**‘Hier is mijn Dienaar’**

Preek over Jesaja 42,1-4

*Eerste profetie over ‘de dienaar’*

1e adventszondag

Bijbellezingen: Jesaja 40,27-31; 42,1-9; Matteüs 12,9-21

Bedum, 1 december 2013

Ds. Marten de Vries

Gemeente van Jezus Christus, Mijn broeders, zusters, Jongens en meisjes,

*Waar ging de preek over?*

Als de kerk afgelopen is ga je naar huis. Je krijgt wat te drinken. Misschien vraagt je vader of moeder: ‘En, waar ging de preek over?’ Tenminste, ik hoop dat ze dat af en toe doen. Ben jij gedoopt? Dan hoort dat zo. Als een vader en moeder een baby laten dopen krijgen ze eerst vragen. ‘Zijn jullie van plan jullie kind later uit te leggen waarom het vroeger gedoopt is?’, vraagt de dominee. Dan moeten ze ‘ja’ zeggen. Als je groter bent lezen ze voor uit de kinderbijbel. En ze helpen je om de preek steeds beter te begrijpen.

*Elke preek gaat over Jezus*

Daarom moet je opletten in de kerk. Nou heb ik een tip voor je. Je kunt altijd een goed antwoord geven. Ook als je niet hebt opgelet. Als ze vragen: ‘Waar ging de preek over?’, moet je zeggen: ‘over de Heer Jezus’. Dat klopt altijd. Of de preek nou ging over Genesis, Jesaja of Lucas. Maakt niet uit. En als je vader dan zegt: ‘Dat was niet zo’, dan heeft hij zelf niet goed opgelet. Of hij heeft gelijk. Maar dan was de preek zo slecht dat je net zo goed niet kon luisteren. Elke goede preek gaat over Jezus.

*De hele Bijbel gaat over Jezus*

Weet je waarom dat zo is? Omdat het in de hele Bijbel over Hem gaat. Niet alleen het Nieuwe Testament. Nee, van het begin tot het einde gaat het over de Heer Jezus. Dat heeft Hij zelf ook gezegd. Er waren mensen die tegen Hem zeiden: ‘We geloven wél in de Bijbel maar niét in U’. Toen antwoordde Jezus : ‘U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij’.[[1]](#footnote-1) En ook: ‘Als u Mozes zou geloven, zou u ook Mij geloven, hij heeft immers over Mij geschreven.’[[2]](#footnote-2)

*Jesaja 42 gaat over Jezus*

Wat we net gelezen hebben uit het boek Jesaja gaat ook over de Heer Jezus. Zijn naam staat er niet in. Dat kan ook niet. In de tijd van die profeet was Jezus nog niet geboren. Het was nog een paarhonderd jaar vóór de allereerste Kerstdag. En toch waren het allemaal woorden over Jezus die we hoorden. Vader in de hemel noemt Hem ‘mijn Dienaar’ en ‘mijn uitverkorene’. En door de Heilige Geest zegt Jesaja alvast over Jezus: ‘Hij schreeuwt niet (…) in het openbaar’. En: ‘het riet breek Hij niet af.’ En: ‘De eilanden zien naar zijn onderricht uit.’

*Wat Jesaja moet uitspreken neemt God straks in de mond*

‘Hier is mijn Dienaar, in Hem vind Ik vreugde’. Dat zegt Jesaja. Over wie? Dat weet hijzelf nog niet precies. Maar het zijn woorden over Jezus die hij van God moet uitspreken. En als Jezus gekomen is, neemt God de Vader bijna dezelfde woorden in de mond. Jezus wordt gedoopt door Johannes in de Jordaan. Dan klinkt uit de hemel: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde.’[[3]](#footnote-3) Later nog eens, op een hoge berg. Een stem uit de wolk zei: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’[[4]](#footnote-4)

*In adventstijd zegt Jesaja wat Matteüs later ziet*

Het is nog adventstijd. Het is nog niet zover dat Gods Zoon ‘heel gewoon’ als ‘mensenzoon’ op aarde komt. Maar de Heilige Geest laat profeten honderden jaren eerder al dingen zeggen over Jezus. Over Gods Zoon. Dat die ‘Dienaar’ zal worden. Een soort slaaf. En ook dat Hij daarna koning wordt over de hele wereld.[[5]](#footnote-5) Later schrijft Matteüs wat Jezus deed toen zijn vijanden Hem bedreigden. Jezus ging ergens anders naar toe. Hij trok zich terug. Precies volgens Jesaja 42, schrijft Matteüs. Want daar stond al: de Dienaar die God heeft uitgekozen maakt geen ruzie op straat.

