**Een licht voor alle volken**

preek over Jesaja 49,1-7

*Tweede profetie over ‘de dienaar’*

Bedum, 8 december 2013

Ds. Marten de Vries

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus,

Mijn broeders en zusters,

*Jezus’ boodschap is bestemd voor alle mensen*

Welkom in de kerk. Niet bij mij natuurlijk. Ik zeg dit nu ook niet namens de kerkenraad. Ik mag het (nog eens) doen namens de Heer Jezus. Hij bracht ons vanmorgen bij elkaar.[[1]](#footnote-1) Hij heeft ons allemaal iets te zeggen. De meeste mensen van Bedum zijn hier niet. Sommigen luisteren mee via de kerkradio. Er zijn ook andere kerken in ons dorp. Maar ik denk dat de meeste mensen in deze plaats vandaag niet naar de kerk gaan. Ik zeg niet dat die allemaal niet in God geloven. Sommigen zeggen dat de Bijbel waar is maar ze doen er niets mee. Maar er zijn wel ongelovigen in Bedum. En mensen met een andere religie. Wat moeten we daarvan denken? Zij hebben hun geloof en wij dat van ons?[[2]](#footnote-2) Wij geloven in de Heer Jezus en zij hebben hun eigen levensovertuiging? Belangrijker is wat de Heer Jezus over hen denkt. In de lange adventstijd van het Oude Testament zei Hij door de mond van Jesaja het een en ander over hen. Hij wil ‘een licht voor alle volken’ zijn. Zijn boodschap is bestemd voor alle mensen van de wereld.

*‘De Dienaar’ stelt ook zichzelf voor*

Vorige week ging de preek over het begin van Jesaja 42. Honderden jaren voor de Allereerste Kerstdag stelt God zijn Zoon voor. Het begint met ‘Hier is mijn Dienaar’. Maar in Jesaja 49 komt Gods eeuwige Zoon die mens zal worden zélf vast aan het Woord. ‘Hoor naar Mij’, zegt Hij. Het is de tweede van de vier profetieën over Jezus Christus die naar de wereld kwam.[[3]](#footnote-3) ‘De Dienaar’ vertelt dat niemand minder dan God zelf Hem heeft benoemd. Verder zegt Hij – in de verleden tijd; dat is nou typisch profetentaal! – dat Hij in de toekomst veel weerstand zal ontmoeten. Maar – in de derde plaats – dat Hij in elke uithoek van de aarde mensen die in het donker leven tevoorschijn roepen zal. En ten slotte zegt de HEER dat alle koningen en presidenten van de wereld eenmaal eerbiedig voor Hem zullen opstaan en ‘needrig’ voor Hem zullen knielen.

**‘Een licht voor alle volken’**,

heet deze preek.

**‘Gedaald van ’s hemels troon’ –** over vers 1 en 2

**‘De mensen hielden meer van de duisternis’** – over vers 3 en 4a

**‘Tot aan de einden der aarde’** – over vers 4b - 6

**‘Ja, elke koning zal zich buigen’** – over vers 7.

**‘Gedaald van ’s hemels troon’**

[over de verzen 1 en 2]

*Een speciale goddelijke bedoeling*

In Jesaja 49,1-7 staat drie keer bijna hetzelfde. ‘Al in de schoot van mijn moeder heeft de HEER Mij geroepen’, vers 1. Vers 5 weer: ‘Toen sprak de HEER, die Mij al in de moederschoot gevormd heeft.’ In vers 7 nog een herinnering: ‘De Heilige van Israël, die Jou heeft uitgekozen.’ Nou kun je zoiets van al Gods kinderen zeggen. Gewoonlijk klinken zulke woorden als het gaat over iemand met een bijzondere taak. Jeremia.[[4]](#footnote-4) Of Paulus.[[5]](#footnote-5) Zelfs koning Cyrus: die kende God niet eens maar moest zorgen dat Israël naar huis terugging.[[6]](#footnote-6) ‘Déze Dienaar’ moet wel een heel bijzondere functie hebben: het wordt driemaal gezegd. Met Kerst kwam een kind ter wereld met een heel speciale goddelijke bedoeling: zondaars redden. Daarom moest Hij ook perse ‘Jezus’ heten. ‘Want Hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden,’ zei de engel tevoren tegen Jozef. [[7]](#footnote-7)

