Bijbelkring 4 februari 2020

**Welkom en opening**

**Zesde thema: ‘De lijdende Knecht’ (Jesaja 52: 13 – 53: 12)**

Het boek Jesaja is de Bijbel in miniatuur, de inhoud van de 66 hoofdstukken loopt in grote lijnen gelijk aan de inhoud van de 66 boeken van de Bijbel. Vanaf het 40ste hoofdstuk slaat Jesaja een andere toon aan en wordt er gesproken van ‘de dienaar van de Heere’. In de hoofdstukken 42, 49, 50 en 53 wordt hij genoemd. Het hoofdstuk wat we nu gelezen hebben is het tragische slot over deze dienaar, maar tegelijk zit er hoop in deze verzen.

Over wie gaat het? Joodse Bijbeluitleggers stellen dat die lijdende dienaar een personificatie is van het volk Israël. Uit verschillende teksten blijkt dat het gaat om Israël als volk van God als er gesproken wordt van Gods dienaar of knecht. Als volk vallen zij onder de bescherming van God, zijn ze geroepen om Hem te volgen en tot licht te zijn voor de volken. Het onderscheid wat in de HSV gemaakt wordt tussen dienaar (als het over Israël gaat) of Knecht (als het profetisch over Jezus lijkt te spreken) is niet gebaseerd op het Hebreeuwse woord, maar op interpretatie. Beide woorden gaan namelijk terug op een en hetzelfde woord in het Hebreeuws. Tegelijk is het ook duidelijk vanuit het gedeelte dat niet steeds het volk Israël bedoeld kan zijn. Het sterkst komt dat in dit gedeelte naar voren.

Hoofdstuk 52 Vers 13 – 15 God spreekt

* In deze drie verzen spreekt God Zelf. Hij spreekt over de grote ommekeer. Een dienaar die voorspoed zal kennen. Die verstandig zal handelen en zeer hoog verheven zal worden. Mensen van over de hele wereld, koningen en heidenvolken zullen versteld staan. Want het laatste wat ze van Hem zagen is zo’n groot lijden dat het niet om aan te zien was. Het lijden en de verhevenheid van deze Knecht gaan op wonderlijke wijze samen op.
* Voor het Joodse volk geldt dit op een bepaalde manier. Zij leerde in haar weg met God door de eeuwen heen dat het niet alleen Gods straf is als lijden je overkomt. Maar dat juist in het lijden een getuigenis ligt. Dat door het lijden aan het licht kan komen waar je loyaliteit ligt, bij God of bij jezelf? Dat het lijden je ook kan overkomen omdat je uitgekozen bent door God om een licht te zijn in de duisternis. En dat lijden plaatsvervangend kan zijn, wat met name uit de volgende verzen naar voren komt. Het lijden van Israël gebeurt dan omwille van het lot van andere volken. In het zelf-verstaan van het Joodse volk zijn deze teksten heel belangrijk.
* Het woord Holocaust betekent ‘offer’. Het komt uit de Griekse afgodendienst. Met het offeren van dieren met hun gehele (Holo) lijf (Caust) werden de Griekse goden tegemoet gekomen in hun honger naar offers. In het Joodse denken was een offer veel meer het tegemoet komen aan het recht wat God van mensen verlangt. Een offer voor hun zonde. Israël verstaat hun eigen lijden als een priesterlijke taak die zij op zich nemen ten behoeve van alle volken. Bij de Holocaust werd echter steeds meer de vraag gesteld of de vernietiging van 6 miljoen Joden wel in termen van een offer of plaatsvervangend lijden aangeduid moet worden. Joden zullen sneller spreken van de Shoa (de ramp) in plaats van de Holocaust. Bijzonder is wel dat na de Tweede Wereldoorlog door de verschrikkingen van de Shoa er openheid kwam in de Westerse politiek om het Joodse volk terug te laten keren naar het land Israël. En ook is er een ommekeer gekomen in de aandacht voor Israël in de Bijbel. Het lijkt wel of alle theologie van voor de oorlog met blindheid geslagen was aangaande het Joodse volk. Alle teksten werden blindelings betrokken op de kerk.
* Duidelijk is dat Jezus de vervulling is van deze verzen. Zonder Hem kunnen wij deze verzen niet lezen. Hij was de echte ommekeer. In Hem is het één en dezelfde persoon die op onbegrijpelijke wijze door Gods toedoen in deze wereld wordt verheerlijkt van de meest verachte man naar de meest verhoogde man. Daar gebeurt een wonder wat de hele wereld zal veranderen! In plaats van ruziën of de Joodse of de christelijke interpretatie de juiste is, kunnen we ze in elkaars verlengde zien. En mogen we in deze profetie die Israël kreeg in ballingschap al de contouren zien van de Messias die later dit op een ultieme manier zou vervullen. Daaruit mogen wij de troost putten dat God dus in de meest donkere situaties licht kan brengen en ommekeer kan geven.

