Tekst: Zondag 15

Thema: **De hand op het Lam**

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Misschien is het grootste gevaar bij de behandeling van Zondag 15 wel dat we ons met de Here Jezus mee opstellen tegenover al die partijen die Hem bedreigen en Hem tenslotte kruisigen. Zo’n naam als van Pontius Pilatus bijvoorbeeld roept al gauw een zekere weerzin op, want dat is toch maar de man die onze Here Jezus Christus onschuldig ter dood veroordeeld heeft en niet genoeg kracht heeft gehad om tegen die leugens van de joodse raad op te treden. Het hele beeld van die lijdensweek komt je voor ogen als je de stof van Zondag 15 overziet. Met in het midden en centrum van dat hele tafereel de persoon van Jezus Christus, Die als een weerloos lam ter slachting wordt geleid. Ze hebben Hem gegeseld en geboeid. Geslagen en bespot. En dat kan zomaar voor gevoelens zorgen van verontwaardiging en medelijden. Dat hebben ze Hem aangedaan en zie de mens daar staan! Ze hebben mijn Here aan een hout genageld op een zo volstrekt onrechtvaardige manier en door een zo volstrekt onrechtvaardig vonnis dat ik elke keer als daar over gesproken wordt boosheid voel. Eerder nog dan berouw. Dat maakt dat we bij Zondag 15 eerder toeschouwer dan deelnemer zijn. We kijken van een afstandje en analyseren de gebeurtenissen, terwijl we ons vooral concentreren op het einde van Zijn lijden. Vooral namelijk aan het einde van zijn lijden heeft de Here Jezus een niet in woorden uit te drukken zware gang gemaakt..

Misschien is het daarom wel goed om meteen even naar antwoord 39 te kijken. Daar wordt het heel persoonlijk als er gevraagd wordt wat de waarde van de kruisdood van Jezus Christus is. Niet: is geweest, maar nog altijd is en dat is dat “*ik* er zeker van ben dat Hij de vloek die op *mij* lag op Zich geladen heeft.” Ik… zo moet je dus voor dat kruis gaan staan en zo moet je kijken naar het bloed dat van Hem afdruppelt en het ruwe hout rood kleurt. Ik… zo moet je de duisternis zien naderen en Zijn zware ademhaling horen. Ik, want Hij hangt daar mijnentwege, mij ten zegen. Genade groot, want die poort staat open ook voor mij. Welke poort? Welke lijdensweg? Die van Christus. Maar dan wel in mijn plaats, tot een volkomen verzoening van al mijn zonden.

Thema: **De hand op het Lam**

1. Mijn zonden
2. Zijn wonden

**1. Mijn zonden**

Hoe komt het dat ik rondom het lijden en sterven van de Here Jezus vooral gevoelens van verontwaardiging en verbijstering heb? En hoe komt het dat ik maar zo moeilijk in die hele geschiedenis mijzelf tegenover Jezus Christus zie staan? Komt dat niet vooral omdat er in de loop van de geschiedenis altijd een samengaan is van wat mensen elkaar aandoen en wat God voor mij doet? Soms door al die boosheid en haat van mensen heen. Daardoor ben ik geneigd om wel te letten op wat die mensen doen en daar afstand van te nemen, want daar wil ik niet bijhoren. Terwijl ik dan maar moeilijk kan vasthouden dat de hand van de HERE bezig is om vanuit Zijn liefde en genade mijn leven door het kruis naar de volmaking toe te sturen. Juist door die naam van Pontius Pilatus wordt dat duidelijk. Die naam die een plek heeft in de geloofsbelijdenis. Een naam die ik elke week weer uitspreek.

Want met die naam van Pontius Pilatus komt meteen die dag naar voren dat ik mijn Here Jezus voor de rechterstoel van het Romeinse Rijk en van de stadhouder zie staan. Daar mag je toch van verwachten dat er recht wordt gedaan. Daar wordt het onderzoek nauwkeurig en naar de feiten gedaan. En daar mag Zijn onschuld toch aan het licht komen, om vervolgens te horen dat alle aanklachten tegen Hem vervallen en Hij vals beschuldigd is. En zo gaat het ook. Hij wordt van schuld vrijgesproken en Hem wordt niets ten laste gelegd dat een straf zou rechtvaardigen, laat staan de doodstraf. Maar het vonnis staat lijnrecht tegenover de uitspraak dat Hij onschuldig is. En het is zoals we dat wel meer zien in de geschiedenis, dat een minderheid door oneigenlijke middelen voor het grootst mogelijke onrecht zorgt. Er wordt een menigte opgezweept en een rel veroorzaakt om aan de haat van een aantal mensen tegemoet te komen. Achter Pilatus zien we Kajafas en het Sanhedrin en de verrader Judas staan. We zien bange discipelen en we begrijpen er helemaal niets van. Want tussen al die mensen staan toch ook zij die door Jezus Christus genezen zijn! En dan komt het in je op, dat dit echt lijden is, omdat Hem onrecht wordt aangedaan.

