**Jesaja 58: 6-10
1. Een donderpreek (Plaatje 1)**Herinner je je nog wanneer je voor het laatst een donderpreek kreeg?
Misschien was dat die keer dat een leraar op school je flink de les las, omdat je weer je huiswerk niet op tijd af had.
Echt een donderpreek: “jongeman, jongedame, als je je leven niet betert, haal je je examen niet!”

Of thuis, toen je voor de zoveelste keer te laat thuis kwam na een avondje stappen.
Je moeder stond je op te wachten.
En ja hoor, een flinke donderpreek!
Zelfs de buren konden het allemaal letterlijk verstaan.
Je hebt er die nacht niet van kunnen slapen.

En in de kerk? Hoeveel donderpreken heb je daar inmiddels al gehoord?
Of vind je de preken juist veel te soft?
Moet het veel strenger allemaal.
En mis je nogal eens de oproep tot bekering?
Bekering, ….. van de ander?
Of van jou!?

Nou, dan nu eindelijk weer eens een echte donderpreek.
En het zou best kunnen dat je er van schrikt.
Dat is niet erg.
Trouwens, dat mág ook wel eens een keer.
Maar ik beloof je, dat ook het evangelie zal klinken.
Het goede nieuws van God.
Want een preek waarin wel vermaning maar geen evangelie klinkt, is maar een halve preek.
En dus hoop ik dat je na afloop toch kunt zeggen:
“Fijn, de HEER heeft gesproken!”
Ook al was het een donderpreek.

**2. Menselijke pretenties door God afgewezen**Viel het je net tijdens het lezen van Jesaja 58 op, hoe actueel dit Bijbelhoofdstuk is?
Want het mag dan zo’n 2700 jaar geleden zijn opgeschreven, het zou ook zomaar kunnen gaan over het geestelijk leven vandaag!
Het leven van gelovigen in ónze tijd dus.
Over mensen die zich dagelijks inzetten om God te dienen.
En er ook echt naar verlangen om te ontdekken wat Hij wil.
Maar daarin toch nog vaak stevig de mist ingaan.
Misschien wel zónder dat ze dat zelf door hebben.

Jesaja geeft van zoiets in zijn tijd een pijnlijke voorstelling van zaken.
En ik weet niet of je er veel of weinig van herkent.
Waarbij je er goed aan doet om daarvoor alleen naar jezelf te kijken en niet naar een ander.
Ja, betrek álles wat Jesaja schrijft en waarover ik nu preek, op jezelf!
En confronteer jezelf er maar eens eerlijk mee!
Wordt ik er door aangesproken?
Is dat terecht?
En wat betekent dat voor mij?

Jesaja beschrijft de situatie waarin gelovige volksgenoten pretenderen dat ze God zo goed mogelijk proberen te dienen.
Nou dat probeer jij misschien ook wel.
Je doet in elk geval je best.
En de profeet heeft het dan over vasten en onthouden.
Bepaalde dingen nalaten dus, omdat je denkt dat de Heer daarmee gediend is.
Prachtig toch!
Zeker, daar is helemaal niks mis mee.
En het ziet er inderdaad allemaal heel godsdienstig uit.
Tenminste, voor zover dat aan de buitenkant zichtbaar wordt natuurlijk.
Alleen, er is ook nog zoiets als een binnenkant.
Tja, en wat gaat daar allemaal in om?
Wat zijn de drijfveren van deze mensen om God te dienen?

Nou, Jesaja doet daarover een boekje open.
En je weet bij het luisteren daarnaar toch niet wat je hoort!
Tjonge, wat een strijd, wat een ruzie!
Kinderen van God die vol vuur met elkaar op de vuist gaan!
Meestal figuurlijk.
Maar soms zelfs letterlijk!
Zie je het voor je?
Mensen van het volk van God, kerkmensen dus, die als het over de betekenis van Gods voorschriften ging, onderling in zó’n felle woordenstrijd verwikkeld konden raken, dat de vonken er van afvlogen.
Maar ook mensen die de mond vol hadden over de dienst van God, alleen in de praktijk hele ándere dingen van zichzelf lieten zien.
Dingen die haaks stonden op wat ze beleden.

Jesaja noemt een aantal voorbeelden van onchristelijk gedrag, zoals oneerlijk handeldrijven en het uitbuiten van werknemers.
Maar dus ook van ruzies en zelfs vechtpartijen.
Kijk, daar heeft God dus echt helemaal niets mee!
En zulke menselijke pretenties wijst hij dan ook af.
Want God doorgrondt elk mensenhart en prikt feilloos door elke dunne laag van schijnheilige vroomheid heen.
En dat moet Jesaja dan ook namens Hem tegen deze mensen gaan zeggen.
Op luide toon zelfs.
“Mensen luister!
Als jullie op deze manier invulling blijven geven aan je geloof, en op deze manier blijft vasten en onthouden, dan wordt je stem in de hemel niet meer gehoord!”