*Luister naar Míj, zei Gods Zoon*

De Dienaar moest aan het Wóórd: ‘mijn tóng maakte Hij scherp’. Jezus zou dingen gaan doén: genezingswonderen enzo. Maar Hij zou vooral préken. En dat op een manier die Hem anders maakte dan alle andere ‘predikanten’. Luister nog eens hoe Hij begint: ‘Eilanden, hoor Míj aan.’ Hij zegt niet: ‘Luister naar het woord van de HÉÉR.’ Nee, ‘Luister naar Míj.’ Weet je wat het verschil is tussen Jezus en Jesaja en andere profeten? Anderen spraken Gods woord óver Jezus, Jezus had het over Zichzélf. Want Hij was Gods Zoon. In Hem kwam God zelf op aarde. Hij was een geschenk uit de hemel. ‘Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van ’s hemels troon.’[[8]](#footnote-8) Eerst trok Hij zich terug: ‘Hij riep niet luidkeels in het openbaar’.[[9]](#footnote-9) Op een gegeven moment zou Hij over Zichzelf treffende woorden spreken die nog altijd harten in brand zetten.[[10]](#footnote-10)

*Genaderijke woorden die dwingen tot kiezen*

In adventstijd worden de contouren van Jezus steeds duidelijker. ‘Mijn tong maakte Hij scherp als een zwaard’. Nee, geen tong als een scheermes. Geen venijnige maar ‘genáderijke woorden’ zouden ‘uit zijn mond vloeien’.[[11]](#footnote-11) ‘Kráchtige woorden’ van God, ‘scherper’ ‘dan een tweesnijdend zwaard.’[[12]](#footnote-12) Als Jezus sprak, sneed het mes naar twee kanten: je hoorde ‘woorden die eeuwig léven geven’[[13]](#footnote-13) óf je ergerde je dóód. ‘Een puntige pijl’ was Hij. Eeuwenlang achter Gods hand gehouden. Tussen Kerst en zijn doop min of meer ‘weggestoken in Gods pijlkoker’. Maar later legde Hij feilloos het hart van mensen bloot. En zo is het nog altijd. Het verhaal van Kerst is voor iedereen. Het raakt alle mensen. Als je het goed vertelt, worden mensen gedwongen te kiezen. Geef ik toe dat mijn leven donker is? Erken ik dat ik mezelf niet kan redden? Dat ik het Kerstkind nodig heb?

**‘De mensen hielden meer van de duisternis’**

[over de verzen 3 en 4a]

*Het ware Israël is Jezus*

Wie wordt er met ‘Dienaar’ bedoeld wanneer dit woord over Jesaja’s gereinigde lippen[[14]](#footnote-14) komt? Het kan op het volk Israël slaan.[[15]](#footnote-15) Dat lijkt ook zo in vers 3: ‘Mijn Dienaar ben Jij. In Jou, Israël, toon Ik mijn luister.’ Veel Joodse verklaarders vinden dit de enige mogelijke uitleg. Vanouds lazen Joodse theologen er profetieën in over de beloofde Messias. Maar dat veranderde als reactie op christenen die Jezus terugvinden in Jesaja. In het Nieuwe Testament worden de vier machtige beschrijvingen van ‘de Dienaar’ inderdaad betrokken op onze Heer Jezus. We kunnen ook combineren. Israël – oorspronkelijk de nieuwe naam van Jakob[[16]](#footnote-16) – is Gods ‘Dienaar’; het wáre Israël is Jezus. Zoals Jezus ook ‘de ware wijnstok’ heet.[[17]](#footnote-17) Hij diende niet maar námens maar in plááts van het volk God. Zo toonde God zijn ‘luister’.

*Een teken dat betwist zal worden*

Maar – zo luidt het verslag van Johannes: ‘Hij kwam naar wat van Hem was, maar wie van Hem waren hebben Hem niet ontvangen.’[[18]](#footnote-18) ‘Het ware licht, dat ieder mens verlicht kwam naar de wereld.’[[19]](#footnote-19) ‘Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht.’[[20]](#footnote-20) Precies waarop Christus’ Geest in adventstijd doelde toen hij de profeet inspireerde om te spreken over het lijden van Christus dat aan zijn luister vooraf zou gaan.[[21]](#footnote-21) De Dienaar zegt tevoren: ‘Tevergeefs heb Ik Me afgemat, Ik heb al mijn krachten verbruikt, het was voor niets, het heeft geen zin gehad.’ En vlak na Jezus’ geboorte ziet Simeon het er al van komen: ‘‘Weet wel dat velen in Israël door Hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt.’[[22]](#footnote-22)