En zo is het ook. Pilatus had een keuze. En de overpriesters hadden een keuze. En Judas had een keuze. En Herodes had een keuze. En de discipelen hadden een keuze. En ze dragen die dag ook allemaal hun eigen schuld over hun ongerechtigheid en valsheid. Dat is altijd weer het wondere in wat er gebeurt: dat mensen hun verantwoordelijkheid hebben en houden in alles wat de HERE doet. En nou kijken we om te beginnen als mensen daar vaak tegenaan, maar de bijbel leert ons boven alles altijd weer de kennis en de zekerheid van wat het geloof mag zien te ontdekken. Als dat ergens geldt dan is het wel in het lijden en het onrecht dat de HERE Jezus moest ondergaan. Want Hij zegt zelf tegen Pilatus: “U had geen macht over Mij gehad als het u niet van boven gegeven was.” En later zegt Petrus dat “De Here Jezus naar de bepaalde raad en voor kennis van God is uitgeleverd en door de handen van wetteloze mensen aan een kruis genageld en gedood.” (Hnd. 2: 23) Daar heb je die nauwe verbinding dus ook tussen wat de HERE doet en de verantwoordelijkheid van mensen die Petrus wetteloos noemt. *God* heeft Zijn Zoon overgeleverd terwijl de Here Jezus door de handen van wetteloze *mensen* aan het kruis gespijkerd is. En laten we daarom Pilatus maar Pilatus laten en ons concentreren op wat God in Jezus Christus heeft gedaan. En dat is: om ons te verlossen van dat strenge oordeel van God dat over ons zou komen. Heel duidelijk plaatst ook de catechismus in antwoord 38 dat wereldlijke tegenover het hemelse. Er is een rechtspraak van beneden en een rechtspraak van boven. Maar dat laatste zie je alleen in het geloof.

En wat ziet het geloof dan en wat verstaat het geloof dan, wanneer we daar voor de rechterstoel van Pilatus staan en Hem onschuldig ter dood veroordeeld horen worden? Is het niet zo dat je met je bijbeltje in de hand om zo te zeggen al bladerend en lezend moet zeggen: “Ja, dat is mijn Heiland! Dat is die Knecht van Jesaja 53, waarvan God zegt dat het Hem behaagd heeft Hem te verbrijzelen. Dat is die uitverkoren Knecht van God, een Man van smarten en vertrouwd met ziekte. Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Wij hielden Hem voor een geplaagde. Hij werd mishandeld en Hij deed Zijn mond niet open. Dit is de steen die door de tempellieden verachtelijk werd een plaats ontzegd (Psalm 118). Dit is de Redder en Verlosser die in het boek van de Psalmen en de Profetie wordt aangekondigd. Dit is het zaad van Abraham en de Zoon van David. Hier gaat Gods oordeel in vervulling, niet vanwege Zijn ongerechtigheden maar vanwege mijn zonden. Om onze overtredingen wordt Hij doorboord. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem. Ik hoor het in dat: “Hij is onschuldig.” En in het: “Kruisig Hem!” Nu ben ik er zeker van dat deze Jezus Christus de vloek die op mij lag op zich genomen heeft.

Want ze binden Hem en ze slaan Hem aan het vloekhout, als een door God gevloekte. Dat kruis waarvan God gezegd heeft dat alleen een vervloekte die de wet niet houdt van Hem gevloekt wordt. Maar Christus hééft de wet gehouden en van Hem is het onschuldig uitgesproken. Daar liet Hij zich dus boeien om mij in vrijheid te stellen. Hij heeft de akte met de beschuldiging tegen al mijn zonden en misdaden aan het kruishout laten spijkeren, om heel die aanklachtenlijst tegen mij weg te doen en mijn leven met God te verzoenen. Met het Woord in de hand en met het Woord in het hart kijk ik en hoor ik de profeten en de engelen en de aartsvaders en de psalmisten en de Here zelf en ik zie dat heel het Oude Testament op Hem betrekking heeft. En dat alles wat God gezegd heeft aan Hem voltrokken wordt. Zegt de rechter het niet zelf tot vijf keer toe? Beaamt Herodes het niet? Waarschuwt de vrouw van Pilatus niet? Getuigt de moordenaar aan het kruis er niet van: “Deze is onschuldig! Maar wij hangen hier terecht”.?