*God stelt zijn Zoon voor: ‘mijn Dienaar’*

De preek gaat vooral over Jesaja 42,1-4. Wat staat daarin over Jezus – die nog niet geboren was? Het begint met ‘Hier is mijn Dienaar, (…) Hij is mijn uitverkorene’. Honderden jaren voor Kerst stelt God zijn Zoon voor. Hij is ‘de knecht’ die God heeft uitgekozen. Jesaja mag over Hem vertellen aan het volk Israël. Israël is ook door God uitgekozen om Gods knecht te zijn.[[6]](#footnote-6) Maar ze hebben veel fouten gemaakt. Voor straf kwam er oorlog. Ze werden gevangen genomen. En nu horen ze over een andere knecht die God heeft uitgekozen. ‘Uitverkoren’ om hen te bevrijden.

*Gods dienaar maakt duidelijk hoe God is en wat Hij doet*

Wat zegt God nog meer over zijn Zoon in aantocht? ‘Hij zal alle volken het recht doen kennen.’ En: ‘Het recht zal hij zuiver doen kennen.’ Wat houdt dat in? ‘Recht’ betekent hier Gods gewoonte. Hoe Hij altijd doet. Zijn ‘adat’.[[7]](#footnote-7) Gods ‘Dienaar’ zal duidelijk maken hoe God is en doet. ‘Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen,’[[8]](#footnote-8) schrijft Johannes later. Jaren voor Kerst stelt Vader zijn Zoon voor. De Zoon zal zorgen dat mensen Vader leren kennen.

*Het wachten was op de Man die onze zonden droeg*

Mensen van de hele wereld kijken uit naar Jezus’ ‘onderricht’, zegt Jesaja. Ze verlangen naar zijn onderwijs. Naar zijn leer. Zijn ‘torah’[[9]](#footnote-9). Niet dat ze vooral op zijn wetten zitten te wachten. Mensen van Israël en alle volken hebben behoefte aan het verhaal over de ‘Koning-knecht’ die ‘zijn leven heeft afgelegd’. In de adventstijd voor het jaar 0 was het wachten op ‘de Man die onze zonden droeg’. Op Jezus die in Betlehem geboren zou worden om op Golgota te sterven. God moest tot zijn ‘recht’ komen. Die wilde het met slechte mensen goedmaken.

*Om Jezus’ wil komen mensen thuis*

Gods volk zit in Iraq. Voor straf weggevoerd in ballingschap. Israël jammert: ‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen, mijn God heeft geen oog voor mijn recht.’ God geeft nieuwe moed. Hij komt met zijn adventsbelofte. ‘De Dienaar’ zal komen. Om Hem geboren te laten worden mogen de mensen terug naar hun eigen land. Door Hem, de Heer Jezus, komen mensen nog alle dagen thuis. Al ben je nog zover afgedwaald, om Jezus’ wil mag je altijd terugkomen. Om ‘de Dienaar’ worden kinderen door de doop in Gods huis opgenomen. Om Hem zijn mensen van buiten welkom in de kerk.

*‘Dienaar’ is een eretitel*

‘Hier is mijn Dienaar’, laat God door de Heilige Geest Jesaja zeggen. In het woord ‘Dienaar’ of ‘Knecht’ zit iets nederigs en iets verhevens. ‘Dienaar’ is een eretitel. Als de HEER de komende Messias als ‘mijn Dienaar’ presenteert zegt Hij daarmee dat die Dienaar ‘de Koning-knecht’ is. Zijn onderkoning. Zijn hoogste ambtenaar. Door Hemzelf ‘uitverkoren’. Hij krijgt een erepositie. En een speciale taak. Daarvoor zal God Hem ‘steunen’. ‘Vasthouden’ kun je ook zeggen. Bij de hand pakken. Hij zal de Geest krijgen die Hem in staat zal stellen te doen wat Hij moet doen. Maar ‘dienaar’ duidt ook op ‘nederigheid’.

