**Mijn Heer werkt in de continu**

preek over Johannes 5,17

 voorbereiding Heilig Avondmaal

Bijbellezing Johannes 5,1-18

Bedum, 9 maart 2014

Ds. Marten de Vries

Gemeente van Jezus Christus de Heer,

Mijn broeders en zusters,

*Gaat dit over mij?*

Wat moeten ik met het verhaal van Johannes 5? Gaat dat wel over mij? Ik ben, voor zover ik weet, niet ziek; laat staan achtendertig jaar. En ik ben, tenzij ik iets gemist heb, nooit wonderbaarlijk genezen. Misschien ben jij wel chronisch ziek. Maar dan? Belooft Jezus jou ook dat jij weer beter kunt worden? Als je maar genoeg gelooft? Is dat de bedoeling van het gelezen Bijbelgedeelte? Het verhaal staat sowieso ver van ons af. Natuurlijk, er bestaan minerale en thermale bronnen met geneeskrachtig water. Maar zoiets als de man van de tekst, dat heeft niemand van ons meegemaakt.

*Centraal staat Jezus*

Natuurlijk gaat het stuk over zieken. Maar centraal staat Jezus. Wie is Hij? Wat doet Hij? Wanneer is Hij bezig? Daar loopt het op uit: mag Jezus zich wel of niet op één lijn stellen met God? Zo zit het Bijbelboek ook in elkaar. De evangelist vertelt van allerlei ‘wondertekenen’: water wordt wijn,[[1]](#footnote-1) het tempelplein wordt schoongeveegd,[[2]](#footnote-2) met vijf broden en twee vissen wordt een menigte gevoed[[3]](#footnote-3), heel wat zieke mensen worden beter. En aan het eind onthult Johannes zijn bedoeling: dat mensen zouden geloven dat Jezus de Zoon van God is zodat gelovigen ‘leven hebben door zijn naam’.[[4]](#footnote-4)

*Hij wil jou ontmoeten*

Waarom staat Johannes 5 in de Bijbel? Jezus, die toonde dat Hij alles weet van mensen,[[5]](#footnote-5) wil dat mensen Hem leren kennen. Hij wil ons ontmoeten. Volgende week komt Hij naar ons toe in brood en wijn. Vandaag in het evangelie van de genezing in Betzata; onderstreept door het sacrament van de heilige doop. Hij wil dat wij ‘de grootheid van de enige Zoon van de Vader’[[6]](#footnote-6) zien. Dat je gewaarwordt dat Hij continu aandacht heeft voor jou. Ook als je ziek bent. Zowaar als ‘het Woord mens geworden’ is.[[7]](#footnote-7) Zowaar Hij ‘onze ziekten droeg’, ‘ons lijden op zich nam.’[[8]](#footnote-8)

*Thema en verdeling*

Boven de preek heb ik als thema gezet:

**Mijn Heer werkt in de continu**

De preek bestaat vervolgens uit drie gedeelten:

1) Wie is Hij? – over de functie van de Heer Jezus;

2) Wat doet Hij? – over zijn werk; de inhoud ervan;

3) Wanneer is Hij actief? – over zijn werktijden.

**Wie Jezus is**

*Huis van barmhartigheid*

Na de tempelreiniging[[9]](#footnote-9) en het nachtelijk onderhoud met Nicodemus[[10]](#footnote-10) is Jezus via Samaria teruggegaan naar het noorden des lands. Daar komt Hij menselijkerwijs gesproken ook vandaan. Als het feest is gaat Hij met de andere bedevaartgangers op naar Jeruzalem. Waarschijnlijk is het nu Pinksterfeest. (Als het Pesach of Loofhuttenfeest is vermeldt Johannes dat met zoveel woorden.[[11]](#footnote-11)) Jezus bezoekt een kuuroord juist ten noorden van de stad, een verpleeginrichting met langdurig zieken en lichamelijk gehandicapten. Het complex lag net buiten de stadsmuur, bij de Schaapspoort waardoor het slachtvee naar de tempel kwam. De resten zijn in de 19e eeuw blootgelegd.