Gemeente, luisteraars, dat is nogal wat!
Zeker, het is: bid en werkt.
Maar, alleen vrome praatjes vullen dus geen gaatjes.
En hypocriete gebeden worden door God niet verhoord.
Waarom niet?
Nou, omdat hoofd en handen misschien wel stinkend hun best doen voor God, maar het hart niet meedoet!
Het ontbreekt ondanks al het bidden en werken van deze mensen blijkbaar aan oprechte liefde.
Liefde, misschien nog niet eens zozeer voor God.
Want die zal er heus wel zijn.
Laten we daar gewoon van uitgaan.
Ook al zijn er van een begrip “liefde” verschillende definities te geven.
Het punt is alleen, wat de Bijbelse begrip “liefde” betreft, dat we van God een dubbelgebod hebben gekregen.
Namelijk, om niet alleen Hém lief te hebben met álles wat in je is.
Maar ook, (en dat is echt nét zo belangrijk!) je naaste lief te hebben als jezelf!
Allebei dus.
Dat is wat God van ons wil. Dat leren we van de apostel Paulus.
En zo vatte Jezus later de wet en profeten ook voor ons samen.
Dus:

**3. Bekering gevraagd**Ai!
God houdt een donderpreek en maakt daarin korte metten met elke vorm van hypocrisie!
Ja, en als je goed leest, begrijp je ook waarom.
Omdat alles wat op godsdienstig gebied wordt gedaan in Gods ogen waardeloos is, wanneer daaráchter niet een hart vol liefde klopt.
Liefde niet alleen voor God.
Maar liefde ook voor ieder ander mens waarmee je in aanraking komt.
Je naaste dus, waarvan God wil dat we die liefhebben als onszelf.

Want God kan er niet tegen.
Hij verafschuwt vrome mensen met hete hoofden en koude harten.
Omdat Zijn eigen hart, dat veel groter is dan dat van ons, juist boordevol liefde is. Ja, God brandt werkelijk van liefde!
Liefde voor zondaars! Liefde dus voor jou en mij.
En dat is niet specifiek iets van de christelijke God van het nieuwe testament.
Nee, er is maar één God!
En ook op tal van plaatsen in het Oude testament maakt Hij duidelijk wat voor God hij is en wat hij daarom ook van ons verwacht!
Niet alleen in Jesaja 58, maar bijvoorbeeld ook in Hosea 6.
Waar God zegt: **“liefde wil Ik, geen offers. Met Mij vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. (Hosea 6:6)**Met andere woorden: ik wil geen offer, geen plicht en geen gift, maar ik wil jou, helemaal! (Plaatje 2)
En Jezus herhaalt dit later, nadat hij voor de zoveelste keer door de Farizeeën op de vingers wordt getikt, omdat hij zich in hun ogen teveel met het uitschot van de samenleving bemoeide.
Omdat hij omging met zondaars dus!
Maar ja, wat wil je ook!
Hij is immers de zoon van God die was gekomen om zondaars te redden!?
En dan herhaalt Jezus dus die woorden van God: **“Barmhartigheid wil ik en geen offers. Want ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars”. (Mat 9: 13)**
Zie je wel?
Daar is het God dus om te doen.
Toen, en ook nu nóg.
En hij kijkt dus verder dan alleen naar uiterlijkheden, maar doorgrondt wat er in het mensenhart omgaat.
En daarom luidde hij via zijn profeet Jesaja de alarmbel.
Iets wat vast en zeker pijn moet hebben gedaan in de oren van sommige hoorders.
En vandaag misschien bij ook wel bij jou.
Maar ja, God vond het blijkbaar nodig om een keer niet met zachte lieve woorden religieuze mensen in slaap te sussen, maar de door religie in slaap gesuste mensen juist wakker te schudden!
En hoe je dat het beste kunt doen?
Nou, met een donderpreek die klinkt als een keiharde stoot op de ramshoorn!
De Joodse sjofar!
Mensen, wakker worden!
Bekeer je! (Plaatje 3)
Want zoals jullie praten en doen, laat je wel een schijn van godsdienstigheid zien, maar bewijs je juist dat je nog totaal niet begrijpt wie Ik ben!
Omdat je mijn goedheid miskent en mijn naam ijdel gebruikt.
O zeker, jullie pretenderen Mij dag aan dag te zoeken.
En jullie gebruiken regelmatig mijn naam, in de zin van: de Heer wil dit en de Heer wil beslist niet dat.
Bovendien doen jullie fanatiek aan Bijbelstudie om Mijn wil te ontdekken.
Maar ja, hoe bijzonder is dat?
Dat doen mensen van andere religies toch ook?!
Dus daarin verschillen jullie niets met bijvoorbeeld de Moslims.
Ook die proberen namelijk strikt te leven naar de voorschriften van hun god.
En ook die doen hun uiterste best om hun god te behagen.
Natuurlijk, het is prima om te vragen naar Mijn rechtvaardige voorschriften.
En te onderzoeken welke leefregels Ik in mijn woord heb gegeven.
Het is prima ook om te willen leven naar Mijn geboden.
Om niet te willen zondigen, en te verlangen naar mijn nabijheid.
Prachtig zelfs!
Maar weet je, met alleen met het naleven van voorschriften redt je het niet!
Alleen met godsdienstigheid sla je de plank volledig mis.

