**Vergeet niet …** (advent 2)

Vier zondagen lang leven we er naar toe en dan is het kerst, het feest van het Licht, het feest van het Leven. De geboorte van Jezus brengt een omkeer in de geschiedenis van de mensheid. En in de geschiedenis van Israël is vaak hoopvol uitgekeken naar de komst van de verlosser, de redder, de messias. Zijn komst is door de profeten voorspeld. Maar voor 400 jaar voordat Jezus geboren werd, was het stil… wat hebben de mensen zich afgevraagd in die tijd van wachten? Is God nog wel geïnteresseerd in de mensheid?

Het is van alle tijden dat het soms lijkt alsof God onze gebeden niet hoort, dat het lijkt alsof Hij onverschillig is, het lijkt dat Hij ver weg is.

Ik wil hierover lezen vandaag uit de brief van Petrus.

**2 Petrus 3**: *1 Geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen, 2 en wel door u te herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben gesproken en aan het gebod van onze Heer en redder dat uw apostelen aan u hebben doorgegeven. 3 Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend 4 vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’*

*(..)*

*8 Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat* ***iedereen*** *tot inkeer komt en* ***niemand*** *verloren gaat*.

De vraag die gesteld wordt: Waar blijft hij nu?

Link met advent, de periode van verwachting vlak voor de geboorte van Jezus. Maar ook de vraag: Waar blijft hij nu?

Soms lijkt God ver weg.

Soms begrijpen wij er weinig van.

Soms is er tegenslag, verdriet, wanhoop, en voelen we ons alleen.

Toch laat het kerstfeest nu juist zien dat God niet onverschillig is! Kerstfeest gaat over God die betrokken is bij zijn schepping. Kerstfeest gaat over een Vader die alles doet om zijn kinderen te omarmen. Kerstfeest gaat over een Zoon die bereid is om uit de hemel naar de aarde te komen. Kerstfeest gaat over een Zoon die bereid is aan een kruis te sterven. Kerstfeest gaat over Gods trouw.

Kerstfeest gaat over een God die de zwakke niet veracht. Kerstfeest gaat over een kind dat redding bracht. Kerstfeest gaat over Jezus de koning.

De verwachting van zijn komst wordt vaak weggedrukt door de zorg van alledag, de problemen van het leven.

Link met nu. Je kan je afvragen wanneer Jezus weer terug zal komen? Of verlangend naar Gods gerechtigheid, waar Hans vorige week over sprak, je vragen hebben over de realiteit van elke dag.

Jezus vertelt zijn leerlingen (en ons) dat er een hoop ellende vooraf gaat aan zijn komst.

**Matteüs 24**: *1 Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. 2 Hij zei tegen hen: ’Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie: Geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’ 3 Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen, en nu ze onder elkaar waren vroegen ze: ‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen?’ 4 Jezus antwoordde hun: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt. 5 Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben de messias”, en ze zullen veel mensen misleiden. 6 Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. 7 Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: 8 Dat alles is het begin van de weeën. 9 Dan zal men jullie onderdrukken en doden, en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. 10 Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. 11 Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. 12 En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. 13 Maar wie standhoudt tot het einde, zal worden gered. 14 Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen*’.

Ze keken naar de tempel. Een machtig bouwwerk boven op die heuvel. Waarschijnlijk geloofden de leerlingen dat de tempel daar altijd zou blijven staan. Die tempel was het blijvende, zichtbare teken van Gods aanwezigheid en Gods grootheid. Maar de boodschap van Jezus is: die tempel wordt verwoest.

Niet een beetje, niet tijdelijk, maar definitief. Er blijft geen steen op de ander staan.

(dat is ook gebeurd; het enige dat er van de tempel nog te vinden is, is een stuk fundament, de klaagmuur.)

Dat is een schokkende boodschap voor de leerlingen.

Zij dachten dat de tempel het blijvende teken zou zijn.

Daarom vragen ze: Heer, als die tempel verwoest wordt, wat is dán het teken van uw komst en van de voltooiing van de wereld?

Jezus leert ons kijken.

Hij maakt duidelijk: ***Verkijk je niet op de minder belangrijke dingen.***

In vers 6 en 7 wordt een aantal dingen genoemd.

Oorlogen, oorlogsdreiging, hongersnoden, aardbevingen.

Ik merk dat vele dit rijtje goed kennen.

Hier wordt vaak naar verwezen. Als er weer eens een aardbeving in het nieuws is, een tsunami, berichten over oorlogen. Dingen die het wereldnieuws beheersen.

Kijk, zeggen christenen dan, zie je het, dat zijn tekenen van het eind van de tijd.

Dat zijn het inderdaad.

Maar luister eens naar wat Jezus erover zegt.

Vers 6: *laat dat je dan niet verontrusten.*

Misschien kun je ook vertalen: raak daar niet opgewonden van.

Als je zoiets ziet gebeuren, roep dan niet meteen: kijk, dit is het!

De leerlingen hadden waarschijnlijk een heel sterke verwachting van de grote dag.

De Joden in die tijd keken uit naar de dag van de Messias. Men had het dan ook over de 'weeën van de Messias': Oorlogen, aardbevingen, hongersnood enzovoort in een korte tijd voorafgaande aan die dag.

Die verwachting zullen de leerlingen overgezet hebben naar de wederkomst van Jezus Christus: een korte tijd van oorlogen enzovoort, maar dan de overwinning.