*Wat is jouw reactie?*

‘Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet gewild,’[[23]](#footnote-23) zei Jezus. Dat zegt Hij nog. Tegen mensen buiten de kerk die het evangelie horen maar niet gehoorzamen. Tegen jullie, als jullie wel in de kerk komen maar steigeren als wordt gevraagd je werkelijk te bekeren. Toen veel volgelingen afhaakten zei Jezus tegen zijn discipelen: ‘Willen jullie soms ook weggaan?’[[24]](#footnote-24) Anders gezegd: niemand verplicht je lid van de kerk te zijn. Wil jij je ook onttrekken? De Heer van de kerk dwingt je echt niet om te blijven. Hij wil wel één reactie van wie dat wel doen. Die van Petrus: ‘Naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven.’[[25]](#footnote-25)

**‘Tot aan de einden der aarde’**

[over de verzen 4b – 6]

*Geen* mission impossible

Jezus ondervond tegenstand en verwerping. Maar Hij wist dat zijn kruistocht onmogelijk een *mission impossible* worden kon. Vóór Kerst was Hij immers door God zelf bestemd om ‘Jakob’ terug te brengen naar het beloofde land. ‘De HEER zal Me recht doen, mijn God zal Me belonen’, sprak de komende Messias. Aan deze woorden heeft Jezus vast veel gehad. Dit had Jesaja over Hém gepredikt. Al werd Hij ‘veracht, door mensen gemeden’,[[26]](#footnote-26) Hij ‘zou aanzien bij de HEER genieten’. God ‘zou zijn sterkte zijn’. Ook wij kunnen ons er vandaag aan optrekken. De meesten lusten wel een kerststol, niet iedereen is happig op het echte Kerstverhaal. Ook in de kerk moet het vooral gezellig zijn. Niemand mag afknappen op Jezus die echte volgelingen wil. Toch geloof ik: Gods verhaal over Jezus – in de kribbe gelegd om aan het kruis te sterven – ‘keert’ niet ‘vruchteloos naar Hem terug’.[[27]](#footnote-27)

*De grootspraak van ‘de Dienaar’*

Het gaat zelfs verder dan je denken zou. Je rekent nog op gehoor bij broeders en zusters in het geloof. Bij mensen die nooit naar de kerk gaan maak je je geen illusies. Luister naar Jezus, hoe groot Híj denkt. Naar de grootspraak van ‘de Dienaar’ in adventstijd. Hij beaamde wat Hij had opgevangen: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die Ik brengen zal tot aan de einden der aarde reikt.’ Zinnen gesproken op het moment dat de kerkmuren waren neergehaald. Gods volk zat hopeloos in Babel. Maar het kind van Betlehem was veel te groot voor Israël alleen. Het Kerstevangelie is te belangrijk om binnensmuurs te houden. ‘Eilanden, hoor Mij aan, verre volken, luister aandachtig.’

*Bantoes, Chinezen en…. Groningers*

Israël – aangesproken als ‘Dienaar’ – is niet alleen het vólk met die naam. Anders zou Israël Israël moeten ‘verzamelen’. De Israëliet bij uitstek kon dat wél doen. Maar Hij beperkte zich niet. Gods Zoon, geboren ‘in het menselijk gezin’[[28]](#footnote-28), stak overal het licht aan. Liet voor ‘mensen uit alle landen en volken, van elke stam en taal’[[29]](#footnote-29) ‘de nacht der zonde’ verdwijnen. Zoals stamvader Abraham beloofd was: ‘In u zullen alle volken gezegend worden’[[30]](#footnote-30), zouden ook Grieken, Bantoes, Chinezen en Groningers ‘uit de duisternis worden geroepen naar Gods wonderbaarlijke licht’.[[31]](#footnote-31) Simeons lofzang was de echo van Jesaja 49. ‘Met eigen ogen heb ik de redding gezien die U bewerkt hebt ten overstaan van alle volken: een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël, uw volk.’[[32]](#footnote-32)

**‘Ja, elke koning zal zich buigen’**

[over vers 7]

*Eigen volk, heidenen en hoogwaardigheidbekleders*

Vers 6 – over het licht dat voor eigen volk én voor heidenen zou opgaan – komt in het Nieuwe Testament terug. Paulus motiveert zijn zendingswerk ermee tegenover Joden[[33]](#footnote-33) én heidenen.[[34]](#footnote-34) Vers 7 – de HEER zelf is weer aan het Woord – rekenen we nog bij dit stuk.[[35]](#footnote-35) Het gaat nóg verder dan niet-Israëlieten die ‘in Isrel ingelijfd’[[36]](#footnote-36) worden. Zelfs de meest hooggeplaatste figuren ter wereld zullen eenmaal Jezus’ grootheid erkennen. Vorige week zongen we psalm 72. ‘Ja, elke koning zal zich buigen en knielen voor Hem neer’.[[37]](#footnote-37)