*‘Het gekrookte riet’*

‘Hij schreeuwt niet, Hij verheft zijn stem niet, Hij roept niet luidkeels in het openbaar; het geknakte riet breekt Hij niet af, de kwijnende vlam zal Hij niet doven.’ Wat betekent dat? Bijna driehonderd jaar geleden was er ene dominee Smijtegelt. Die maakte 145 preken met als thema ‘het gekrookte riet’. (Het was ook de naam van een blad en een beweging van ‘zware’ gelovigen in de Hervormde Kerk.) Het idee was: Israël werd bijna van de kaart geveegd. Maar de HEER repareerde de wandelstok en blies het vlammetje aan. Zo redt Jezus vandaag nog op het nippertje zondige zielen.

*Iemand die teleurstelt*

Je kunt het ook anders uitleggen. ‘Een geknakt riet’ is iemand op wie je dacht te kunnen steunen maar die teleurstelt. In Jesaja 36 wordt dat over Egypte gezegd: ‘U vertrouwt op Egypte, die geknakte rietstengel die je hand doorboort wanneer je probeert erop te leunen! Want meer heeft de farao, de koning van Egypte, niet te betekenen voor degenen die hun vertrouwen in hem stellen.’[[10]](#footnote-10) Zo heb je ook niets aan een vlammetje van een vlaspit dat door oliegebrek flakkert.

*De schriftgeleerden waren ‘kwijnende vlammen’*

Toen Jezus preekte in Jeruzalem en zo, mocht Hij eigenlijk steun verwachten van de leiders van het volk. Van de wetgeleerden, de schriftgeleerden. Maar het gebeurde niet. Ze wilden Hem zelfs om het leven brengen. Ze wilden niet horen dat Hij Gods Zoon was. Ze wilden er niet aan dat Hij de Verlosser was. ‘Geknakt riet’ was het. Ze lieten Jezus als een baksteen vallen. ‘Kwijnende vlammen’ waren het. Ze moesten het licht van Mozes, David en Jesaja laten schijnen over Jezus. Maar ze waren bang voor hun eigen populariteit. Ze werden jaloers en verdonkeremaanden het licht dat Jezus verspreidde.

*Jezus was bereid te lijden*

Op bepaalde momenten zei Jezus zijn tegenstanders de waarheid. ‘Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen! Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan.’[[11]](#footnote-11) Maar Hij kopieerde niet de stijl van zijn tegenstanders. Probeerde niet met zijn goddelijke macht hen het zwijgen op te leggen. Hij was bereid onder hun tegenwerking te lijden. Jezus besefte dat de Farizeeën Hem wilden doden. ‘En Hij week uit naar elders.’

*Door zwak te zijn blijkt Hij ijzersterk*

Matteüs schrijft: ‘Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja.’ En dan volgen precies de woorden van de tekst. Jezus’ manier van doen deed denken aan de profetie waarin ‘het volk in ballingschap verloren’[[12]](#footnote-12) in adventsstemming kwam. Hij is ‘zachtmoedig en nederig van hart’.[[13]](#footnote-13) Schijnbaar is Hij zwak. Hij laat over zich heenlopen. Hij laat zich zelfs uit de weg ruimen. Maar juist zo blijkt Hij uiteindelijk ijzersterk. Precies op die manier overwint Hij het kwaad. Laat Hij Gods recht zegevieren. Zelf ook ‘ongebroken en vol vuur’ vestigt Hij het recht op aarde.

