**Bijbelkring 26 november 2019**

**Welkom en opening**

**Vierde thema: ‘Advent in het Oude Testament’ (Jesaja 11)**

*Vers 1 - 5 Bovennatuurlijke verlossing*

* Jesaja gebruikt graag voorbeelden uit de natuur, met name over bomen. Over de Assyriers zegt hij dat ze zullen worden omgehakt als een bos op de Libanon. Ceders hebben de eigenschap dat ze daarna voor eens en voor altijd weg zijn. Voor Israël gebruikt hij juist het beeld van een loofboom. Een boomstam die omgehakt wordt. En zo leek het ook wel in de geschiedenis van Israël. De stamboom (!) van David leek omgehakt en definitief ten einde. Maar in Isaï (de vader van David) zal een Twijgje opgroeien. Er was hoop. Want, zo staat in Jesaja 11, er schiet altijd weer een nieuwe scheut uit een omgehakte boom. In de boomstronk zit leven en daaruit kan weer een hele nieuwe boom groeien. Het woord ‘Loot’ is een woordspeling op Nazarener. De woonplaats van Nazareth en Jezus’ naam die Hij daardoor ontving, wijst direct terug op de ‘telg van David’ die voorspeld is door Jesaja, maar ook door Zacharia.
* Bij de aanstelling van rechters of bij de kroning van koningen en koninginnen werd nog wel eens dit gedeelte gelezen. In deze verzen komt namelijk naar voren wat er nodig is om goed te kunnen oordelen en regeren. Het komt niet aan op menselijke wijsheid, dingen die we van de buitenkant denken te weten, en vrienden zijn van rijke en machtige mensen. Nee, de Geest van de HEERE (God in eigen persoon dus) moet op diegene rusten. Dat maakt deze Loot tot Messias. Op een unieke manier zal Hij geheel bekleed worden met de Geest van God. Als je bij Jezus komt, dan kom je dus bij een persoon die wijs is, krachtig, die God door en door kent, die in al Zijn zintuigen waarneemt, niet zoals mensen doen, maar zoals God doet. Hij zal rechtvaardig zijn en de waarheid helemaal kennen. We zien eigenlijk in deze verzen uitgetekend hoe Jezus was in Zijn spreken en handelen. Wat een grote Koning hebben wij in Hem!
* Jezus is de vervulling van deze profetie. Maar juist in zijn spreken en handelen was Hij een gevaar voor de zittende macht. Jezus belichaamde niet alleen de koning zoals hij door alle profeten werd beschreven als goed, maar was daarmee ook een aanval op de gevestigde orde. Zij wilden niets liever dan Hem doden. In Zijn dood zit onze redding, maar ook blijft Hij altijd onze levens onder kritiek stellen. Zijn offer was niet alleen vanwege de geestelijke schuld die wij hebben, maar vanwege de allesomvattende schuld op alle fronten van ons leven. Omdat we ook in de maatschappij er ten diepste niet toe komen om met elkaar een goede samenleving te creëren. (Hoe goed we misschien ook denken bezig te zijn.)
1. Wat zegt het voorbeeld van Jesaja ons?
2. Welke grote verschillen zien we tussen Jezus en ons (alle andere mensen)?