*De rollen worden omgekeerd*

Het nageslacht van Jakob, de Israëlieten, werden veracht: Irakezen liepen over Joden heen. Jezus zou helemaal het mikpunt worden van spot. Wat zou Hij eronder lijden. Gods Zoon kwam op aarde om schuld, viesheid en schande van zondige mensen over te nemen. Maar omdat Hij Hij is, worden de rollen omgekeerd. ‘Koningen zullen opstaan, vorsten buigen diep voorover.’ Je bent niet voor niets ‘de heerser over de vorsten van de aarde.’[[38]](#footnote-38) ‘In Jou toon ik Mijn luister’, had God gezegd. In de Mensenzoon. En zo ook in Christus’ kerk. Het was allemaal allang voor het jaar 0 bekend.

*Mandela staat op voor Jezus*

Kun je het je voorstellen? De Israëlieten in ballingschap niet. Het wordt wel zo. Koning Nebukadnessar staat op voor Jezus. Keizer Augustus ook. Pontius Pilatus buigt voor Hem. Napoleon en Hitler verschijnen voor zijn troon. Ook Willem Alexander betoont respect. En Nelson Mandela niet te vergeten. Je zult niet gauw te groot denken over de Heer Jezus die ‘lijden onderging’ ‘om zijn glorie binnen te gaan’.[[39]](#footnote-39) Alle groten der aarde moeten eens hun knieën buigen[[40]](#footnote-40). ‘Komt, laten wij aanbidden die Koning.’[[41]](#footnote-41) En alvast iedereen en niemand meenemen naar het Kerstfeest.

Amen

1. Heidelbergse Catechismus 21.54. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vergelijk Soerat al-Kâfiroen (109),5: کم دینکم ولی دین . [↑](#footnote-ref-2)
3. Johannes 1,9. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jeremia 1,5. [↑](#footnote-ref-4)
5. Galaten 1,15v. [↑](#footnote-ref-5)
6. Jesaja 45,4. [↑](#footnote-ref-6)
7. Matteüs 1,21. [↑](#footnote-ref-7)
8. Gezang 52:2. [↑](#footnote-ref-8)
9. Jesaja 42,2. [↑](#footnote-ref-9)
10. Lucas 24,32. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lucas 4,22. [↑](#footnote-ref-11)
12. Hebreeën 4,12. [↑](#footnote-ref-12)
13. Johannes 6,68. [↑](#footnote-ref-13)
14. Jesaja 6,7. [↑](#footnote-ref-14)
15. Jesaja 41,8v; 44,1.21.; 45,4; 48,20. [↑](#footnote-ref-15)
16. Genesis 32,29. [↑](#footnote-ref-16)
17. Johannes 15,1. Zie ook Psalm 80,9.15; Jesaja 5,1-7 ‘wijngaard’. [↑](#footnote-ref-17)
18. Johannes 1,11. [↑](#footnote-ref-18)
19. Johannes 1,9. [↑](#footnote-ref-19)
20. Johannes 3,19. [↑](#footnote-ref-20)
21. I Petrus 1,11. [↑](#footnote-ref-21)
22. Lucas 2,34. [↑](#footnote-ref-22)
23. Lucas 13,34. [↑](#footnote-ref-23)
24. Johannes 6,67. [↑](#footnote-ref-24)
25. Johannes 6,68v. [↑](#footnote-ref-25)
26. Jesaja 53,3. [↑](#footnote-ref-26)
27. Jesaja 55,11. [↑](#footnote-ref-27)
28. Liedboek voor de Kerken 135:2. [↑](#footnote-ref-28)
29. Openbaring 7,9. [↑](#footnote-ref-29)
30. Galaten 3,8, naar Genesis 12,3. [↑](#footnote-ref-30)
31. I Petrus 2,9. [↑](#footnote-ref-31)
32. Lucas 2,30vv. [↑](#footnote-ref-32)
33. Handelingen 13,47. [↑](#footnote-ref-33)
34. Handelingen 26,16vv.22v; [↑](#footnote-ref-34)
35. Sommigen tellen van 1-6, anderen van 1-9a. [↑](#footnote-ref-35)
36. Psalm 87:4. [↑](#footnote-ref-36)
37. Psalm 72:6. [↑](#footnote-ref-37)
38. Openbaring 1,5. [↑](#footnote-ref-38)
39. Lucas 24,26. [↑](#footnote-ref-39)
40. Filippenzen 2,10. [↑](#footnote-ref-40)
41. Liedboek voor de Kerken 138. [↑](#footnote-ref-41)