Het huis van God kan niet kapot

preek over Johannes 2,22

**Liturgie**

Bijbellezing Johannes 2,13-22

Bedum en Uithuizermeeden, 9 februari 2014; Oldehove, 2 maart 2014; Grijpskerk-Niezijl, 23 maart 2014

Ds. Marten de Vries

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus,

Mijn broeders en zusters,

*Wat een apart verhaal!*

Wat een apart verhaal, dat van ‘Jezus in de tempel’; en dat direct na dat van de ‘bruiloft in Kana’. Dát Jezus het doet. Het past helemaal niet bij het beeld dat je van Jezus hebt en wilt houden. Dat Hij in z’n ééntje de bezem door het voorplein van de tempel haalt; dat Hij daar de kans voor krijgt. Dat Hij hiermee begint: het is de eerste publieke daad van Jezus in Jeruzalem. En dat het bovendien tweemaal gebeurt: drie jaar later, vlak voor het laatste Pesach, komt er nóg een ‘tempelreiniging’. De andere evangelisten doen daar verslag van.[[1]](#footnote-1)

*Opkrassen! Geen Grote Markt!*

Er bestaan veel illustraties van de gebeurtenis. Je ziet chaotische taferelen. Mensen maken zich uit de voeten of bukken zich om de klappen van de zweep te ontgaan. Slachtvee stuift naar alle kanten, vogels vliegen op. Tafels op z’n kant of op de kop en geld voor het graaien. En kijk Jezus nou eens. Een geïmproviseerde zweep in z’n hand, klaar om nog meer klappen uit te delen. Met de gesel van zijn woede veegt hij de ruimte schoon. Met autoritaire blik wijst hij de duivenverkopers de poort: “Opkrassen! Wegwezen! Het heilig huis van mijn Vader is geen Grote Markt?!”

*De aureool rond de zweep*

Het is leuk om verschillen te zoeken tussen plaatjes. Ik vond een oude pentekening,[[2]](#footnote-2) bedoeld als illustratie bij een Bijbeluitgave. Artiest onbekend. ‘Verkopers uit den Tempel gejaagt’ – met ‘-t’ aan het eind. Alleen Jezus staat nog rechtop. Rondom zijn hoofd is een aureool getekend. Een stralenkrans, die de heiligheid van de Heer verbeeldt. Rembrandt maakte meer dan één kunstwerk over de geschiedenis. *Enter: illustratie* Op een zwart-witte ets staat Jezus eveneens met zweep en aureool afgebeeld. Maar: hier hangt de aureool niet boven het hóófd maar boven de – heilige! – zwéép van Jezus. Het was oorlog: een heilige persoon voerde een heilige oorlog.

*Laat jij je gezeggen?*

Je raakt er niet op uitgekeken. Evenmin uitgeluísterd, op Jezus’ woorden. Op het antwoord dat Hij geeft wanneer Hij ter verantwoording geroepen wordt: “Breek deze tempel maar af, en Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.” Wat zit allemaal in deze raadselachtige uitspraak? Niet wat de Joden ervan begrepen. Alsof Jezus het stenen complex bedoelde. Of wat ze er later – vóór zijn geseling[[3]](#footnote-3) en tijdens de bespotting[[4]](#footnote-4) – valselijk van maakten.[[5]](#footnote-5) Alsof Hij had gezegd dat Híj een tempel afbreken zou. Maar ook zijn leerlingen begrepen het pas na Pasen.[[6]](#footnote-6) En jij? Laat jij je door Jezus’ opzienbarende schoonmaakactie gezeggen?

**Het huis van God kan niet kapot**,

staat boven de preek.

Drie gedeelten:

1. Gods huis is onverwoestbaar - vooral over de tempel

2. Ze breken Jezus af maar Hij staat ook weer op – vooral over Jezus

3. Een leven met Jezus? Dat kan niet meer stuk! – vooral over onszelf.

**GODS HUIS IS ONVERWOESTBAAR**

*De eerste en de tweede tempel*

De Joden zijn trots op hun tempel. ’t Is niet wat het ooit was: de eerste tempel ligt al dik zeshonderd jaar tegen de vlakte. Zo’n vijfhonderd jaar na de exodus werd onder Salomo het mobiele heiligdom uit de woestijntijd door een machtig bouwwerk vervangen.[[7]](#footnote-7) Exclusief bijgebouwen tweeënhalf maal de ka’aba. Maar Irakezen (Babyloniërs) verwoestten stad en tempel.[[8]](#footnote-8) Gelukkig kwam na zeventig jaar op bevel van de koning van Iran (Cyrus) onder Zerubbabel een nieuwe tempel van de grond.[[9]](#footnote-9) Het duurde even door tegenwerking van Samaritanen.[[10]](#footnote-10) Maar toen stond hij er, zo’n vijfenhalve eeuw geleden.[[11]](#footnote-11) Minder groot, nog altijd indrukwekkend.