Want ik ben geen moralistische God.
Geen God van alleen maar gehoorzaamheid aan regels.
Maar Ik ben een God van gratie en relatie.
Van genade en verbondenheid!
En het allerbelangrijkste als je in Mij gelooft is daarom, dat je altijd eerst kijkt naar Mij, vervolgens naar de mensen en pas daarná naar de regels.
Want Ik ben er niet op uit mensen te vangen in een keurslijf, maar om hen te winnen voor mijn liefde!
Mijn liefde is echt het hoogste goed dat Ik wil geven!
Mijn trouw is beter dan het leven.
O gemeente, ik hoop zó dat je dát begrijpen en aanvaarden kan.
En pas er dus zelf ook voor op dat je je niet aldoor beroept op je eigen moralistische ideeën over God, die misschien wel gebaseerd zijn op selectief lezen. Waardoor je je misschien onbewust, maar toch metterdaad tegen God verzet door zijn liefde en trouw zélf te miskennen en ánderen te misgunnen.
Nee, God die ons eerst heeft liefgehad vraagt ook van jou en mij maar één ding.
En dat is wederliefde!

Dat leren we ook van de apostel Paulus, als hij schrijft: **“Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen - had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen - had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn - had ik de liefde niet, het zou mij niet baten” (1 Kor 13).**
Gemeente, álles wat we uit naam van God menen te moeten zeggen of doen, zal dus altijd de toets van de liefde moeten kunnen doorstaan.
En dat leert ons als het goed is om in de realiteit van alle gebrokenheid, niet te zeer rechtvaardig te willen zijn, maar ook barmhartigheid te tonen.
Wij hoeven niet elkaars rechter te spelen, maar mogen om te beginnen elkaars pastor zijn. In het besef dat Gods genade voor zondaars altijd voorop gaat.
Dat we zelf ook een zondaar zijn.
En dat wij dus állemaal, énkel kunnen leven van zijn genade…………
Maar, misschien heb jij nu tóch zoiets van: O, dat zal allemaal best, maar het gaat nog steeds niet over mij.
Want, zien jullie dat dan niet?
Mijn trouwe kerkgang.
Mijn actieve betrokkenheid bij het kerkenwerk.
Dus, wat moet ik met deze preek?
Wat moet ik met Jesaja’s profetie?
Die is aan mij echt niet besteed.
Het is voor mij eerder een koude douche dan een keiharde confrontatie.

Prima.
Preekverwerking is altijd heel persoonlijk.
En bekering ook.
Het is iets tussen jou en God.
Niet tussen jou en mij!
En er komt een dag waarop voor jou en iedereen duidelijk wordt hoe het zat.

We lazen Mattheüs 25. (Plaatje 4)
Jezus vertelt ons daarin hoe het op de dag van het oordeel zal gaan.
Een confronterend schouwspel, als de mensen zullen worden gescheiden.
En één ding wordt daarbij meteen duidelijk.
Jezus zal bij zijn terugkomst niet aan je vragen wat je standpunten waren of welke godsdienstige leer je aanhing.
Ook niet hoe je dacht over de uitleg van Gods rechtvaardige voorschriften.
Nee, het enige dat Jezus dan van jou wil horen, (en eigenlijk weet hij dat dan natuurlijk al lang van je), is of je tijdens je leven hebt liefgehad en hoe je dat in praktijk hebt gebracht.

