**Verkondiging op 4 januari 2015 –**

**Epifanie n.a.v. Jesaja 60; Mattheüs 2 en Johannes 8: 1 - 11**

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

*Voorbeeld over overspel en vooral welke heftige emoties dit losmaakt bij de slachtoffers.*

Hoe anders is de situatie die we tegenkomen in dat enigszins vreemde verhaal uit Johannes. Nou ja, het verhaal lijkt niet eens bij dat evangelie te horen. Als u het in de nieuwere Bijbelvertalingen leest, staat het tussen teksthaken. Het verhaal staat pas genoteerd in handschriften ver na het ontstaan van het Johannesevangelie. En sommigen roepen dan dat het niet authentiek is en ze er dus niets mee moeten. Dat gaat mij veel te ver. Als we even niet precies weten waar iets vandaan komt, is het niet perse direct waardeloos! En in deze tekst zitten heel wat motieven die ik ook tegenkom als ik de vroegste getuigenissen over Jezus lees in de andere evangeliën, maar juist ook bij Paulus. Misschien is dit verhaal wel ouder dan wij denken, in elk geval geldt dat voor de thema’s.

Ik zei al de situatie is wat bevreemdend want wanneer er sprake is van ontdekt overspel dat zijn toch de eerste gevoelens bij de direct betrokkenen boosheid, verdriet, verwardheid. Maar daar komen we niets van tegen. De farizeeën en de wetsgeleerden hebben het voor elkaar gekregen om er een kille, zakelijke casus van te maken. En persoonlijk steekt dat. Waar is de aandacht voor de persoon of personen die bedrogen is? En voor overspel heb je toch twee mensen nodig? Waarom wel de vrouw en niet de man die het gedaan heeft? Uit wat blijkt hun pastorale betrokkenheid op deze vrouw? Kijk de reactie van een slachtoffer snap ik. Als je net ontdekt dat iemand die zo lief en dierbaar is, zoiets heeft gedaan dan is de reactie heftig en emotioneel. Dan is even weinig ruimte voor medelijden met de dader, alhoewel ik dat bij hem dus wel merkte. Daar blijkt die echte betrokkenheid. Maar in deze episode? De vrouw is verworden tot een middel om Jezus in de val te laten lopen.

Jezus die in de tempel leerde. Op die manier maakte Hij God voor de mensen zichtbaar. Zijn bedoeling met ons mensen en met heel de wereld. En daarbij staat Hij in de lange traditie van profeten, die ook de mensen leerden over God. En zoiets heeft aantrekkingskracht. Dat hoorden we duidelijk bij de profeet Jesaja. Daar hoorden we van dat schitterende licht van de Heer dat naar Jeruzalem zal komen en daardoor vele volken vanuit alle windstreken zullen komen. Mensen zijn kennelijk toch van nature lichtzoekers! En de ervaring was dat Jezus Gods licht uitstraalde ook in zijn leren, want het HELE volk kwam naar Hem toe. Dan moet ik denken aan de Kerstboodschap van de engel toen hij sprak over blijdschap voor HEEL het volk. Jezus is voor iedereen en niet voor enkelen die aan bijzonder heilige criteria voldoen. Dat hadden de farizeeën en wetsgeleerden kennelijk nog niet helemaal door.

Dat hadden ze ook niet geheel door toen de wijzen geraakt door Gods licht op weg gingen en in Jeruzalem aankwamen om de nieuwgeboren koning te zoeken. Ook daar lijken de Bijbelgeleerden precies te kunnen verklaren wat er aan de hand is maar vervolgens doen zij er niets mee. Zij blijven in Jeruzalem en reizen niet af naar Bethlehem! En ook hier; ze kennen precies de teksten. Ze weten keurig wat de wet van Mozes zegt, maar wie God wil zijn voor mensen lijken ze niet te zien.

