***Wachten op God – de eerste beproeving***

**een preek over Lucas 4:1-4**

© Jeroen Sytsma, 2020

**Informatie vooraf:**

Dit is preek 1 in een serie van vier preken.

In de serie ga ik niet in op de verschillen met het Matteüsevangelie.

De eerste drie preken hebben dezelfde structuur:

1. De beproeving van Jezus

2. De beproeving, en wij

3. Het antwoord van Jezus

4. Het antwoord, en wij

**Schriftlezing:**

Deut. 8:1-6, Hebr. 4:11-16

**Suggesties voor de liturgie:**

LB 539 (Jezus, diep in de woestijn)

LB 289 (Heer het licht van uw liefde)

Opw 40 (Zoek eerst het koninkrijk)

Opw 687 (Heer wijs mij uw weg)

Bij deze preek is op aanvraag een ppt beschikbaar.

\*

Voor deze serie heb ik veel gehad aan een prekenserie van Bas Luiten in de Plantagekerk (Zwolle), die ik in 1992 op cassetteband beluisterde in de bush van Tanzania en waarvan ik in mijn stagedagboek aantekeningen terugvond.

Jij bent geen toeschouwer vanmorgen.

Geen toeschouwer die kijkt naar Jezus, in de woestijn op de proef gesteld door de duivel.

Jij zit niet op de tribune; veilig op afstand te kijken naar de strijd van een ander.

Jezus voert jouw strijd. Hij doorstaat jouw verleidingen.

Hebreeën 4: ‘Hij is in elk opzicht op de proef gesteld, *net als wij.*’

De verzoekingen die de Bijbel vertelt zijn niet willekeurig.

Het gaat om beproevingen die wij voortdurend om ons heen hebben.

Jij bent geen toeschouwer. Jij hoort bij dit verhaal.

En wat een bijzonder verhaal!

Jezus is nog maar net in de openbaarheid gekomen, of Hij wordt alweer afgezonderd.

De heilige Geest leidt Jezus bij de mensen vandaan naar de woestijn.

De wereld heeft een Verlosser nodig, maar de Verlosser zwerft eenzaam door het zand.

Wat is hier aan de hand?

Jezus is gekomen om jouw leven te leven. Maar dan volmaakt.

Daarom moet Jezus zelf oog in oog komen te staan met de macht van verleiding en zonde.

Jezus kan alleen onze Redder zijn als Hij sterker is dan de duivel.

Jezus werd mens om ons.

En dit hoort er dus bij: de eeuwige zoon van God stelde zich bloot

aan iedere smerige en lelijke verleiding die een mens maar ten deel kan vallen.

Tegelijk zien we dat de duivel bij Jezus alles op alles zet.

Gewone mensen zijn een stuk minder interessant.

Jou tot zonde verleiden is nogal een koud kunstje, en wat schiet hij er mee op?

Maar als de duivel Jezus klein krijgt ….

Daarom grijpt hij zijn kans als Jezus na 40 dagen vasten aan het eind van zijn vermogen is.

Als Jezus nu niet eet gaat hij dood.

\*

**1. De beproeving van Jezus**

*'Jezus … voel je je wel goed … je ziet er slecht uit. Je moet wat eten. En snel. Alleen … er is hier in de wijde omtrek geen bakker zoals je ziet. Maar jij schijnt de zoon van God te zijn. Beveel dan gewoon die steen aan je voeten te veranderen in een brood. Kleine moeite, groot plezier.'*

En Jezus? Hij *is* de zoon van God.

Hij *kan* stenen in brood veranderen, zoals later water in wijn.

Hij *heeft* grote honger en zal doodgaan als hij geen eten krijgt.

Dus, waarom ook niet?

Wat is er eigenlijk mis met een klein wondertje in eigen belang?

'Ja, waarom ook niet?' Dat gevoel roept de beproeving op.

En dus moet er onmiddellijk een alarmlichtje gaan branden.

Want bij wie kwamen we dat gevoel eerder tegen? Bij Adam en Eva.

*"De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit,*

*ze waren een lust voor het oog."* Wat kon er mis zijn met een hapje van zo'n vrucht?

Maar Jezus moet standhouden waar Adam en Eva onderuit gingen.