*Restauratiewerkzaamheden*

Dat was in 516 vóór Christus. In 165 werd de tempel opnieuw feestelijk ingewijd. Judas de Makkabeeër herstelde, verfraaide en versterkte het object nadat de Syrische koning Antiochus Epifanes het heiligdom met heidense offers ontwijdde. Weer ging het mis: de Romeinse veroveraars Pompejus en Crassus hielden er huis. Maar nu zesenveertig jaar terug begon de Edomitische koning Herodes de Grote met een grote renovatie. Niet te zuinig. Hij wilde de brandschade bij zijn verovering goedmaken. *Enter: illustratie* Een oogverblindend tempelhuis van goud en wit marmer, vijf meter hoger dan bij Salomo. De versiering ging door tot vlak voor de verwoesting in 70.

*Jezus is van de partij*

Van Kana gaat Jezus via Kafarnaüm naar Jeruzalem. Het is Pesach. Joden uit binnen – en buitenland vieren de bevrijding uit Egyptische slavernij zo’n vijftienhonderd jaar geleden. Uiteraard is ook Jezus van de partij. Eerder dan bij de bruiloft in Kana. Die aangesleepte koeien, schapen en duiven gaan over Hem van wie Johannes de Doper zei: ‘Daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt’.[[12]](#footnote-12) Het hele feest gaat over Hem. Hij is hét ‘pesachlam’[[13]](#footnote-13) dat over precies drie jaar ‘naar de slacht wordt geleid’.[[14]](#footnote-14) En vlak tevoren het nieuwtestamentische bevrijdingsfeest van brood en beker zal instellen.

*Dieren, feest en tempel spreken van Hem*

Behalve dieren en feest zegt ook de tempel alles over Hem. In wat gebeúrt maar ook in het gebouw op zích is sprake van Hem. Tot dusver was God onder de mensen in tabernakel en tempel. Nu is Gods ‘Woord mens geworden’ om onder hen te ‘wonen’.[[15]](#footnote-15) Met Jezus’ geboorte sloeg God een nieuwe tent op – staat eigenlijk in Johannes 1.[[16]](#footnote-16) Jezus is ‘de ware Jakobsladder’[[17]](#footnote-17), ook Gods ware tempel. Méér dan de tempels van Salomo, Zerubbabel en Herodes.[[18]](#footnote-18) Als nooit tevoren belichaamt Hij Gods ‘goedheid en waarheid’.[[19]](#footnote-19) Met Paulus’ woorden: “In Hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig.”[[20]](#footnote-20)

*Je ziet door het vee het Lam niet meer*

Op de plaats ‘waar alles spreekt van Hem’[[21]](#footnote-21) is, vlak voor het moment suprême, Jezus’ debuut als rabbi in Jeruzalem. In ‘het huis van zijn Vader’ treft Hij een grote kermis, een bazaar, een ouderwetse veemarkt. Schreeuwende kooplui brengen in verschillende prijsklassen offerdieren aan de man. Voor een stuk kleinvee zonder gebreken[[22]](#footnote-22) wordt bedevaartgangers een poot uitgedraaid. De kraamhuur moet er dubbel uit. In geldwisselkantoortjes kun je onheilige valuta tegen provisie omwisselen tegen munten zonder beeltenis van de keizer. Pesach als big business. Je ziet door het vee het Lam niet meer. Gods tempel wordt afgebroken waar Jezus bij staat.