Mogelijk bedoelt Jezus hier: Oorlogen en aardbevingen zullen inderdaad komen, maar vergis je niet, dat is niet het belangrijkste.

Vers 6: die dingen moeten inderdaad gebeuren, maar dan is het einde nog niet gekomen.

Vers 8: die dingen van het wereldnieuws, dat is het begin van de weeën.

En 'begin' hoeft dan niet te betekenen: eerst die dingen, daarna iets anders; 'begin' kan ook betekenen: het minst erge. Er is iets dat nog veel erger is.

Zwaarder. Belangrijker om naar te kijken.

Dat is wat Jezus noemt in vers 9-12.

Onderdrukking. Gehaat worden omwille van de naam van Jezus.

Onderling verraad, elkaar haten. Valse profeten die mensen verleiden. Toenemende wetteloosheid. Je alleen laten regeren door wat je zelf ervan vind. Liefde die bekoelt. Geen inzet meer voor elkaar. Ieder zoekt het zelf maar uit.

Dat zijn niet de dingen van het wereldnieuws.

Dit gaat over hoe mensen met elkaar omgaan.

In de samenleving. In de gemeente.

Dit zijn niet de dingen waar we met z'n allen slachtoffer van worden (zoals een natuurramp), maar dit zijn de dingen die we zelf doen. Die we elkaar aandoen. Die we onszelf aandoen.

Jezus laat zijn leerlingen vooral kijken naar díe dingen.

Oorlogen, aardbevingen, hongersnoden - ja, die zullen er ook zijn.

Maar let vooral op wat er gebeurt in hoe mensen met elkaar omgaan.

Jezus leert ons oog te hebben voor wat belangrijk is: Namelijk **hoe** we reageren op oorlog, op rampen, onzekerheden, ziekte, zwakke of eenzame mensen, of grote ego’s en spotters etc.

De leerlingen moesten anders leren kijken. Anders kijken naar de dingen die gebeuren en een andere maatstaf leren hanteren. We mogen letten op wat God ons wil laten zien, wil leren. En vertrouwen in God zelf, dat hij zijn belofte nakomt, zijn woord zal houden.

Want de dag zàl komen, dat Jezus weer komt!

In de tussentijd wil God voorzien, wil hij ons overvloedig van zijn leven geven. Hans sprak hier vorige week over.

Verwacht je dat God in jou leven komt? Dat hij wacht op jou? Dat hij zijn licht wil laten schijnen in jou situatie, zijn liefde uitgaat naar jou….

Of vraag je je af: Waar blijft hij nu? Luister je naar de spotters?

**2 Petrus 3**: *8 Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat* ***iedereen*** *tot inkeer komt en* ***niemand*** *verloren gaat*.

Wat te doen? – zelf reflectie – Je kan jezelf een paar vragen stellen, zoals: Waarom voel ik God niet, waarom hoor ik hem niet, waarom ben ik zo bang en/of terneer geslagen. Waarom raak ik in stress/paniek?

Het kan helpen om na te gaan voor jezelf: Waarin vind ik rust? Wat geeft mij hoop? Waarin vind ik vreugde? En wat zegt Gods woord hierover?

Persoonlijk vind ik rust én hoop én vreugde in de zekerheid dat God zelf naar deze wereld kwam, dat hij mens is geworden, dat hij onder ons heeft geleefd. Dat hij persoonlijk met ons begaan is, dat hij geduld heeft met ons, omdat hij wil dat **iedereen** tot inkeer komt en **niemand** verloren gaat.

Vragen voor de huisgroepen:

1. De titel van de preek is: “Vergeet niet…”. Wat vind jij belangrijk om niet te vergeten? Schrijf van alle aanwezigen hun inbreng op, zodat zichtbaar is voor allen wat belangrijk is voor de mensen in de groep.
2. In moeilijke omstandigheden verlies je soms uit het zicht en/of ben je afgeleid van wat toch zo belangrijk voor je is.  En kunnen plotseling allerlei vragen omhoog komen, met de daarbij behorende gevoelens (zoals stress, onrust, down, onzekerheid, angst enz). Wat kan je in zo’n situatie helpen?
3. Vragen t.b.v. zelf reflectie: Waarom voel ik God niet, waarom hoor ik hem niet, waarom ben ik zo bang en/of terneer geslagen. Waarom raak ik in stress/paniek? Hiermee ontdek je jouw eigen pijnpunten, gebieden waar je schade in hebt opgelopen door negatieve ervaringen of simpelweg leugens waar je in gelooft.
4. Vragen die je helpen om weer uit de negatieve cirkel te komen: Waarin vind ik rust? Wat geeft mij hoop? Waarin vind ik vreugde? En wat zegt Gods woord hierover?
5. Lees onderstaande tekstgedeelte en bid aansluitend voor elkaar.

**Romeinen 8** : *22 Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. 23 En dat niet alleen, ook wijzelf, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat wij kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. 24 In deze hoop zijn wij gered. Als we echter nu al zouden zien waarop wij hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? 25 Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. 26 De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat wij in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest pleit voor ons met woordeloze zuchten. 27 God die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. 28 En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede*.

Gods geest helpt ons in onze zwakheid! Gods geest pleit voor ons. Hij kan alles laten bijdragen aan het goede. Wij mogen zien op Hem, in alle vrijmoedigheid bij Hem komen en ontvangen wat God ons wil geven en wat hij ons wil leren toepassen. Wij mogen groeien in het leven dat God ons geeft, zelfs nu we op aarde leven, zelfs als we ons bevinden in een dieptepunt.