En voor we alleen hen als verkeerd wegzetten, ik denk dat we allemaal, ook wanneer we nog zo goed de Bijbel kennen, toch van tijd tot tijd geneigd zijn om anderen, die het in onze ogen toch wat verspeeld hebben uit te sluiten. Dat we misschien wel Gods sterrenlicht hebben zien opgaan boven dat gehucht Bethlehem maar dat we toch net als de wijzen de pijnlijke vergissing maken en de afslag naar de stad met eer en aanzien Jeruzalem te maken. Zijn trouwens die motieven van de Farizeeën en wetsgeleerden niet ook goed te begrijpen? Jezus zou immers voor een hoop onrust kunnen zorgen in het land en voor je het weet grijpen andere partijen wel in, mensen met veel meer macht en kracht, de Romeinen die God helemaal niet kennen!

Zo stellen ze op provocerende wijze die vrouw voor Jezus met een strikvraag. Waar Gods licht is gaan schijnen is het duister er op slinkse wijze bij om via vrome woorden en teksten het licht gedoofd te krijgen. Immers, als Jezus zich tegen de steniging uitspreekt tast Hij het gezag van de Thora aan en dus het gezag van God zelf! Maar als Hij zich voor de steniging zou uitspreken dan tast Hij zijn eigen boodschap van vrijheid voor de mens aan, maar ook het recht van de Romeinen. In die tijd mochten de Joden immers niet zelf een doodstraf uitvoeren. En je proeft het valse. Religie kan kennelijk bij mensen zowel het beste als het slechtste naar boven halen. In alles merk je dat het bij de opponenten in elk geval niet om die vrouw gaat.

En dan doet Jezus iets vreemds. Hij schrijft met zijn vingers in het zand. Nou over dat schrijven is heel wat geschreven. Wat schreef Hij precies? Probeerde Hij de dingen even voor zichzelf op een rijtje te krijgen om zo een goede afweging te maken? Doet Hij waarover Jeremia ergens spreekt namens God: ‘Wie zich van mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven’? Noordmans spreekt in een meditatie over figuren die Jezus in het zand tekende en de grote Nederlandse dichter Gerrit Achterberg schreef een prachtig gedichtje:

Jezus schreef met Zijn vinger in het zand.

Hij bukte Zich en schreef in ’t zand, wij weten

niet wat Hij schreef, Hij was het zelf vergeten,

verzonken in de woorden van Zijn hand.

Er lijkt rust van Hem uit te gaan. De tijd wordt genomen om dingen te overdenken. En ik hoop dat dat ook ons in het nieuwe jaar gegeven wordt; rust om zaken in het leven na te denken, ook met elkaar daarover te spreken, een open en eerlijk gesprek op basis van gelijkwaardigheid. Er lijkt rust van Hem uit te gaan. Nee, niet dat die rust ook maar ergens de wetsgeleerden en farizeeën raakt, zij blijven maar aandringen en roepen. Maar dan klinkt er een antwoord wat in zijn eenvoud sterk is. ‘Wie van jullie heeft nooit iets verkeerds gedaan? Die moet als eerste een steen naar de vrouw gooien’. Jezus houdt Gods wet overeind. Jezus wil zeker niet laten zien dat God maar een lieve principeloze oude man is die alles wel goed vindt, maar tegelijk wordt vandaag op Epifanie zichtbaar dat God geen plezier heeft in de ondergang van mensen en al helemaal niet wanneer zij elkaar veroordelen en afschrijven om op die manier vooral hun eigen hachje veilig te stellen.

Is dat waarom Herodes en heel Jeruzalem met hem schrikt als ze horen van een nieuwgeboren koning? Voelde hij bewust of onbewust aan dat met deze koning onze zelfgebouwde tronen van macht, rijkdom en religie(!) aan het wankelen slaan? Merkten de omstanders de scherpte van Jezus’ woorden? En dropen ze daarom één voor één af, terwijl Jezus maar rustig in het zand schreef? En wat doet het met ons? Kunnen wij na deze woorden nog steeds ons oordeel zomaar klaar hebben, terwijl we amper weten in welke situatie een ander precies zit?