Hij ondergaat hier eigenlijk dezelfde verleiding.

Adam en Eva waren *mensen*. En als *mensen* moesten ze God gehoorzaam zijn.

Dan komt de duivel. Hij zegt: *Gewoon mens zijn, neem je daar genoegen mee?*

*Zou je niet liever goddelijke macht hebben? Eet toch van die boom als je meer wilt!*

Jezus is de zoon van God. Maar Hij is mens geworden. Een heel echt doodgewoon mens.

Die verschrikkelijk honger krijgt als hij niet eet. En dan komt de duivel.

Hij zegt: *Gewoon mens zijn Jezus, dat is toch niet vol te houden? Je hebt goddelijke macht, gebruik die dan! Gewoon voor jezelf. Maak toch brood van deze steen.*

*Je bent meer, dus je wilt meer, toch? Nu mag je best even aan jezelf denken.*

Jezus wil ons leven leven. Een leven in kleinheid, afhankelijkheid en zwakheid.

Een leven van wachten op God. Een leven in vernedering tot verlossing van de zonden.

Zou de duivel *die* wil kunnen breken, dan was Jezus tevergeefs naar de aarde gekomen.

De duivel stelt Jezus voor de houding van afhankelijk mens even te laten varen.

*En hé man, dit is de woestijn. Niemand die het ziet!*

De mens Jezus wordt hier getest in relatie tot zichzelf. Kan Hij werkelijk mens zijn?

Hij, de zoon van God? Kan Hij klein, zwak en afhankelijk zijn?

Proef je iets van de kracht van deze verleiding voor Jezus?

De glorie van de hemel is zijn thuis. Maar *nu* moet hij zijn lijden laten duren.

Hij was betrokken bij de schepping van het universum.

Maar *nu* heeft hij zelfs een simpel broodje niet in eigen hand.

Kan Jezus het? Kan hij wachten? Mens zijn?

\*

**2. De beproeving, en wij**

Elk mens is een wonderlijke mengelmoes van grootheid en kleinheid.

Grootheid: je kunt heel veel

(nadenken, praten, leren, dingen maken, contact met God maken).

Psalm 8: God heeft je *bijna* goddelijk gemaakt.

Kleinheid: al die grootsheid heb je *gekregen*; heb je te danken aan je schepper.

En je kunt misschien veel, het belangrijkste kun je *niet*: sterker zijn dan zonde en dood.

Als mens word je voortdurend getest in relatie tot jezelf.

Aanvaard je dat je met alles wat je kunt, toch niets bent zonder God?

Durf je mens te zijn in volledige afhankelijkheid van God?

En de duivel brengt je steeds in verleiding:

*Wees toch eigen baas, doe toch waar je zelf zin in hebt. Zeg God vaarwel en leef.*

De kern van de eerste beproeving is:

Durf je mens te zijn in volledige afhankelijkheid van God?

De verleiding is: Wees toch eigen baas …

Hoe komt deze verleiding op je af?

Bijvoorbeeld in de geboden van vandaag, de influisteringen van onze tijd:

- Doe waar je je goed bij voelt.

- Je hebt nooit genoeg.

- Geloof alleen wat je kunt zien of wat jou uitkomt.

- Kijk wat mensen kunnen! We hebben God helemaal niet nodig.

- Zorg dat je niks mist. Wees de hele tijd druk met … jezelf.

Steeds is er iets wat je boven God stelt: je gevoel, je bezit, je verstand, je geluk, je tijd.

Het voelde bijv. voor Jezus heel goed om een steen in brood te veranderen.

Wat had Hij niet over voor een hapje eten na 40 dagen hongerlijden!

Zo kan van alles en nog wat heel goed voelen voor jou. Maar is het ook naar de wil van God?

Wees toch eigen baas, bepaal zelf wat goed voor je is.

Deze verleiding weet de duivel extra verleidelijk te maken door het vroom te laten klinken. Net als bij Jezus. 'Als je Gods zoon bent ….' *Jezus, jij hebt toch een speciale relatie met God? Nou toe dan, maak er gebruik van, als Gods zoon heb je toch ergens recht op?!'*

Als je christen bent kun je iets soortgelijks gaan denken:

'Ik ben een kind van God, dus moet God mij dit of dat geven.'

