Psalm 23:6

Preek voor de ochtenddienst op Palmzondag, 14 april 2019, te Heusden.

Preek met het oog op de avondmaalsvieringen Witte Donderdag en Goede Vrijdag.

Gemeente van Christus,

Psalm 23 is misschien wel de beroemdste psalm, de psalm die talloze mensen heeft begeleid door goede een slechte tijden, in leven en in sterven.

*De Heer (JHWH) is mijn herder!*

We hebben Psalm 23 vandaag, op Palmzondag, aan het begin van de Stille Week, gezongen en gelezen. Psalm 23 zal ons vanaf vandaag begeleiden door de stille week, door Witte Donderdag en Goede Vrijdag, door de Stille Zaterdag... naar het Paasfeest. Op al die donkere en lichte dagen geldt: *de Heer is mijn herder*!

Weet u wat de kern is van Psalm 23?

De kernwoorden staan exact in het midden van de psalm.

Eerst krijg je in het Hebreeuws 26 woorden, dan krijg je de drie kernwoorden, en dan krijg je opnieuw 26 woorden. Zo vernuftig zijn teksten in de Bijbel soms opgebouwd, waarbij de belangrijkste woorden niet aan het eind staan, als een soort conclusie, maar juist precies in het midden, als de kern.

Die kernwoorden zijn: *Want U bent bij mij* (vers 4).

In het Nederlands zijn dat er vijf, in het Hebreeuws zij dat er drie: *ki ata imadi.*

*Want. U. Met mij.* Altijd. Dat is de kern. Daarom belijd ik U, met Psalm 23, als mijn herder.

In de eerste vier verzen van Psalm 23 wordt er gesproken over allerlei ‘herdersdingen’ als groene weiden, vredig water, veilige paden en over een stok (om de schapen mee te verdedigen) en een herdersstaf (waarmee de herder zichzelf staande houdt.).

Maar dan in vers 5, na die kernwoorden, neemt de psalm een wending. Plotseling staat er dan: *U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand*.

Letterlijk: *U hebt mij een maaltijd bereid tegenover wie mij benauwen*.

We kunnen ons voorstellen dat een herder zijn schapen gras voorzet, of hooi, of water. Maar schapen aan tafel nodigen. Een maaltijd met alles erop en eraan aanbieden?

Het is alsof de herder van Psalm 23 halverwege verandert in een herbergier! Van herder tot herbergier.

Wat is er aan de hand?

--

Er is een periode geweest dat ik de wind tegen had in het leven, en toen een vriend daarvan lucht kreeg, toen belde hij me op en hij zei: *Zullen we een keer een hapje gaan eten met elkaar?*

Dat hebben we toen gedaan, samen gegeten, en vooral gepraat. Het was een ontmoeting! En dat deed me goed.

Dus toen ik vorig jaar op mijn beurt hoorde van een college, met wie het niet zo goed ging omdat zijn vrouw was overleden, toen heb ik hem gebeld met de vraag: *Zullen we een keer een hapje gaan eten met elkaar?* We maakten een afspraak, en ik hoop dat het hem goed heeft gedaan.

Ik ken iemand in onze gemeente is die zo af en toe iemand mee uit eten neemt.

Niet voor iets lezen we in het evangelie dat Jezus voortdurend een hapje aan het eten is met Jan en Alleman.

Als je voor iemand wilt zorgen, *als je voor iemand een herder wilt zijn*, dan kun je die ander uitnodigen om een hapje te gaan eten.

Zou dat niet de reden zijn dat de herder van psalm 23 opeens verandert in een herbergier?

Want de Heer is een herder, die goed voor zijn schapen wil zorgen.

En als die herder ziet dat ze benauwenis hebben, zorgen, dan zegt die herder tegen zijn schapen: *Zeg, zullen we eens een hapje gaan eten met elkaar?* Dan blijkt de goede herder ook een gastvrije herbergier.

--

*U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand.*

Letterlijk staat er: *U bereidt voor mij een tafel tegenover mijn benauwers*.

Vanwaar die *vijanden* of *benauwers*?

Ik weet niet hoe dat bij u is, maar als ik ergens lekker zit te eten, en mensen zitten lelijk naar mij te kijken, dan gaat voor mij de lol er snel vanaf.

Kunnen de gordijnen niet dicht?

Kunnen we niet ergens anders gaan zitten?

Het helpt misschien om nu een snelle wandeling te maken door de Bijbel, langs een paar belangrijke maaltijden.

Als Israël het Pesach / Paaslam eet in Egypte, is Israël letterlijk omringd door Egyptenaren = vijanden, die wachtlopen in de joodse wijken.

Als Israël manna eet in de woestijn, en kwartels... dan doet Israël dat ten overstaan van allerlei vijandelijke volken die de weg naar het Beloofde Land versperren.