Natuurlijk zoals God en Christus, mogen wij ook als zijn volgelingen onze principes hebben, sterker nog het zo niet goed zijn als we ze niet hadden. Als we niet opkwamen voor vrede en recht, voor aandacht voor eenzamen en armen in onze stad, voor vluchtelingen zonder thuis. Het zou erg zijn als wij als kerk niet naast hen gaan staan die om welke reden ook gediscrimineerd worden. Maar de mensen die dat allemaal niet doen? Sterker nog mensen die willens en wetens anderen schaden door hun gedrag? Natuurlijk dat mag je nooit zomaar goed praten en zeker bij overspel of nog erger seksueel misbruik, moet er erkenning zijn voor slachtoffers. Maar iemand dan maar voorgoed afschrijven, jij valt voor eeuwig buiten het heil!

Jezus is scherp.’ Wie van jullie heeft nooit iets verkeerds gedaan?’ Vallen wij dan niet allemaal voorgoed buiten de boot? Maar God laat ons nu juist in Jezus zien dat dat NIET de bedoeling is, voor niemand niet. Als het aan Hem ligt gaat dat nooit gebeuren. Dat is voor mij waarom het Kerst is geworden. Dat God die lichtende boodschap niet alleen maar mooie woorden liet zijn, maar dat Jezus die boodschap op aarde leefde. Dat hebben zijn volgelingen in Hem herkend. Helemaal toen bleek dat waar Jezus’ weg stuk liep op het oordeel van de wereld, God Hem voorgoed aan Zijn licht riep.

Dat licht voor alle mensen zichtbaar; voor herders in de nacht van hun bestaan, voor wijzen uit zo verre land, voor dwaze godgeleerden die het zomaar kunnen missen, voor mensen die de fout in gingen, maar opnieuw willen beginnen vanuit de ontmoeting met het vleesgeworden Godslicht Jezus. Want dat zie je gebeuren in die prachtige ontmoeting tussen die naamloze vrouw en Jezus. Zij rende niet als laatste weg om onder Zijn oordeel uit te komen. Hij vraagt niet naar een excuus. Zij erkent Jezus als Heer en Hij spreekt haar vrij en zij mag met een opdracht het nieuwe leven in; ‘Doe vanaf nu geen verkeerde dingen meer’. Nee das geen trap na, het is eerder een aanmoediging: ‘Kom op doe je best blijf nu in die vrijheid leven!’ Een opdracht aan ons allemaal in het nieuwe jaar.

Ik wil nog even terug komen op dat schrijven in het zand. Wij zijn geneigd namelijk om dingen goed zwart op wit vast te leggen en als dat niet gebeurt dan kunnen er grote geschillen ontstaan. De een vindt dit en de ander dat. Wij zijn geneigd om vast te leggen in monumenten van steen en marmer opdat wij nooit vergeten. Dat is goed en belangrijk, zo wordt recht gedaan aan slachtoffers. Zeker als bij hen blijvende krassen op de ziel zijn gekomen door anderen aangedaan. Toch bestaat er een gevaar, namelijk dat wij die krassen dieper uitbeitelen en op die manier alles van ons leven er door laten beïnvloeden op een negatieve manier. Diegene wiens verhaal ik vertelde aan het begin van de preek zei me: ‘Ik kan hem volgens mij nooit vergeven’. Dat snap ik, want dat is gezegd vanuit emotie. Tegelijk hoop ik voor hem dat er ruimte komt om dingen los te laten en nieuwe wegen te gaan zonder of misschien toch met hem.

Jezus schreef met Zijn vinger in het zand. Alles wat verkeerd ging? Met de milde regen en de zachte wint van Gods liefde zal dat vervagen als mensen Hem daarom vragen. Hij kon op zand schrijven want sinds Kerst heeft God in onze geschiedenis Hem gegraveerd met een naam die telkens weer mag oplichten en ons nieuwe wegen wijzen: Jezus – de HEER redt, want Hij komt ons telkens opnieuw nabij! Hem zij de lof in eeuwigheid. Amen