*Vers 6 - 9 Natuurlijke verzoening*

* Deze verzen geven ons een ongelooflijk beeld van hoe de natuur in harmonie zal zijn in de toekomst van God. Een harmonie die nu ernstig is verstoord. Een koe en een berin weiden niet samen, de berin eet de koe op als ze de kans krijgt. We hebben de meeste wilde dieren gedood in ons stukje van deze aarde. In verre landen zijn ze hard op weg om hetzelfde te doen. Maar dat is niet de oplossing die hier beschreven wordt. Er is hier niet alleen sprake van een volledige vrede tussen mensen, maar ook van de hele natuur. Tussen dieren onderling en met mensen. Dit herstel staat echter nog uit. In Romeinen 8 beschrijft Paulus dat de hele Schepping lijdt onder de zonde en gebrokenheid die door de mens tot stand gebracht is en gezamenlijk zucht naar verlossing. In de Bijbel komen al wel diverse voorbeelden naar voren van hoe God de meest wilde dieren kan temmen. De meest wilde dieren gingen twee aan twee als makke lammetjes de ark van Noach in. Later hield God de leeuwen koest toen Daniel in de leeuwenkuil gegooid werd. Jezus Zelf reed op een ongetemd ezelsveulen Jeruzalem in. In de Bijbel wordt dit genoemd als een bijzondere manier waarop Jezus ook Zijn macht laat zien. Het zijn voorproefjes van datgene wat komen gaat.
* We zien hier dat Koning Jezus niet alleen al het mogelijke zal doen om deze aarde en de mensheid te herstellen en te vernieuwen, maar dat Hij ook het onmogelijke zal doen.
1. Waar kijk jij naar uit als het gaat om het herstel van de harmonie in de natuur?
2. Waarom zou dit herstel nog op zich laten wachten?

*Vers 10 – 16 Nationale voorspoed*

* Het herstel is ook voor Israël. Maar duidelijk is (ook in hoofdstuk 12 in het danklied op de verlossing) dat dit zich wereldwijd uitstrekt. Die Wortel van Isaï zal als een banier staan voor de volken. De banier is het vaandel waar de troepen omheen verzamelen en wat ze als uitgangspunt gebruiken voor de strijd. Zowel Joden als heidenen zullen zich om deze banier verzamelen. We zien hier de weg naar vrede in het Midden-Oosten en in de hele wereld. Als Hij zal regeren zal de er echt wereldvrede zijn. Wat een hoop voor de wereld. Het grijpt ook terug op Jesaja 2 waarin het visioen van wereldvrede ook al genoemd wordt. Zwaarden en speren zullen worden omgesmeed tot snoeischaren en ploegijzers. Maar helaas is ook dit nog niet vervuld. En zolang alle naties zich niet scharen rondom Christus, zal het nog toekomstmuziek blijven.
* Net als in de tijd van de Exodus zal God Zijn volk thuisbrengen. En het zal eensgezind zijn. Eeuwenlang was ook van deze profetie niets te zien in de geschiedenis. Maar sinds ruim 70 jaar is er weer een Joodse staat en keren Joden terug naar het land! Sommigen duiden deze tekst als de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, maar dan had er wel Babylon gestaan. Duidelijk is dat voor Jesaja in een verre toekomst God Zijn volk zal terughalen uit alle hoeken van de aarde. Een belangrijk en centraal element van deze terugkeer staat ook nog uit: namelijk de erkenning van de Messias in Jezus Christus. Hij staat nu niet centraal in de terugkeer, dus dat zal nog moeten komen.
* Hoofdstuk 12 is een danklied voor deze verlossing. In de Bijbel zien we keer op keer dat mensen het uitzingen als ze Gods grote daden hebben gezien. Zonder dat je Gods grote daden hebt gezien, kun je nooit met zo’n diepgang zingen. Als het voor je open is gegaan, dan kun je het volop meemaken. Het is de moeite waard om te zien waarom in vers 1 van het twaalfde hoofdstuk er gezongen wordt. In de eerste plaats vanwege de toorn die is afgekeerd. In de tweede plaats vanwege de troost die God biedt. In de Heere Jezus ontdekken we de diepe grond hiervan. Hij heeft voor ons de straf op onze zonde gedragen. En geeft ons Zijn kracht en troost in het nieuwe leven wat Hij ons biedt. Als dat eenmaal voor ons opengegaan is, dan kunnen we niet anders dan het uitzingen.
1. In welke fase van deze profetie zijn we nu aangeland denk je?
2. Zouden de Joden deze profetie hebben begrepen in een proces van meerdere fasen?
3. Het besef van redding in Christus en zingen, hoe heeft dat voor jou met elkaar te maken?

**Afsluiting**