Als David (Psalm 23 wordt aan David toegeschreven) op de vlucht is voor Saul, dan vindt hij voedsel in een heiligdom, toonbroden, en die eet hij dan op, samen met zijn mannen. Bij iedere hap moeten ze opletten of de vijand er niet aankomt!

Als Jezus, op het laatste Pesachfeest dat hij zijn leerlingen viert, zegt: *Ik verlang er hevig naar om dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt*, - dan zitten de farizeeën en hogepriesters en al die anderen mensen die hem benauwen, hem al op de hielen. En Judas trouwens ook, die dan nog een van de twaalf is. De *vijandschap* of *benauwenis* kan dus van buiten komen, maar ook van binnenuit.

Al deze bijbelse voorbeelden tonen ons: er is een situatie van nood, van slavernij, van onrecht, van vervolging, van gevaar, van vijanden. En in die benauwenis toont de Heer zich niet alleen een goede Herder, maar ook een goede Herbergier. (Misschien is het wel helemaal geen toeval geweest, dat Jezus in een bijgebouw van een herberg geboren is!)

Daarom zegt de Heer in Psalm 23 tot zijn volk, zijn gemeente: *Zullen we eens een hapje gaan eten met elkaar... juist voor het oog van wie jou benauwen?*

Die benauwenis, die vijand, die kan van buiten komen: de Egyptenaren, de Edomieten en Amalekieten, koning Saul, de hogepriesters en schriftgeleerden. De vijand kan van buiten komen, maar ook van binnen!

De vijand kan ook in onszelf zitten. Dan is de vijand dat benauwde stemmetje dat tegen ons zegt dat we het niet goed doen. Dat we niet deugen. Dat er van alles tekortschiet aan ons leven, aan onze relaties, aan onze levensstijl, aan ons geloof. Dat benauwd stemmetje dat zegt: *Wil jij deelnemen aan de maaltijd van de Heer...? Jouw geloof is niet sterk genoeg...! Jij ligt al jaren overhoop met die of die...! Jij bent toch niet echt bekeerd...!*

En van die innerlijke vijand kunnen we het zo benauwd krijgen, dat we brood en wijn maar aan ons voorbij laten gaan, omdat we toch geen hap meer door onze keel kunnen krijgen...

En nu is het aardige van Psalm 23 dat de goede Herder, die ook een goede Herbergier is, tegen ons zegt: *Weet je wat, neem je uitwendige en inwendige vijanden maar mee! Neem je benauwenis maar mee!*

En voor het oog van al die benauwenis wil de Heer dan laten zien dat zijn tafel een plek van vrede is. En een plek van vergeving. En een plek van opluchting. Een plek van bevrijding. Een plek van vreugde.

*U nodigt mij aan tafel voor het oog van mijn vijand.*

En die vijand, of hij nou van binnen of van buiten of van binnen komt – lat hem maar zien ... hoe groot de liefde van God is!

--

Als de intocht in Jeruzalem achter de rug is, en als het Pesachfeest aanbreekt, en als iedereen de *benauwenis* voelt die in de lucht van Jeruzalem hangt, dan zegt Jezus: *Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt*.

Horen we dat Goed?

Jezus verlangt er hevig naar om dit laatste avondmaal met zijn gemeente te vieren! Jezus wil zijn ‘met de gemeente’. Een hij verlangt er omgekeerd ook naar dat de gemeente er is ‘met hem’. Want: *ik met jullie*, en *jullie met mij.* Maar het initiatief ligt bij Jezus. De dringende uitnodiging komt van Jezus.

*Jezus zei: Ik heb er hevig naar verlangd om dit pesachmaal met jullie te eten... Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood deelde het uit en zei: Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doet dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij de na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt*.

En toen werd de tafel waaraan ze aanlagen en avondmaalstafel. Toen werd die tafel een plek van gedachtenis en verbondenheid. Een plek van gemeenschap en verzoening. Een plek van geloof.

--

Wij staan aan het begin van de Stille Week.

Op Witte Donderdag zullen wij het avondmaal vieren in Huize Antonius,

op Goede Vrijdag hier in de kerk.

Ik weet, we weten dat er voor sommigen onder ons een drempel van benauwenis ligt voor het Avondmaal. En dat dat diep zit. Dat moeten we ook voluit accepteren van elkaar. We mogen elkaar daar nooit op aankijken.

Maar tegelijkertijd kan ik niet nalaten aan de het begin van de Stille Week te zeggen dat *Jezus zelf* er hevig naar verlangde om het avondmaal te vieren met zijn gemeente. Hij neemt het initiatief, hij nodigt ons uit, hij wil niet alleen onze goede Herder zijn, maar ook onze goede Herbergier. Hij is het die, als wij lijden onder benauwenis, of die nu van buiten of van binnen komt, zegt: Wij moeten samen eens wat eten. *Ik nodig jou aan tafel...*

Amen.