De inrichting heet Betzaza (‘Olijventuin’) of Betesda (Hebreeuws of Aramees voor ‘huis van barmhartigheid) of nog anders.[[12]](#footnote-12) Misschien werd de naam door het wonder van Johannes 5 ‘Betesda’. Het badhuis ligt bij een zijstroom van de Kidronbeek zodat regenwater er makkelijk naartoe kan stromen. Er is – zou je vandaag zeggen – een intermitterende bron met water dat van tijd tot tijd door gassen in beweging komt. Een onzichtbare engel roert zo nu en dan in het water en God geneest wie er het eerste bij is.**[[13]](#footnote-13)** In de vijf gangen rondom en tussen de twee poelen wachten stumpers hun kans af.

*Wat denkt de verlamde?*

Er ligt een man met verlamde ledematen. Die ligt er al achtendertig jaar. (De tijd van 1976 tot nu!) Een ander is hem altijd voor en hij heeft – anders dan de man die door het dak voor de voeten van Jezus gelegd wordt[[14]](#footnote-14) – geen vrienden die hem te water kunnen helpen. Geen mens kijkt naar hem om. Zo gaat dat soms met mensen die jaren ziek zijn. Ze worden vergeten. Anderen gaan de kwaal ‘normaal’ vinden: die man van dat matrasje. Hij heeft zich erbij neergelegd. En dan komt er plotsklaps een vreemde meneer die zegt: “Wilt u gezond worden?”

Hij weet niet wie hij voor zich heeft. (Hij zegt ‘heer’ maar dat betekent gewoon ‘mijnheer’.) Als Jezus hem op de been helpt loopt hij rond en weg, zonder dankjewel te zeggen. Als hij erop aangesproken wordt dat hij op sabbatdag een slaapmat draagt, zegt hij: jullie moeten niet bij mij wezen. Hij verwijst naar de onbekende man die inmiddels in de menigte opging. Als Jezus later contact met hem zoekt wordt hij, anders dan de blindgeborene uit Johannes 9, niet alsnog gelovig[[15]](#footnote-15) maar geeft Hem aan bij de Joden. De genezen man is bezig met zichzelf en denkt niets.

*Wat beweert Jezus?*

Jezus wil dat de man Hem leert kennen. Het had hem aan het denken moeten zetten: de vreemde vraag, de kennis van zijn kwaal, de genadige genezing. Dat geen woelig water nodig was geweest: een goddelijk machtswoord was voldoende om hem van zijn handicap te bevrijden. Als Jezus hem later in de tempel tegenkomt spreekt Hij hem op zijn levenshouding aan. Hij zegt dat hij zijn gezond geworden lichaam moet gebruiken om God te vereren. Jezus is meer dan een wonderdoener. Hij zegt hem zelfs het oordeel aan: “Anders zal u iets ergers overkomen.” Jezus is meer dan een engel.

In de verdediging van zijn vermeende sabbatschennis beroept Jezus zich tegenover ongelovige Joden op zijn Vader: “Mijn Vader werkt aan één stuk door en daarom doe Ik dat ook.” Jezus doorbreekt de sabbatheiliging van de religieuze leiders. Als er één dag is om mensen Gods barmhartigheid te laten proeven dan is het Gods dag. Als er één dag is om openlijk met stretcher op de nek te showen dat God geneest dan is het Gods dag. Hij noemt God zijn Vader. Zijn tegenstanders missen het verband maar een ding is hun duidelijk: Jezus zegt dat Hij God op aarde is.

*Wat zeggen de Joden?*

De boze Joden zijn niet geïnteresseerd in de man die weer met beide benen op de grond staat. Ze zijn bezig met regelhandhaving en zeggen tegen hem: “Het is verboden” (niet ‘een’, zoals de NBV zegt, maar) “dé slaapmat” – waarop je altijd lag – “te dragen”. Geen transport op sabbat. Nehemia klaagde over mensen die van alles op sabbat Jeruzalem binnentorsten.[[16]](#footnote-16) De HEER waarschuwde via Jeremia: “Wacht je er terdege voor om op sabbat goederen door de poorten van Jeruzalem naar binnen te brengen”.[[17]](#footnote-17) De genezing had toch evengoed een dagje kunnen wachten? De sabbat op zich gaat vóór Gods barmhartigheid!