*‘De toorn van het Lam’*

Na de bruiloft in Galilea redt Jezus ‘de bruiloft van het Lam’.[[23]](#footnote-23) Hij legt het hele bedrijf plat. Schaam je je voor Hem? Omdat Hij helemaal flipt? Kijk naar de nimbus rond de gesel. ‘De toorn van het Lam’[[24]](#footnote-24) motiveert Hem. Z’n leerlingen denken aan Psalm 69. Je ziet ook voor je ogen gebeuren wat Maleachi zei: *Enter: tekst* “Opeens zal hij naar zijn tempel komen. (…) Hij zal zitting houden als iemand die zilver (…) zuivert; de zonen van Levi zal hij zuiveren en zeven als goud en zilver, en dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de HEER.”[[25]](#footnote-25)

*‘’t Zal om Hemzelve gaan’*

Het huis van God kan niet kapot. De tempel van Herodes wel. Zodra hij af is komt Titus en gaat hij – behoudens een zielig klaagmuurtje – in vlammen op. Maar ook zonder vernieling heeft hij z’n tijd gehad. Jezus zegt straks tegen de Samaritaanse: bidden moet je voortaan niet op de Gerizim maar evenmin op de tempelberg.[[26]](#footnote-26) De derde tempel daarentegen is onverwoestbaar. “Breek hem maar af”, zegt Jezus. “Ik zal hem in drie dagen weer opbouwen.” Ze weten niet wie ze voor zich hebben: ‘Immanuël’.[[27]](#footnote-27) Sinds Kerst staat Gods aanwezigheid als een huis. Hij is voor Joden en heidenen ‘onwegdringbaar’.

**ZE BREKEN JEZUS AF, MAAR HIJ STAAT OOK WEER OP**

*Vlees en bloed geruïneerd*

Toch leek Jezus wel degelijk kapot te krijgen. Zijn leerlingen zagen het er op dag één in Jeruzalem al van komen. Ze keken naar hun rabbi toen Hij daar zo bezig was. En brachten het in verband met wat ze zich door hun parate Bijbelkennis uit Psalm 69 herinnerden: “De hartstocht voor uw huis heeft mij verteerd, de smaad van wie U smaadt, is op mij neergekomen.”[[28]](#footnote-28) Denk niet aan Jezus die, innerlijk verteerd door liefde voor Gods huis, uit zijn dak ging. Denk eerder aan de allesverslindende smaad en haat die Hij – meer dan ooit David – over zich heen zou halen doordat Hij voor zijn Vader door het vuur ging. Het wegjagen van de handelaren, en de uitspraak over de tempel die als legitimatiebewijs dienen moest daarna, werden uiteindelijk zijn ondergang. Niet alleen het heiligdom van steen en goud, ook de verschijning van vlees en bloed zou worden geruïneerd.

*Psalm 69 zingen: helemaal van deze tijd*

Evengoed als Psalm 16 of 22 gaat 69 over Jezus, die zei dat in de Psalmen over Hém geschreven is wat later in vervulling ging.[[29]](#footnote-29) Het is daarom nog steeds van déze tijd om psalmverzen te zingen. Wij zongen: “Ontelbaar als de haren van mijn hoofd zijn allen die mij zonder oorzaak haten.” Jezus – die ook Davids zonden op zich nam – ondervindt vijandschap en zegt: “Zo ging in vervulling wat (…) geschreven staat: “Ze hebben mij zonder reden gehaat.”[[30]](#footnote-30) Vlak na de verterende hartstocht komt: “De smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.”[[31]](#footnote-31) Paulus citeert dit als Hij Christus ten voorbeeld stelt.”[[32]](#footnote-32) Johannes noteert over Golgota: “Er stond daar een vat water met azijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond.”[[33]](#footnote-33) Vergelijk vers 7: “Wel heeft men gif tot spijs mij aangereikt, smachtend van dorst kreeg ik azijn te drinken.”[[34]](#footnote-34)

*Zo moést het gaan*

“Na zijn opstanding uit de dood geloofden zijn leerlingen de Schrift.” Toen drong het pas door dat wat Jezus van zijn daden krijgen zou niet had geléken op Psalm 69 maar de uítwerking van Davids dichtregels was. “Breek deze tempel maar af”, had Jezus gezegd. De religieuze autoriteiten, die van Jezus rekenschap hadden gevraagd, waren al even bezig met de afbraak van Gods woning: zij hadden het zover laten komen dat de voorhof een markthal leek. Ze zouden doorgaan: in Johannes 3 is het alweer business as usual. Ze zouden nog verder gaan: decennia voor 70 werd Gods mooiste tempel met de grond gelijk gemaakt. Ze lieten Jezus door de heidenen doodkruisigen.[[35]](#footnote-35) Zo moést het wel gaan.[[36]](#footnote-36)