Dat is die moorderaad. Maar wat zeg ik? Moet ik dat niet ook zeggen, dat ik Hem naar het kruis gedreven heb. Want *mijn* zonden worden daar betaald. De eeuwige toorn van God die tegen mij gericht is wordt daar door Hem gedragen. O ja, het is de historische werkelijkheid van mensenhanden die zich uitstrekken en aanwijzen: “Kruisig Hem!” Maar er staat meer. Ik ben geen toeschouwer op verre afstand, die terecht verontwaardigd zou kunnen zijn. Ik ben betrokken. Heel nauw betrokken. En ik moet het belijden: “Om van schuld en eeuwig lijden, míj verlorene, te bevrijden.” Daar zie ik nu de omvang van mijn zonden en daar leer ik de diepte en de ernst van mijn ellende kennen. Daar, waar Christus naar Gods raad en voornemen door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld wordt. Niet als een martelaar, maar als mijn Middelaar. Want het bloed van deze Jezus reinigt ons van alle zonden.

Leggen wij zo onze handen op het Lam Gods? En worden onze zonden mee weg gekruisigd? We krijgen Hem aangekondigd en aangewezen door profeten als Johannes de Doper. En nu mogen we naar Hem toe en Hem belijden: “Ik ben die mens Here Jezus, voor wie u gekruisigd bent. Ik ben die misdadiger waar U de kruisdood voor stierf. Al had geen mens kunnen bedenken dat God zo de wereld met Zichzelf verzoenende zou zijn en is de haat tegen dit evangelie groot en de ergernis nog altijd aanwezig. Laat nu van dat bloed ook op mij komen, Here Jezus. Voltrek de reiniging en raak mij aan.”

Was u daar al, op Golgotha, bij Jezus, om uw zonden te belijden en vergeving af te smeken? Want, zegt de HERE in Zijn Woord, “Wie de Zoon ongehoorzaam is zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” Wie niet aan Zijn voeten zijn leven aflegt en daar zijn misdaden laat verzoenen, die zal in zijn zonde sterven. Want een andere weg is er niet. Wie toeschouwer blijft, blijft op een afstand om met afschuw te zien wat mensen Hem aandoen. En die schudt z’n hoofd om al het menselijk feilen en falen van die dag, maar heeft zijn eigen ellende nog niet leren kennen.

Wie gelovig kijkt, mag door alles heen de vreugde ook leren genieten van dat wondere kruis, “waar Christus stierf die ’t al volbracht. Dan voel ‘k hoe ik mijn trots berouw en ’t rijkst gewin slechts schade acht.” Ik leg mijn hand op het Lam dat zich daar voor mij op het vloekhout schikt als het enig zoenoffer voor de vijandschap tegen God. En ik zeg: “Here Jezus, neem Gij mijn zonden met U mee het kruishout op. Sterf ook mijn dood en draag mijn Godverlatenheid. Want U bent door God gegeven als het offer voor mijn zonden. U bent aangewezen als mijn Middelaar. Het is net gezegd: U bent onschuldig en in U wordt niets gevonden dat de dood verdient. En ik leg mijn hand op het Lam, door God beschikt, opdat ik leven zal voor Hem.”

**2. Zijn wonden**

Deze Jezus Christus is het Lam Gods, de lijdende Knecht des HEREN en het beloofde zaad van Abraham. Hij is het in wie dat woord van God waar wordt, gesproken door de profeet Jesaja: al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol (Jes. 2: 18). En zo ben ik er zeker van dat mijn zonden zijn weggewassen, want het bloed van Jezus reinigt mij van alle zonden.

Dat is de rijkdom van die uitdrukking in de geloofsbelijdenis ‘Dat Hij onder Pontius Pilatus heeft geleden.’ Dat is niet om Pilatus in herinnering te houden en het onrecht van Pilatus te doorvoelen. Maar dat is om mijn eigen zonden naar het kruis te brengen en bij Jezus Christus te belijden dat Hij de Christus is, de Zoon van de levende God. En dat er bij niemand anders enig behoud te zoeken of te vinden is dan bij deze Jezus, die door God is aangesteld en door de Heilige Geest gezalfd is. Zo vloeien die vraag en antwoorden uit de catechismus in elkaar over. Het brandpunt is onze verlossing door de Zoon, die Zelf heeft gezegd dat Hij aan de heidenen zou worden overgeleverd om Jood en heiden tot een zegen te zijn (Mk. 10). Het is niet een joodse zaak alleen en het is daarom ook geen joodse zaak meer als Hij daar voor Pilatus staat. Het is wereldwijd geworden. Alles vindt zijn vervulling en voltooiing in Hem, aan wie God alles onder Zijn voeten heeft gelegd.