Ze treden tegen Jezus op. Het is de dag bij uitstek voor een genezingswonderteken. Een rustdag op een feestdag: Gods goedheid wordt in het kwadraat gevierd. Als ‘teken en zegel’ van Gods liefde geneest Gods Zoon een opgegeven geval. Maar Jezus’ tegenstanders zijn door hun regelzucht verblind. Volgens hen doet Jezus op de verkeerde dag het goede werk. Doof voor Jezus’ woorden zien ze niet wie ze voor zich hebben. Ze horen Jezus God lasteren. Doodzonde! Ze zullen vaker met deze beschuldiging komen.[[18]](#footnote-18) Hem er uiteindelijk om laten kruisigen.[[19]](#footnote-19) Maar Jezus gáát ervoor. Dàt wordt het toppunt van Gods barmhartigheid!

**Wat Jezus doet**

*Jezus ziet*

Jezus nodigt jou uit om Hem te leren kennen naar zijn ware identiteit. Om Hem te leren kennen uit zijn daden. Voor het werk dat ‘de Redder van de wereld’[[20]](#footnote-20) te doen kreeg[[21]](#footnote-21) hebben we meer dan een functieomschrijving. De Heilige Geest heeft ons door middel van Johannes en anderen Bijbelse geschiedenissen nagelaten. Die zijn niet alleen voor kinderen van een plusgroep. Ze zijn minstens zo leerzaam voor hun ouders en grootouders. Kijk wat er gebeurt! Terwijl anderen feestvieren, betreedt Jezus een sanatorium. Hij bemoeit zich met iemand die in ‘het huis van barmhartigheid’ onbarmhartig aan eigen lot werd overgelaten.

“Hij wist hoe lang Hij al ziek was”. Ook wat de man mankeerde. Hadden ze het Hem niet verteld, dan nog wist Hij alles van hem, evenals van Natanaël[[22]](#footnote-22) en de Samaritaanse.[[23]](#footnote-23) Hij ziet de man op z’n smoezelige deken. Jezus kijkt niet alleen naar mensen, Hij ziet hen. Jezus ziet mensen staan, zondaars zitten, lamlendigen liggen. Hij ziet ook dat de man na zijn genezing Hem nog steeds nodig heeft en loopt hem tegen het gezonde lijf. “Wilt u gezond worden?”, vroeg Jezus eerst. “U bent nu gezond”, zegt Hij dan. Hij wil Hem verlossen ‘met lichaam én ziel’.[[24]](#footnote-24)

*Jezus geneest*

De Heiland kwam om te helen. Geloof is geen voorwaarde vooraf. In hoofdstuk 4 gelooft de hoveling uit Kafarnaüm, daarna wordt de zoon van deze functionaris aan het hof van Herodes Antipas beter; het is Jezus’ tweede wonderteken in Kana.[[25]](#footnote-25) In Betesda wordt iemand ‘zomaar’ beter. Met de bedoeling dat Hij gáát geloven. En, door te geloven, ‘leven heeft in Jezus’ naam’.[[26]](#footnote-26) Eeuwig leven. Waar aftakeling na verloop van jaren niets aan af kan doen. Wij staan erbij, kijken ernaar. Dat was, dat is dus Jezus’ werk: ‘Wat hier ziek is, zucht of kwijnt’ wil Híj ‘fris en bloeiend’ maken.[[27]](#footnote-27)

Maar wat heb ik eraan als ik ongeneeslijk ziek ben? Waarom heeft Jezus mijn vrouw niet beter gemaakt? Waarom moest ik mijn man verliezen aan de dood? Het lag daar onder die zuilengalerijen stikvol met stakkers. Jezus koos er maar eentje uit. Lazarus wordt straks uit de dood opgewekt;[[28]](#footnote-28) anderen blijven eerst in het graf. Jezus deed wondertekenen. Ze laten zien wie Jezus is. Ze laten ook zien waartoe geloof in Jezus leidt. Het gaat in preek, doop en avondmaal niet alleen over zondenvergeving. Alles wat door de zonde in de wereld kwam zal eens uit de wereld worden verbannen.