Want “de HÉÉR wilde hem breken”, had Jesaja gesproken.[[37]](#footnote-37) Zodat Hij zich vervolgens onsterfelijk zou maken. Want het lichaam waarin God ‘met zijn hele wezen wonen’ wilde[[38]](#footnote-38) kon onmogelijk in het graf blijven.[[39]](#footnote-39)

*Een onverwoestbaar Godshuis*

Ze breken Jezus af, maar Hij staat ook weer op. “Hij redt ons na twee dagen van de dood, de derde dag doet Hij ons opstaan: in zijn nabijheid zullen wij leven”, had Hosea geprofeteerd.[[40]](#footnote-40) *Enter: tekst* Binnen drie dagen krijgt Hij voor elkaar waar anderen een arbeidzaam leven over doen: de herbouw van de tempel. Als iémand het recht had om schoon schip te maken in Gods huis, was Hij het: het Godshuis in eigen persoon. Voor Jezus’ volgelingen viel het sjekeltje later. Ze begrepen Jezus’ naderhand verdraaide tempelspreuk; en geloofden álles wat door en over Hem gezegd en geschreven was. Het huis van God kan niet kapot. “Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond.”[[41]](#footnote-41)

Op basis van de puinhoop die mensen buiten Jeruzalem maakten, staat nu een onverwoestbaar heiligdom. Wie gelooft in Jezus als Gods ware woning is voorgoed onafscheidelijk van zijn liefhebbende Vader in de hemel.[[42]](#footnote-42)

**EEN LEVEN MET JEZUS? DAT KAN NIET MEER STUK!**

*‘Die tempel bent u zelf’*

God nam zijn intrek in een mens. Maar dat deed Hij niet alleen in ‘die ene mens, Jezus Christus’.[[43]](#footnote-43) Wie in Gods Zoon geloven hebben niet alleen het voorrecht gekregen om samen met Hem Gods kínderen te zijn;[[44]](#footnote-44) nee, ook Gods témpel. Gods gezin maar ook Gods woning. Wanneer de nieuwbouw van Herodes nog fier overeind staat, schrijft Paulus aan de kerkmensen van Korinte: “Weet u niet dat u een tempel van God bent? (…) Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.”[[45]](#footnote-45) Bovenop de oude tempelberg schittert naast Al Aqsamoskee de Rotskoepel in de zon. Veel eerder verrees er iets in Gods ogen veel schitterenders: ‘de geestelijke tempel’ van ‘levende stenen’ waar Petrus het over heeft.[[46]](#footnote-46) ‘Een tempel, gewijd aan Christus Jezus’, die zelf ‘de hoeksteen’ is: nog eens Paulus.[[47]](#footnote-47) Het is de kerk waarvan Jezus zei: “De poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.”[[48]](#footnote-48)

*Onheilige huisjes?*

Is het weer tijd voor de grote schoonmaak? Denk er goed om, jouw boosheid omdat voor je gevoel ‘jouw’ kerk van je wordt afgenomen, hoeft niet se hetzelfde te zijn als wat Jezus dreef toen Hij de tempelvloer aanveegde met de corruptie van de handelslieden. Jouw gedrevenheid om de bezem te halen door gegroeide praktijken waar jij niet mee uit de voeten kunt, is niet per se heilig. Christus’ gemeente moet ook geen vrijmarkt worden; een rommelmarkt waar ieder z’n waar aanbiedt. Maar als Jezus niet meer tot zijn recht komt is het de hoogste tijd om onheilige huisjes te slopen.

*‘Loslaten al wat onheilig is’*

In onze catechismus staat dat ‘wij allen sámen en ieder persóónlijk gemeenschap hebben met de Here Christus’.[[49]](#footnote-49) Enkele hoofdstukken verderop zegt de apostel: “Weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont?”[[50]](#footnote-50) Net als in Jezus’ uitspraak over zichzelf de nadruk op het lichaam. Hoe heilig is jouw tempeltje op zích? *Enter: tekst* “U bent gekocht en betaald”, staat er nog bij.[[51]](#footnote-51) Laat jij je gezeggen door Jezus wanneer Hij jouw leven wil opschonen? Ben je bereid om ‘los te laten wat onheilig is’?[[52]](#footnote-52) Ja alles waardoor er voor Jezus geen ruimte meer is?