Opvallend hoe Jezus aansluit bij de woorden van Jesaja, als hij zegt:
**“Ik had honger en dorst en jullie gaven mij te eten en te drinken.”**Mijn br/zr, heb jij inderdaad omgezien naar je medemens die op het gebied van eerste levensbehoeften hulp nodig had?
Had je het zelf goed en kon je daarvan ook delen?
Of bleef je onaangedaan bij het zien van het leed van je naaste?
Jezus gaat door met: **“Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op”.**
Dus hoe ging jij om met vluchtelingen, asielzoekers, dak en thuislozen?
Stond je bekend om je harde standpunten over vreemdelingen?
En was het voor jou ook eigen volk eerst?
Of bekommerde je je om je medemens hen en hielp je mee met het vinden van onderdak en het bieden van bescherming?

**“Ik was ziek en jullie bezochten mij. Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar mij toe.”**Had jij aandacht voor de zieken binnen en buiten de gemeente?
Zocht je ze op? Stuurde je een kaartje, of een bloemetje?
En hoe reageerde je op broeders en zusters die al dan niet terecht met justitie in aanraking kwamen?
Bezocht je ze toen ze in de gevangenis terechtkwamen?
Of schreef je ze af, en draaide je je rug toe naar iedereen met een strafblad?

Denk dan eens aan die ene misdadiger naast Jezus aan het kruis.
Niemand weet precies wat hij had misdaan.
Was hij een moordenaar, een terrorist of misschien een homoseksueel die op heterdaad was betrapt?
In elk geval iemand die door de mensen was veroordeeld.
En er zijn landen waar je voor ál dit soort zaken nog steeds de doodstraf krijgt.
En Jezus?
Hij nam deze man met zich mee, de hemel in!
Het Paradijs. De plaats waar jij ook ooit hoopt terecht te komen toch?
En wie weet wie je daar dan allemaal nog meer tegenkomt!
Je zult er nog van opkijken.
Maak dus een keuze mijn br/zr, jongelui, gasten, luisteraars.
Kies: wat wordt het?
Loop je warm voor Gods oproep, of laat het je volkomen koud?!
Kijk, godsdienst is er genoeg.
En regels trouwens ook.
Maar oprecht geloof, dat uit zich in liefde!
Liefde die net als het geloof misschien nog moet groeien, en waarom je ook bidden kunt. Maar, misschien is er ook wel gewoon bekering nodig!
Anders denken, anders leven, voordat je het zelf ook werkelijk zult gaan meemaken.

**4. Zegen beloofd**Want gemeente, bij wie het meemaakt, breekt het licht door!
Gelukkig! Het evangelie mag weer klinken!
En het is overweldigend om in Jesaja’s profetie te mogen horen wat God daarin allemaal belooft.
Ja, Jesaja’s mond stroomt werkelijk over van zegenrijke woorden!
We lazen het vanaf vers 8. Echt een hemels tafereel.
En in de diepste zin van het woord vindt de profetie daarin uiteindelijk ook zijn ultieme vervulling: een hemels leven in Gods nabijheid.
De koppeling tussen Jesaja 58 en Mattheüs 25 is daarom echt een feit.
Maar ook nu al, voor de tijd hier op aarde, horen we Gods belofte van een gelukkig leven. Met God als een beschermende muur om je heen.
Die zijn hemel wijd voor je openzet om naar je gebeden te luisteren en die te verhoren.
God die antwoord geeft als je tot hem roept.
Roep je hem om hulp, dan zegt Hij: “hier ben ik!”. Ik zal er zijn!
Heerlijk toch, om God in je leven heel dicht bij te mogen weten?!
En als een bron van zegen in je leven te mogen ervaren.
Maar ook, dat je met Christus verbonden, zelf ook zult worden als een bron van levend water!
Mooi hè!
Want dat is nou precies wat de Geest van Christus met je doet.
Je hart vernieuwen en tot een bron van leven maken. (Plaatje 5)
En vol van zijn Geest, zul je ook steeds meer op Christus zelf gaan lijken.
Net als hij, liefdevol.
Opbouwend, herstellend. Door de mensen gewaardeerd.
Ze zullen lovende woorden over je je spreken.
En zo zul je tot een levensbron worden die nooit meer opdroogt.
Zodat je vreugde vindt in de HEER en zult genieten van het land dat Hij je geven zal. Tenslotte zelfs voor eeuwig gezegend, op een hele nieuwe aarde.
Dit is het evangelie van Gods belofte voor iedereen die het maar horen wil en er naar leven wil.
Jesaja eindigt zijn profetie met: “De HEER heeft gesproken”.
En mijn gebed is dat we het ook hier als gemeente allemaal hebben gehoord en begrepen.
Amen