Preek over Psalm 23 en Lucas 24: 13-35

Eerste Paasdag, 21 april 2019, Heusden

1.

Wij vieren vandaag met Pasen dat Christus in ons midden is. Wij vieren met Pasen dat de dood heeft hem niet klein gekregen, hij heeft de dood klein gekregen, hij lééft. De eerste veertig dagen na zijn dood was hij lichamelijk in het midden van zijn gemeente. Daarna, na Hemelvaart en Pinksteren is hij dat in een andere gedaante, in de geest. Maar hij leeft en hij is in ons midden, op tal van manieren!

Afgelopen week zagen wij Pasen gebeuren in Parijs. Die prachtige oude kathedraal stond in brand. Maar oen veranderde de straat in een kerk. Mensen begonnen op straat spontaan met elkaar te zingen en te bidden. Een gebouw van hout en steen ging deels in rook op. Maar de echte kerk, de *gemeenschap der gelovigen* (= het lichaam van Christus) stond op. Een paaswonder in Parijs.

Zo is ook Christus is ons midden. Nog altijd. Hij is onze reisgenoot. Niet dat we hem altijd zien of herkennen

Daarin lijken we op de twee Emmaüsgangers, die zo lazen we *een vertroebelde blik* hadden. Daardoor herkennen ze de man niet die met hen een stuk oploopt op de weg van Jeruzalem tot Emmaüs, zo’n 11 kilometer. Hun ogen zijn betraand, of op de grond gericht, en aangezien ze geloven dat Jezus dood is, komt de mogelijkheid dat Christus in hun midden zou zijn, levend en wel, niet eens in hen op.

Pas aan het eind van het verhaal, als ze al lang en breed thuis zijn, en als die onbekende gast zich in hun eigen huis opeens als een gastheer begint te dragen en brood begint te zegenen en te breken en uit te delen, pas dan ontdekken ze dat Christus al die tijd al , onderweg in hun midden was.

Augustinus zegt: *Om Christus te herkennen is het nodig dat we niet alleen met onze ogen kijken, maar ook met ons hart*. Dan zie je namelijk meer.

Kijken met je hart: hoe doe je dat?

Vergelijk ... Jaap van Harten: met mijn ogen zie ik in u een keurig heerschap. Uw vrouw ziet met haar hart en dan ziet ze veel meer. Ze ziet in u haar echtgenoot, de man van wie ze houdt, de vader van haar kinderen, ze kent u met uw fraaie en minder fraaie kanten...

Wie met zijn hart keek, zag in dat groepje biddend en zingende mensen vlakbij de brandende, bijna stervende Notre Dame: het zingende, biddende lichaam van Christus! Die zag de levende Heer!

Geloven is: kijken met je hart.

Matteüs 5, 8: *Zalig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.*

2.

Het is Paasfeest. Wij vieren vandaag dat de Heer in ons midden is, levend en wel. De Emmausgangers hadden het kunnen weten, dat de Zoon van God in hun midden is. Als ze goed naar Psalm 23 hadden geluisterd, hadden ze het kunnen weten.

In de afgelopen Stille Week hebben we ons laten vergezellen door Psalm 23: *De Heer is mijn herder*. Geliefd bijbels lied dat tallozen vergezelt in goede en in slechte tijden.

En we hebben onder andere ontdekt dat het exacte midden van Psalm 23 bestaat uit het volgende zinnetje: *Want u bij mij.*

Daarvoor klinken in het Hebreeuws 26 woorden, daarna klinken 26 woorden. (26 is getalswaarde van de Hebreeuwse Godsnaam *JHW*H). En precies in het midden van psalm 23, in het centrum dan die kernzin*: Want U bij mij!*

*Al gaat mijn weg door een donker dal* (Letterlijk: *door een dal vol schaduw van dood.* Dus: *al moet ik door de dood heen!), ik vrees geen gevaar, want u (bent) bij mij.*

Goed dan. Het midden van Psalm 23 zegt: God is in ons midden.

We moeten met ons hart kijken om Hem te zien. Maar wat zien we dan met ons hart? De psalm geeft ons twee hints.

*Al gaat mijn weg door een dal vol schaduw van dood, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.*

Die stok is: is een wapenstok, een knuppel waarmee een herder gevaarlijke dieren die zijn schapen bedreigen ervanlangs.

Ik las in een commentaar: *die stok van Psalm wijst vooruit naar het kruis*. Met dat kruis knuppelt Jezus, onze goede Herder, de zonde en de dood, die zijn schapen bedreigen, neer...