*Jezus vergeeft*

In Johannes 5 gaat het over ziekte en zonde. Iemand is ziek, al achtendertig jaar. Anders dan bij de verlamde die wel vrienden heeft is de volgorde niet vergeving en dan genezing[[29]](#footnote-29) maar andersom. In het vervolggesprek in de tempel begint Jezus nog wel over zijn zonden. Hij zegt: “U bent nu gezond; zondig daarom niet meer.” Bedoelt Jezus dat de man ziek was door zijn zonde? Ergens wel: zonder zonde had er geen dood[[30]](#footnote-30) of ziekte bestaan. Maar niet dat zijn handicap gevolg was van een bepaalde zonde. Jezus zegt dat nadrukkelijk bij de blinde man van hoofdstuk 9.[[31]](#footnote-31)

Jezus wil iets bereiken. Wat schiet de man met zijn gezonde benen op als hij blijft rondlopen met een hartkwaal? Zijn hart voor God gesloten blijft?[[32]](#footnote-32) Jezus’ vraag aan hem, jou, mij is: wat doe je met je gezondheid? Dank je God ervoor? En als je ziek bent? Aan meerdere kwalen lijdt? Kan dan ‘Gods werk door jou zichtbaar worden’[[33]](#footnote-33)? Kun je getuigen van ‘volkomen verzoening’ met God die je bij brood en beker mag ontvangen? Heb je geleerd om met een ‘doorn in het vlees’ te getuigen van Gods barmhartigheid waardoor je juist in zwakheid ijzersterk kunt zijn?[[34]](#footnote-34)

**Wanneer Jezus actief is**

*Op zon- en feestdagen*

Vanmorgen de bediening van de heilige doop, volgende week het heilig avondmaal. Wij denken niet alleen aan Jezus die vroéger het een en ander gedaan heeft; Jezus ontvangt ons nú met open armen aan zijn tafel. Hij geeft zichzelf in de heilige tekens. En wij loven de HEER: “Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld, Hij geneest al uw kwalen, Hij redt uw leven van het graf, Hij kroont u met trouw en liefde.[[35]](#footnote-35) Toen Jezus in de noordelijke provincie woonde was Hij met feesten van de partij in Jeruzalem. Johannes vermeldt het telkens in zijn evangelieverhaal.[[36]](#footnote-36) Jezus moest zijn bij het feest en in het godshuis ‘waar alles sprak van Hem’.[[37]](#footnote-37) En als Gods kinderen op de dag van Jezus’ opstanding naar de kerk gaan staat Hij klaar om hen persoonlijk te begroeten. Iedere zondag is Hijzelf present ‘door zijn Geest en Woord’.[[38]](#footnote-38) Jezus zet zijn stempel op Gods tempel, de kerk dus.[[39]](#footnote-39) Hij is er op Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. Geve God dat onze zondagsbesteding en kerkdiensten Jezus niet hinderen maar Hem alle ruimte geven. Zodat Hij de nodige aandacht aan ‘allen samen en ieder persoonlijk’ kan schenken.[[40]](#footnote-40)

*Aan het kruis*

In het bijzonder was Jezus actief tijdens zijn passie aan het kruis. Volgende week mag het weer heel dichtbij komen wat Jesaja orakelde: “Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd, zijn striemen brachten ons genézing.”[[41]](#footnote-41) Het water van de doop maakt mensen nog niet zondeloos. Het avondmaal laat nog niét alle gevólgen van de zonde verdwijnen. Wél is alles van betékenis veranderd. De dood is niet meer wat hij was: God zet niet je zonden ermee betaald, het is een poort naar eeuwig leven.[[42]](#footnote-42) We kunnen óók triomfantelijk zeggen: “Ziékte, waar is je overwinning? Ziékte, waar is je angel?”[[43]](#footnote-43) Jezus beloofde beterschap. Als Hij iets zégt, gebeúrt het ook. Denk aan die man van Bethesda. Jezus heeft door zijn wonderteken bewézen wat Hij ‘kan, wil en zal’.[[44]](#footnote-44) Als je goed voorbereid aan tafel komt, kun je er heel wat van meenemen