Vul maar in: gezondheid, een baan, een kind, een goed huwelijk, …..

Al snel draait het dan om jouw leven, jouw geluk.

Deze beproeving van Jezus stelt je voor de keus.

Wat heb je liever: Lijden met God of een goed leven zonder God?

Denk niet te snel dat je op die keus het antwoord wel weet.

Zeker niet als je op dit moment een goed leven van God krijgt.

Weet je zeker dat God de basis van je leven is

en niet stiekem toch dat goede leven dat je van Hem krijgt?

Vraag jezelf dat af. Test jezelf daar op. Voor de duivel je voor is.

God geeft veel. Maar Hij kan het ook wegnemen. Hoe reageer je?

Is met je geld, je gezondheid, je vriend of vriendin *ook* je vreugde in God weg?

Als mens word je voortdurend getest in relatie tot jezelf.

Aanvaard je dat je met *alles* wat je kunt toch *niets* bent zonder God?

Durf je mens te zijn in volledige afhankelijkheid van God?

Ook als dat afzien, strijd, wachten en nog eens wachten betekent?

Jezus wachtte op God. Hij gebruikte zijn goddelijke macht niet in eigen voordeel.

Maar dus ging zijn hongerlijden door.

Ik vind dat wachten op God soms heel moeilijk.

Afhankelijk zijn van hoe God redt, op zijn tijd, op zijn manier.

Soms voelt het alsof ik het beter weet dan God.

Waarom heeft God het zo makkelijk gemaakt om niet in Hem te geloven?

Waarom houdt God al die dictators niet tegen?

Waarom gaf God mij een lichaam en geest zo vol verlangens,

en dus zo vatbaar voor verleiding?

Ik wil graag snelle en spectaculaire antwoorden op mijn gebeden.

Maar wat doe ik als die snelle oplossingen niet komen?

Al de vragen blijven, de pijn, als het wachten maar duurt en duurt …. ?

\*

**3. Het antwoord van Jezus**

Jezus wordt door de duivel getest in zijn mens-zijn.

Hij antwoordt met een kort citaat uit de Bijbel. Uit Gods Woord. "Er staat geschreven."

Lucas geeft alleen de eerste helft van het citaat,

Matteüs geeft in zijn verslag van deze verzoeking het citaat helemaal.

*"De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God."*

Het is een citaat uit Deuteronomium 8. 1500 jaar voor Christus. Mozes is aan het woord.

Het volk Israël is op weg van Egypte naar Kanaän. Ze zijn bevrijd uit de slavernij.

Maar ze zijn nog lang niet in het beloofde land. Wat moeten ze lang wachten.

Niet 40 dagen, maar 40 *jaar* woestijn!

Hoe groot was de verleiding om boos op God te worden

(zoals die keer dat het water bitter was)

of het heft in eigen handen te nemen

(zoals die keer dat ze een gouden kalf maakten toen Mozes lang wegbleef).

En als ze straks wel in het beloofde land zijn,

hoe groot zal *dan* de verleiding zijn om God te vergeten.

Ze hebben dan toch alles wat hun hart begeert, waar hebben ze God nog voor nodig?

Op dat moment houdt Mozes hen voor:

*"De mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat klinkt uit de mond van God."*

Mozes zegt zelfs: God *liet* u honger lijden en gaf u toen manna (brood uit de hemel),

en zo leerden jullie dat je van God afhankelijk bent.

God *liet* u honger lijden …

Zie je hoe Jezus aan het begin van zijn leven de beproevingen van de mensen overdoet?

De beproeving van de eerste mensen Adam en Eva,

de beproeving van de eerste mensen van het volk Israël.

Hij is in elk opzicht op de proef gesteld, *net als wij.*

Met een kort woord uit de Bijbel weerstaat Jezus de beproeving.

Hij kiest er voor werkelijk mens te zijn.

Hij was een baby in een voederbak.

Hij leefde jarenlang in stilte in een gewoon dorp tussen gewone mensen.

Hij liet zich dopen.

Hij onderging honger.

En nu zoekt Hij zijn houvast *in de enige vastigheid die mensen hebben*: Gods Woord.

