergankelijk zaad’ dat mensen herboren laat worden.[[42]](#footnote-42) En ook vandaag geeft het troost, houvast, uitzicht. ‘In leven en sterven.’[[43]](#footnote-43)

***YOUR MASTER’S VOICE* (9-11)**

***Onderling pastoraat***

We hebben met de oren van Jesaja de oproep van de HEER gehoord. Ook de stem van de heraut. En de tegenspraak van de profeet. Het wordt tenslotte nog wat méér interactief. ‘Vreugdebode Sion’ moet ‘een hoge berg beklimmen’. Hij mag zijn broeders en zusters toeroepen: “Ziehier jullie God!” Van de daken schreeuwen: “Ziehier, God, de HEER!”. Onderling pastoraat door de steden van Juda. ‘Pastoráát’, inderdaad. Want je vertelt elkaar de blijde tijding dat ‘de God der goden’ ‘die de vorsten slaat’[[44]](#footnote-44) ‘andermans en eigen trouwe Hérder wezen wil’.[[45]](#footnote-45) Je mag de stem zijn van de Messias, *your Master’s voice*. Troostvolle woorden spreken. De beste diaken of ouderling is hij die het beste troosten kan. Wie namens de hoogste herder[[46]](#footnote-46) zijn wijk ‘koestert’ en ‘verzorgt’.

***De koesterende koning***

Het wordt nu wat *soft*. “Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.” “Hij komt! – zie, zijn vergelding gaat voor Hem uit”.[[47]](#footnote-47) En dan verschuift het beeld. “Zijn arm brengt de lammeren bijeen.” Een schaapje mag schuilen onder de jas van de herder. Maar we hebben het niet ineens over een andere God. Het is precies dezelfde. De koesterende koning, die in Jezus zichzelf goed liet kennen. ‘Machtig God, sterke Rots’.[[48]](#footnote-48) Die verdwaalde schapen zoekt. Die stráft maar vooral verlóst. Die je moet ‘vrezen’ maar voor wie je niet bang hoeft te zijn. Die respect eist én te vertrouwen is.

***Het woord voor de wereld***

Als je doorleest in Jesaja kom je de woorden ‘troost’ en ‘vreugdebode’ nog vaker tegen. Je mag Gods Woord weer doorgeven. Het is niet allen voor intérn gebruik, we hebben een woord voor de wéreld. “Ze zien me aankomen”, zei je? Er is één troost: je hebt goed nieuws. En… ’t is Góds Woord! Het ijzersterk verhaal van ‘Gods reddende kracht voor allen die geloven’.[[49]](#footnote-49) “Door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.”[[50]](#footnote-50) Advertentie. Gevraagd: vreugdebodes. Voor in de kerkenraad. Voor de ‘onderlinge tucht’. En om met stemverheffing *outsiders* uit te nodigen.

Amen

1. Marcus 1,1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Jesaja 37,22; 52,2; 62,11. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ook passim in de eerste 39 hoofdstukken. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jesaja 40,27; 41,8 en daarna. [↑](#footnote-ref-4)
5. Verzen 3, 8 en 9. [↑](#footnote-ref-5)
6. Matteüs 6,9. [↑](#footnote-ref-6)
7. Psalm 100:2. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jesaja 63,15. [↑](#footnote-ref-8)
9. Matteüs 1,23 [↑](#footnote-ref-9)
10. Matteüs 11,28. [↑](#footnote-ref-10)
11. Jesaja 49,16. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ezechiël 16. [↑](#footnote-ref-12)
13. II Korintiërs 11,2. [↑](#footnote-ref-13)
14. Jeremia 25,11v; 29,10; Daniël 9,2.24; Zacharia 1,12. [↑](#footnote-ref-14)
15. I Petrus 1,11. [↑](#footnote-ref-15)
16. Johannes 10,11. [↑](#footnote-ref-16)
17. I Korintiërs 2,2. [↑](#footnote-ref-17)
18. Heidelbergse Catechismus 1.1. [↑](#footnote-ref-18)
19. Heidelbergse Catechismus 1.2. [↑](#footnote-ref-19)
20. Gezang 140:2; Romeinen 5,8. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hebreeën 10,19; I Johannes 1,7. [↑](#footnote-ref-21)
22. Jesaja 52,8. [↑](#footnote-ref-22)
23. Lied 132:2. [↑](#footnote-ref-23)
24. Matteüs 3,3. Ook: Marcus 1,3; Lucas 3,4; Johannes 1,23. Verder: Lucas 1,76, citaat van Maleachi 3,1 i.c.m. 3,23. [↑](#footnote-ref-24)
25. Hebreeën 1,2. [↑](#footnote-ref-25)
26. Jesaja 43,19. [↑](#footnote-ref-26)
27. Johannes 14,6. [↑](#footnote-ref-27)
28. Jesaja 55,10v. [↑](#footnote-ref-28)
29. Johannes 3,16. [↑](#footnote-ref-29)
30. II Korintiërs 5,19. [↑](#footnote-ref-30)
31. Heidelbergse Catechismus, 1.1 [↑](#footnote-ref-31)
32. Openbaring 5,5. [↑](#footnote-ref-32)
33. Filippenzen 2,9v. [↑](#footnote-ref-33)
34. קרא ‘qara’, als in القرآن, Soera 96,1: “iqra’” – ‘lees (op)’. [↑](#footnote-ref-34)
35. II Petrus 3,4. [↑](#footnote-ref-35)
36. Psalm 103:7. [↑](#footnote-ref-36)
37. Gezang 160:1 [↑](#footnote-ref-37)
38. Heidelbergse Catechismus 6.19. Zie ook Nederlandse Geloofsbelijdenis 5, slot. [↑](#footnote-ref-38)
39. דבר ‘dabar’. [↑](#footnote-ref-39)
40. Jesaja 55,11. [↑](#footnote-ref-40)
41. Johannes 1,14. [↑](#footnote-ref-41)
42. I Petrus 1,23-25. [↑](#footnote-ref-42)
43. Heidelbergse Catechismus 1.1. [↑](#footnote-ref-43)
44. Gezang 29:4 [↑](#footnote-ref-44)
45. Psalm 23:1. [↑](#footnote-ref-45)
46. I Petrus 5,4. [↑](#footnote-ref-46)
47. Gezang 29:4. [↑](#footnote-ref-47)
48. Gezang 165:1. [↑](#footnote-ref-48)
49. Romeinen 1,16. [↑](#footnote-ref-49)
50. Romeinen 10,17. [↑](#footnote-ref-50)