Wanneer we met ons hart kijken, ‘geestelijk’, dan zien we in die stok het kruis, waarmee Jezus de zonde en de dood wegjaagt, zodat wij, zijn schapen, kunnen leven!

*Uw stok en uw staf, zij geven mij moed.*

Die staf is niet de een of andere toverstaf. Die staf dat is gewoon een lange herdersstaf, waarmee een herder zich ondersteunde en staande hield op steile wegen en hellingen. En bovendien gebruikt hij die staf om met kleine tikken de schapen een beetje in het gareel te houden.

En als wij met ons hart kijken, ‘geestelijk’, dan zien wij in die staf een verwijzing naar Gods Woord, waarop wij mogen leunen. Dan zien wij in die staf de Bijbel, waarmee God ons, zijn schapen, als een herder in het gareel houdt, en de goede kant op dirigeert. Af en toe een tikje geeft...

*Uw stok en uw staf, zij geven mij moed.*

*Uw kruis en uw woord... zij geven mij moed.*

3.

Die stok en die staf komen we ook tegen in het verhaal van de Emmaüsgangers.

Die twee Emmaüsgangers vertellen de onbekende man die hen vergezelt over de kruisiging (de stok) van Jezus. En later zal die man zelf aan de hand van de Mozes en de profeten (Gods Woord, de staf) uitleggen dat het nodig was dat de Messias dat lijden zou ondergaan, om de menselijke schuld te voldoen en de dood te overwinnen, en om zo God en mens met elkaar te verzoenen.

U krijgt vandaag aan het eind van de dienst allemaal een stokje en een stafje mee.

Als u met uw hart kijkt ziet u daarin: het kruis en het Woord

Zij willen u moed geven, zelfs al gaat uw weg door een donker dal.

4.

Onze beide lezingen eindigen ermee dat de mensen om wie het gaat thuiskomen bij God.

De Emmaüsgangers komen eerst thuis bij zichzelf in Emmaüs. Daar *werden hun ogen geopend en herkenden ze Jezus* ...in hun gast.

Vervolgens keren ze terug naar Jeruzalem, de Emmaüsgangers worden Jeruzalemgangers. Daar komen ze thuis in de gemeente van Christus. In Jeruzalem vertellen zij de andere leerlingen van Jezus wat hen onderweg is overkomen, dat Jezus leeft en dat Hij zich aan hen heeft bekend gemaakt. Zo komen ze ook thuis in de geloofsgemeenschap. In feite komen ze dus twee keer thuis.

En psalm 23 eindigt in vers 6 als volgt: *Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen* (= zo lang ik leef).

We mogen dat Huis van de Heer denken aan wat Jezus in Johannes 14 noemt: *het Vaderhuis met de vele kamers*.

Het huis van de Heer, de plek waar God woont, kent heel veel ‘kamers’ of gestalten.

In het oude en nieuwe Testament kan het huis van God de hemel zijn, de plaats waar God woont.

Voor Israël is de tabernakel of de tempel van Jeruzalem een ‘huis van God’, plek waar God op aarde woont en aanbeden wordt.

Christenen kunnen een kerk: een Godshuis noemen, een Huis van God.

En toen de Notre Dame deze week in brand stond veranderde de straat in een woonplaats / huis van God.

Voor veel gelovigen woont God in zijn Woord en Sacrament – de sacramenten, dat zijn de heilige handelingen als doop en avondmaal worden niet voor niets ‘zichtbare woorden genoemd’.

Maar God kan ook in en tussen mensen wonen. Soms zingen we een eenvoudig maar indrukwekkend lied uit Taizé: *Daar waar liefde is en vriendschap, daar is God*.

En de dichter Achterberg schrijft in een gedicht: *De mens is voor een tijd een plaats van God*.

Ik houd het maar bij de woorden van Jezus zelf: *Het huis van mijn vader heeft vele, vele kamers.*

Psalm 23 eindigt met de zin: *Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.*

In leven en in sterven - ik weet waar ik terecht kan. Ik kan en ik mag altijd terugkeren, thuiskomen in het huis van de Heer. Dat zegt psalm 23.

Maar vandaag vertelt het evangelie van de Emmaüsgangers ons nog iets mooiers. Dat is *dat God al is teruggekeerd onder ons,* in zijn Zoon, als de opgestane Heer.

Zoekt u Christus, de goede Herder? Hij is al lang op zoek naar u.

Wilt u Hem kennen? Maar Hij kent u al, dieper dan u uzelf kent.

Wilt U bij Hem zijn? De opgestane, de levende Heer is al haal dicht bij U.

Wilt u hem zien? Open uw hart.

Amen.