*‘Hij zal bij hen wonen’*

Misschien kost de tempelreiniging wat. Maar leven met Jezus, dat kan niet stuk. Dat geldt voor jou als christen. Dat geldt voor ons als gemeente van Christus. Dat geldt voor de wereldwijde kerk. Elders in de wereld worden broeders en zusters verdelgd door hun passie voor de kerk. Maar het ene onder- en bovengrondse huis van God kan niet meer kapot. Straks legt God er helemaal beslag op. Johannes zag het al voor zich: “Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.”[[53]](#footnote-53)

Amen

1. Matteüs 21,12-17; Marcus 11,15-19; Lucas 19,45-48. Let behalve op de datering door Johannes ook op de verschillen (Studiebijbel p. 848). [↑](#footnote-ref-1)
2. Online Bijbel, cd-rom. [↑](#footnote-ref-2)
3. Matteüs 26,61; Marcus 14,58. [↑](#footnote-ref-3)
4. Matteüs 27,40; Marcus 15,29. [↑](#footnote-ref-4)
5. Later ook nog tegen Stefanus: Handelingen 6,14. [↑](#footnote-ref-5)
6. Vergelijk Johannes 12,16. [↑](#footnote-ref-6)
7. I Koningen 6,1.37.38; II Kronieken 3,2. [↑](#footnote-ref-7)
8. II Kronieken 36,9. [↑](#footnote-ref-8)
9. II Kronieken 36,23. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ezra 4,1. [↑](#footnote-ref-10)
11. Ezra 6,15. [↑](#footnote-ref-11)
12. Johannes 1,29.36. [↑](#footnote-ref-12)
13. I Korintiërs 5,7. [↑](#footnote-ref-13)
14. Jesaja 53,7. [↑](#footnote-ref-14)
15. Johannes 1,14. [↑](#footnote-ref-15)
16. ‘σκηνοω’. [↑](#footnote-ref-16)
17. Johannes 1,51. [↑](#footnote-ref-17)
18. Matteüs 12,6. [↑](#footnote-ref-18)
19. Johannes 1,17. [↑](#footnote-ref-19)
20. Kolossenzen 2,9. [↑](#footnote-ref-20)
21. Naar psalm 27:3. [↑](#footnote-ref-21)
22. Exodus 12,5. [↑](#footnote-ref-22)
23. Openbaring 19,7. [↑](#footnote-ref-23)
24. Openbaring 6,16. [↑](#footnote-ref-24)
25. Maleachi 3,1-3. [↑](#footnote-ref-25)
26. Johannes 4,20-23. [↑](#footnote-ref-26)
27. Matteüs 1,23. [↑](#footnote-ref-27)
28. Vers 10. [↑](#footnote-ref-28)
29. Lucas 24,44. [↑](#footnote-ref-29)
30. Johannes 15,25. [↑](#footnote-ref-30)
31. Psalm 69,10b. [↑](#footnote-ref-31)
32. Romeinen 15,3. [↑](#footnote-ref-32)
33. Johannes 19,29. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ook nog Psalm 69,23.24 🡪 Romeinen 11,9.10 (Israël); Psalm 69, 26 🡪 Handelingen 1,20 (Judas). [↑](#footnote-ref-34)
35. Handelingen 2,23. [↑](#footnote-ref-35)
36. Lucas 24,46, NBG ’51 e.a.: ‘εδει’. [↑](#footnote-ref-36)
37. Jesaja 53,10. [↑](#footnote-ref-37)
38. Kolossenzen 1,19, Het Boek. [↑](#footnote-ref-38)
39. Psalm 16,8-11; Handelingen 2,24-32. [↑](#footnote-ref-39)
40. Hosea 6,2. [↑](#footnote-ref-40)
41. Johannes 1,14. [↑](#footnote-ref-41)
42. Romeinen 8,39. [↑](#footnote-ref-42)
43. Romeinen 5,15.17. [↑](#footnote-ref-43)
44. Johannes 1,14. [↑](#footnote-ref-44)
45. I Korintiërs 3,16.17. [↑](#footnote-ref-45)
46. I Petrus 2,5. [↑](#footnote-ref-46)
47. Efeziërs 2,21v. [↑](#footnote-ref-47)
48. Matteüs 16,18. [↑](#footnote-ref-48)
49. Heidelbergse Catechismus 21.55. [↑](#footnote-ref-49)
50. I Korintiërs 6,19. [↑](#footnote-ref-50)
51. I Korintiërs 6,20. [↑](#footnote-ref-51)
52. Doopformulier 3. [↑](#footnote-ref-52)
53. Openbaring 21,3. [↑](#footnote-ref-53)