*Eigenlijk altijd*

Toen mijn vader geen bakker meer was werd hij portier en werkte hij in de continu. De ouderlingen op huisbezoek lieten daarover jaarlijks hun afkeuring blijken. Vader kon geen ouderling worden, gelukkig wel boekhouder van de kerk. Ik voelde me er altijd wat ongemakkelijk bij. Jezus kon wel vol trots zeggen: “Mijn Vader werkt aan één stuk door”. Zelfs zonder pauzes of vrije dagen, twentyfourseven. Dat God rustte op de zevende dag[[45]](#footnote-45) betekende niet dat Hij inactief werd. Op sabbat gaf Hij zijn volk zijn zegen. Op zondag deelt de drie-ene God zijn genade uit in het ‘huis van barmhartigheid’. Mijn Heer werkt in de continu. Net als zijn Vader. ’t Is een ideale dag om hard te werken. Niet alleen voor dominees. Doe je best om te luisteren. Doe je ogen open om te kijken. Doe je mond open om te proeven. Zet je hart open om te ontvangen.

Amen

1. Johannes 2,1-12. [↑](#footnote-ref-1)
2. Johannes 2,13-22. [↑](#footnote-ref-2)
3. Johannes 6,1-14. [↑](#footnote-ref-3)
4. Johannes 20,31. [↑](#footnote-ref-4)
5. Johannes 2,25. [↑](#footnote-ref-5)
6. Johannes 1,14. [↑](#footnote-ref-6)
7. Johannes 1,14. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jesaja 53,4. [↑](#footnote-ref-8)
9. Johannes 2,13-22. [↑](#footnote-ref-9)
10. Johannes 3,1-21. [↑](#footnote-ref-10)
11. Johannes 2,13; 6,4; 11,55; 12,1; 19,14. Johannes 7,2. [↑](#footnote-ref-11)
12. Betesjda ‘huis van uitstorting’ of Bezeta (Josefus). [↑](#footnote-ref-12)
13. In de NBV is dit vers vanwege de omstreden tekstgetuigenis eruit gelaten. De tekst staat in een voetnoot [↑](#footnote-ref-13)
14. Matteüs 9,1-8; Marcus 2,1-12; Lucas 5,17-26. [↑](#footnote-ref-14)
15. Johannes 9,38. [↑](#footnote-ref-15)
16. Nehemia 13,15.19. [↑](#footnote-ref-16)
17. Jeremia 17,21. [↑](#footnote-ref-17)
18. Johannes 10,33. [↑](#footnote-ref-18)
19. Johannes 19, 7. [↑](#footnote-ref-19)
20. Johannes 4,42; I Johannes 4,14. [↑](#footnote-ref-20)
21. Johannes 4,34. [↑](#footnote-ref-21)
22. Johannes 1, 47.48. [↑](#footnote-ref-22)
23. Johannes 4,17.18. [↑](#footnote-ref-23)
24. Heidelbergse Catechismus Zondag 1.1. [↑](#footnote-ref-24)
25. Johannes 4,43-54. [↑](#footnote-ref-25)
26. Johannes 20,31. [↑](#footnote-ref-26)
27. Gezang 114:5. [↑](#footnote-ref-27)
28. Johannes 11,1-44. [↑](#footnote-ref-28)
29. Marcus 2,5. [↑](#footnote-ref-29)
30. Romeinen 5,12. [↑](#footnote-ref-30)
31. Johannes 9,3. [↑](#footnote-ref-31)
32. Johannes 12,40 uit Jesaja 6,10. [↑](#footnote-ref-32)
33. Johannes 9,3. [↑](#footnote-ref-33)
34. II Korintiërs 12,7-10. [↑](#footnote-ref-34)
35. Psalm 103:2-4. [↑](#footnote-ref-35)
36. Johannes 2,13; 7,10; 12,12. [↑](#footnote-ref-36)
37. Naar psalm 27:3. [↑](#footnote-ref-37)
38. Heidelbergse Catechismus Zondag 21.54. [↑](#footnote-ref-38)
39. I Korintiërs 3,16.17. [↑](#footnote-ref-39)
40. Heidelbergse Catechismus Zondasg 21.55. [↑](#footnote-ref-40)
41. Jesaja 53,5. [↑](#footnote-ref-41)
42. Heidelbergse Catechismus Zondags 16.42. [↑](#footnote-ref-42)
43. Naar I Korintiërs 15,55. [↑](#footnote-ref-43)
44. Naar psalm 68:8. [↑](#footnote-ref-44)
45. Genesis 2,3. [↑](#footnote-ref-45)