1. Hoe versta je jouw roeping in deze wereld?
2. Welke rol heeft lijden in die roeping in deze wereld voor jou?
3. Probeer de knecht eens te lezen vanuit het perspectief van Israël en vanuit het perspectief van Jezus. Wat doet dat met je begrip van de tekst?

Hoofdstuk 53 Vers 1 – 10 De profeet spreekt

* Wie is in deze verzen aan het woord? Is het een fictieve heiden die spreekt in deze profetie? Dan zou het goed kunnen dat deze tekst over het lijden van Israël gaat. Is het iemand die zich rekent tot het volk Israël? Een balling? We weten het niet. We moeten toch wel zeggen dat het meest waarschijnlijk is dat hier simpelweg de profeet aan het woord is. Hoe kan er ook anders gesproken worden van ‘mijn volk’, vers 8. Dit gaat over alles wat God voor het volk doet. Over de prediking die niet is gelooft door het volk. Dit gaat over Iemand die voor Israël en voor ieder die zich bij het ‘wij’ wil voegen Zijn leven gaf. Jezus Christus. Duidelijker dan deze woorden kan het niet zijn. De verschillende stappen die in deze profetie staan zien we regelrecht in vervulling gaan bij Jezus.
* Opvallend is in de beschrijving dat de dienaar veracht en gemeden wordt. Zo sluiten we vaak onze ogen voor het leed. En hebben we vaak moeite om ons open te stellen voor geestelijke zaken. Is het niet zo dat we in de kerk of in moeilijke situaties geconfronteerd worden met dingen die ons onrustig kunnen maken, die ons soms de slaap beletten of op een andere manier dingen los maken die moeilijk zijn? Hij is de enige groene plant in de woestijn. Als we Hem ontmoeten wordt het contrast zo duidelijk in ons leven. Dat laat ons niet onberoerd en laat ons zeker niet in de waan van de dag. We moeten onderkennen dat ten diepste wij niet zaten te wachten op Jezus. Als we het ‘wij’ onderschrijven van hoofdstuk 53, vallen de eerste verzen er namelijk ook onder. Vanuit het besef dat we vanuit onze oude natuur Jezus helemaal niet in ons leven willen, leren we pas verder bouwen op Hem. Zelfs de discipelen liepen van Hem weg toen het er om spande en Hij echt die man van smarten bleek te zijn.
* De meest gemaakte fout als het om lijden gaat is dat mensen denken dat het een gevolg is van de zonde van diegene. Lijden volgt op zonde tenslotte. Maar bij Jezus was dat overduidelijk: alle zonde kwam onverdiend neer op het lijden van Jezus. Hier zien we het hart van het kruis. Hier zien we het hart van God. Hij laat onze zonde op Hem neerkomen. In plaats van onze zonde gaf Hij ons vrede, genezing en redding. Het bijzondere is dat Jezus dit allemaal liet gebeuren.

1. Heb jij wel eens ‘last’ van dingen die losgemaakt worden als je met God bezig bent? Ga je dat ook wel eens uit de weg?
2. Wat doet het met je als je leest dat we eigenlijk niet op Jezus zaten te wachten?
3. Als je leest hoe Jezus plaatsvervangend voor ons geleden heeft, wat raakt je daarin het meest?

Hoofdstuk 53 Vers 11 – 12 God spreekt

* Aan het einde van deze profetie neemt God het weer over. Duidelijk wordt dat de woorden van het begin over de grote ommekeer in dit gedeelte uitvoeriger staan beschreven. In vers 10 gaat het al over het behagen van God. Onbegrijpelijk om te lezen hoe het de Heere behaagde Hem te verbrijzelen. In de kruiswoorden van Jezus kwam dat ook aan het licht. Ten diepste was het niet de mensheid die zich tegen Hem keerde. Maar God de Vader Zelf die het liet gebeuren. Waarom? Om er iets beters uit voort te laten komen. Het was het offer waard. Om Zijn Zoon te verhogen. Om na het lijden (de moeitevolle inspanning) Hem te verheerlijken. God liet zien met Pasen dat Hij zo zielsveel van Zijn Zoon hield en ook zo machtig is dat Hij Hem weer uit de dood levend maakte. Maar het was uit liefde voor de Schepping en voor ons mensen dat Hij bereid was deze weg te gaan. Hij heeft onze zonden gedragen. Bijzonder. Zo’n tekst, 7 eeuwen voor het leven van Jezus opgeschreven, legt precies uit waar het bij Hem om draait. Wij gaan graag onze eigen weg, maar Jezus zet ons stil bij God. Bij wie Hij is, Zijn redding voor ons en wat Hij van ons vraagt. En dan moeten we ons vooral afvragen: reken ik mij al tot het ‘wij’ van de profeet?

1. Spreek eens na over de bovenstaande vraag. Wat kunnen wij daar van leren?

**Afsluiting**

Volgende avond: dinsdag 18 februari 2020, thema: ‘Jezus & Israël’ (Romeinen 9 - 11)