En dus die wonden die Hem geslagen zijn. Het Lam dat daar staat als geslacht, zoals de apostel Johannes dat ziet en zegt. De troost van dat kleine zinnetje uit artikel 21 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis: “wij vinden troost in al Zijn wonden en behoeven geen enkel ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen naast dit ene, eens voor altijd gebrachte offer dat de gelovigen voor eeuwig tot volmaakt brengt” (Hebr. 10: 14). Vinden we daar ons leven en onze bestemming terug? Eens niet Gods volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, thans echter in Zijn ontferming aangenomen, mag ik daar naar lichaam en ziel juichen dat zelfs mijn vlees nu veilig wonen zal. Dat is de zaak en zo kijken we naar wat we door de ogen oren van de apostelen mogen zien en horen en met de handen van de apostelen mogen voelen. Zoals we dat aan het Heilig Avondmaal vieren en gedenken mogen: Jezus droeg de vloek voor mij, ‘k ben van dood en zonde vrij!

Laten we nog wat dieper ingaan op dat woordje “geleden”. Op de wonden die de Here Jezus zijn geslagen. Want dat zijn wonden die Hem niet alleen aan het kruis zijn toegebracht en dat is een lijden dat Hij niet alleen voor Pilatus en op Golgotha geleden heeft. Nee, heel de tijd van Zijn leven op aarde heeft Hij geleden. Vanaf het allereerste begin dus. Onze armoede is vanaf het allereerste begin tegen Hem aangelopen.

Welke armoede? In de eerste plaats de armoede van het onder de wet zijn en niet onder de vloek van de wet uit kunnen komen. Want het is toch daarom dat er voor zijn moeder offers gebracht moesten worden, dat Hij besneden moest worden en als oudste zoon voor God moest worden vrijgekocht. Het staat er ook zo duidelijk van Jozef en Maria: toen zij alles volbracht hadden wat naar de wet gedaan moest worden. De ontzondiging, waarbij het bloed van offerdieren vloeien moest en er offers moesten worden gebracht ter verzoening. Dat is onze armoede, dat we vanaf het allereerste begin in zonde ontvangen en geboren zijn. Dat er schuld op ons rust omdat we er één van Adam zijn. Dat we losgekocht moeten worden. Dat is onze armoede, dat de wet, die goed is, de dood voortbrengt omdat er niemand is die goed doet, zelfs niet één. Dat is onze armoede, dat er een wedergeboorte moet plaats vinden en een mens opnieuw geboren moet worden. En zo liep die armoede tegen Hem aan, zo werd Hij in die armoede geboren, zonder aan die armoede ook maar in het geringste deel te hebben. Toen God het tijd vond heeft Hij zijn Zoon gezonden, geboren onder de wet om hen die onder de wet zijn vrij te kopen, zegt Paulus in Galaten 4. Opdat wij het recht van zonen zouden krijgen. Hij ging de zonde in en die zonde kwam op Hem af, met al zijn verschrikking en omvang. En dat is lijden vanaf het allereerst begin geweest.

Want zo ging Hij rond, in elke levensfase die u en ik mee moeten maken. En Hij zag de zonde en Hij voelde de zonde en Hij tastte de zonde in de gebrokenheid van Gods goede schepping. Ziekte en eenzaamheid, ongeloof en haat maakten deel uit van Zijn bestaan en het vormde Zijn bestaan zoals het ’t leven van u en mij vormt, met dit verschil dat die zonde bij mij uit mijn binnenste voortkomt, maar Hij had dat niet. Niet alleen het *sterven* van Jezus Christus is afbetaling, ook het *leven* van Jezus Christus is betaling. Mijn *leven* heeft Hij geleefd. Daarom kan Jesaja ook zeggen dat Hij onze ziekten heeft gedragen en de mens in zijn wanhoop is tegengekomen. Hij is een hogepriester die met ons mee kan voelen en met onze zwakheden mee kan leven, omdat Hij op precies dezelfde manier kennis van die zonden heeft gekregen en de gevolgen heeft gedragen. En hoe ging daar niet een ander mens dan u en ik langs de steden en dorpjes van Israel? Want in Zijn buurt werden de ziekten genezen en de demonen uitgedreven. Bij Hem was er brood en met Hem was er niets dat het leven kan aantasten, zelfs de doodsbaar moest zijn prooi loslaten toen Hij zijn hand erop legde.