*Gods belofte gold voor de kinderen van Israël en mensen ver weg*

‘De eilanden zien naar zijn onderricht uit.’ Gods adventsbelofte behelsde meer dan beterschap voor Gods volk. Het was gelijk herstel voor andere volken, ‘in Isrel ingelijfd’.[[14]](#footnote-14) ‘Ik maak Je tot een licht voor alle volken,’ lazen we – en lezen we volgende week – over de komende knecht.[[15]](#footnote-15) Simeon zingt later over: ‘een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’[[16]](#footnote-16) Petrus zegt daarna met Pinksteren: ‘Voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn.’[[17]](#footnote-17)

*Mensen zitten te wachten op het evangelie*

‘De eilanden zien naar zijn onderricht uit.’ Oude vertaling: ‘Op zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten.’ Zitten mensen rond de Middellandse Zee te wachten op het evangelie? Ze zeggen dat ze al een religie hebben; een betere zogenaamd. Toch zijn de laatste jaren hele dorpen in Algerije (‘de eilanden’ betekent dat) tot geloof gekomen. Zaten onze voorouders erop te wachten? De eerste zendelingen moesten vrezen voor hun leven. Toch werd Nederland christelijk. Zitten mensen buiten de kerk te wachten op Gods Woord? Mensen zeggen van nee. God zegt van ja. Jesaja orakelde het al zoveel honderd jaar vóór Christus’ geboorte.

*Wij zijn licht voor alle volken*

‘Ik maak Je tot een licht voor alle volken.’ ‘Jullie zijn het licht in de wereld’, zegt Jezus tegen ons.[[18]](#footnote-18) Ook daar zijn wij kerk voor. Dienaren van de Dienaar. Om ‘het recht’ bekend te maken. Dat God mensenlevens wil vernieuwen. ‘De kwijnende vlam doven’ we niet. We zoeken onze kracht niet in het afkraken van een andere levensbeschouwing maar in de uitleg van het heerlijk evangelie. ‘Luidkeels roepen’ doen we niet. Andere muziekstijlen, een visitekaartje: niets mis mee. Maar decibellen en een gelikte website zijn ondergeschikt aan het unieke verhaal van de Koning-knecht: dat moet het doen!

*Wij moeten alles doorvertellen*

In een stal kwam een gezonde baby ter wereld. Als volwassen man kwam Hij niet steeds voor zijn eigen rechten op. Hij werd geknakt, afgebroken, Hij kwijnde weg en in het donker hing Hij aan het kruis. Gods recht in zuivere vorm. Na zijn opstanding zou Hij ‘door zijn Geest en Woord[[19]](#footnote-19)’ zonder te verflauwen ongebroken Gods recht op aarde vestigen. Mensen hebben er behoefte aan, God heeft er recht op. Hij heeft recht op ons. Hij heeft recht op onze kinderen. Hij heeft er recht op dat wij wat we in de kerk horen doorvertellen.

Amen

1. Johannes 5,39. [↑](#footnote-ref-1)
2. Johannes 5,46. [↑](#footnote-ref-2)
3. Matteüs 3,16. [↑](#footnote-ref-3)
4. Matteüs 17,5. [↑](#footnote-ref-4)
5. I Petrus 1,11. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jesaja 41,8. [↑](#footnote-ref-6)
7. טפשׁמ ‘mishpat’. [↑](#footnote-ref-7)
8. Johannes 1,18. [↑](#footnote-ref-8)
9. הורת ‘towrah’ of הרת ‘torah’. [↑](#footnote-ref-9)
10. Jesaja 36,6; zie ook Ezechiël 29,6: ‘Want voor het volk van Israël was jij, Egypte, als een rieten stok.’ [↑](#footnote-ref-10)
11. Matteüs 11,23. [↑](#footnote-ref-11)
12. Psalm 147:1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Matteüs 11,29. [↑](#footnote-ref-13)
14. Psalm 87:4. [↑](#footnote-ref-14)
15. Jesaja 42,6; 49,6. Zie ook 51,4. [↑](#footnote-ref-15)
16. Lucas 2,32. [↑](#footnote-ref-16)
17. Handelingen 2,39. [↑](#footnote-ref-17)
18. Matteüs 5,14. [↑](#footnote-ref-18)
19. Heidelbergse Catechismus 21,54. [↑](#footnote-ref-19)