Jezus plaatst zich onder het woord van de Schrift. Jezus wacht.

Hij wacht op *Gods* spreken over zijn voedsel.

En Hij wil die houding niet opgeven door een wonder. Hoe klein misschien ook.

Ook hierin is Hij aan de mensen gelijk geworden:

Als het er echt op aan komt in je leven …. heb je alleen Gods belofte.

Dan is geloven geduld hebben met God.

\*

**4. Het antwoord, en wij …**

OK, als ik in verleiding kom om eigen baas te spelen en niet op God te wachten

dan moet ik dus zeggen: … (eh, even kijken, wat stond er ook alweer) …

"De mens leeft niet van brood alleen … "

Nee dus. Zo werkt het niet. Of beter: zo werkt het niet in de *eerste* *plaats*.

Jezus leeft ons leven, Hij doorstaat onze beproevingen.

Dus is de manier waarop Hij dat doet ook een voorbeeld voor ons.

Maar het belangrijkste is niet zijn voorbeeld. Het belangrijkste is … Hij zelf.

Hij hield stand. Dat had de duivel nog nooit meegemaakt!

Dat had de mensheid nog nooit meegemaakt.

Hier is je Verlosser! Iemand die sterker is dan verleiding, zonde, duivel en dood.

Hier is je leven! Het mooiste hier is niet het voorbeeld dat je kunt navolgen.

Het mooiste is dat Jezus stand hield en dat Hij dat voor jou deed.

Probeer niet Jezus' voorbeeld te volgen zonder Jezus zelf.

Als je in verleiding komt, denk aan Hem. Je hebt *zijn* kracht nodig.

Als je voor verleiding bezweken bent, denk aan Hem. Want je hebt *zijn* vergeving nodig.

Probeer niet Jezus' voorbeeld te volgen zonder Jezus zelf. Hou van Hem met heel je hart. Hou van Hem die de glorie van de hemel opgaf voor smerige verleiding door de duivel.

Als je zo leeft met Jezus, *dan* is zijn antwoord levengevend.

'Je leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.'

Je hebt brood nodig, en gezondheid, slaap, gezelschap, drinken, bezigheden, liefde.

God is Schepper. Hij maakte je. Hij heeft oog voor je hele mens-zijn.

Maar God zelf is meer dan alles wat hij geeft.

Want Hij is het doel van je leven. God is de eerste.

En soms laat hij je dat beseffen door je minder te geven. Dan is dat minder een zegen.

De verleiding is dat je brood en woord uit elkaar haalt.

Je aanvaardt wel het brood, maar niet het woord van God.

Je wilt graag dat God goed voor je zorgt, maar op jouw voorwaarden.

Je vindt het heel belangrijk dat het goed met je gaat,

en dus is dat het waar je steeds maar weer voor bidt,

en niet om de komst van het koninkrijk van God.

Er staat geschreven: "De mens leeft …."

Ja, als je mij nu hoort dan leef je. Maar wat voor leven wil je?

Brood houdt je in leven.

Als je het daarbij laat, dan komt er een moment dat je je afvraagt: Is dit het nou?

Er komt een moment dat je terugkijkt op je leven en je afvraagt: Was dit het nou?

Brood *houdt* je in leven. Gods woord *geeft* je leven.

Wat voor leven wil je:

In leven blijven – of je bestemming vinden?

Alleen je eigen plannetjes - of benieuwd zijn wat Gods plan is met je leven?

Je groot houden - of klein durven zijn, gedragen door de grote God?

Jij bent een klein, zwak, afhankelijk mens. Maar wat geeft dat?!

Je leeft van de grote sterke God die spreekt en geeft.

Hij sprak en het was er.

Hij spreekt en de regen valt en de zon schijnt en de aarde brengt haar vruchten voort.

Hij spreekt en de Bijbel werd vol van zijn liefde en heiligheid.

Hij is liefde, en dus gaf hij zijn zoon, het vleesgeworden Woord.

Jezus Christus. Hij die voor jou beproevingen onderging *en* doorstond!

Hoe waar is het - *juist door Jezus -* dat je leeft van het Woord van God!

Jij bent een klein, zwak, afhankelijk en zondig mens.

Nou en!?

Hij is er!

Amen