Wij danken de Here Jezus voor Zijn lijden, als we maar beseffen dat Zijn lijden ook Zijn leven is geweest en niet alleen die laatste week. Hij heeft de vermoeidheid en de honger gekend. Hij is vervuld geweest van barmhartigheid en Hij was heilig boos over al het ongeloof en kleingeloof. Hij doorzag de mensen zoals Hij Nathanaël onder die boom zag zitten en Hij wist wat er in hun hart was. Hij kende hun bedoelingen en wat heeft de wereld Hem laten zien? Hij kwam tot het Zijne en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen maar bedroefden Zijn Heilige Geest. Hij zag het onrecht en Hij voelde kilte van de samenleving om aan een door God vervloekt kruis zijn leven te sterven. Maar dat sterven van Zijn leven was dus al lang begonnen, dat was er vanaf Bethlehem al. En we weten het ook wel, woorden kunnen weerhaken hebben en verwonden, blikken kunnen doden en gebaren leveren zelfs soms zware straffen op, zo kwetsend en beledigend kunnen ze zijn. Maar dat zijn de wonden die deze Rechtvaardige pijn gedaan hebben. De catechismus zegt het heel eenvoudig: Hij heeft naar lichaam en ziel heel de tijd van Zijn leven op aarde, maar vooral aan het einde daarvan de last van Gods toorn gedragen. De last van een mens die de wet niet houdt en een wereld die zich van God afkeert en een volk dat zijn Eigenaar niet kent.

Zo heeft Hij naar lichaam en ziel geleden, om ons lichaam en onze ziel van het eeuwig oordeel te verlossen. En zo mag ik zeggen: Jezus leven is mijn leven en Jezus dood is ook mijn dood. Want heel dat door de zonde ontwrichte en verdorven leven bracht Hij aan het vloekhout. Daar werd het met Hem en in Hem weg gespijkerd als de mens die er voor God niet zijn kan en er voor zijn Schepper ook niet zijn mag. En meer kunnen we er eigenlijk in mensenwoorden niet van zeggen. Want wie kent de hitte van Gods toorn en wie kent de eeuwige brand van Gods oordeelvuur? Christus kende om zo te zeggen niet alleen dat leven van binnenuit. Hij wist ook wat het bij God teweeg brengt en Hij kende de donder van Gods boosheid. Wat zal er in Hem gehuiverd hebben als Hij er bij stilstond dat Hij dat naar Zijn lichaam en ziel moest dragen en lijden op dat moment dat God zweeg en het donker werd om Golgotha heen. Daar is de waarheid en de diepte van dat “maar vooral aan het einde ervan”. Meer zegt de catechismus er niet van en meer kan een mens er ook niet van zeggen, want het geloof ziet wel, maar nu nog als in een spiegel en dat lijden van onze Here Jezus Christus gaat ons verstand en kennen ver te boven.

Hij heeft het volbracht, want Hij heeft het uitgeroepen. Zo was het naar de Schriften. Zo was het naar Gods wil en zo staat de tweede Adam als het Hoofd van Zijn kerk om uit te nodigen wie vermoeid en belast is en verlangt om van zijn zonden bevrijd te zijn. “Kom maar,” zegt Hij, “Eet en drink van het water des levens om niet, want het heil is bij Mij. Ik heb genade, gerechtigheid en eeuwig leven verworven. En Ik deel het uit aan een ieder die tot Mij komt en zijn leven in Mijn handen overgeeft. Leg je hand op het Lam en God spreekt je vrij. Want het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. En als we ons dus beproeven, dan mogen we het onszelf vragen: heb ik alles in Hem? Heb ik mijn ziek zijn, mijn eenzaamheid, mijn tranen en mijn blijdschap in Hem? Beleef ik dat zo? Geloof ik dat zo? Dat ik weet dat Hij alles gedragen heeft en alles volbracht heeft? Zeg ik het en heb ik het verlangen ook steeds weer om te zeggen:

*“Here Jezus, hier ben ik en van U wil ik zijn,*

*neem Gij mijn beide handen en leid Uw kind,*

*totdat ik aan eeuw’ge stranden de ruste vind.*

*Te zwaar valt m’ elke schrede als ik U verlaat*

*O neem mij met U mede, waar Gij ook gaat.”*

Leg uw hand op het Lam Gods dat de zonden der wereld wegneemt, want Hem heeft God gegeven opdat u leven hebt in overvloed.

Amen

**Liturgie** Zondag 15

Lezen: Jesaja 52: 13 – 53: 12

Tekst: Zondag 15

Zingen:

Psalm 42: 1 en 3

Psalm 51: 3 en 4

Psalm 22: 4 en 9

Gezang 36: 2 en 3

Psalm 118: 8 en 9