**Preek over Joh.7:37-39 gehouden op 25 april 2021** - lezing: Ezech.47:1-7

1. Inleiding

Deze week kwam ik op een verrassende manier in contact met iemand die ik in jaren niet gesproken had. Het gaat terug tot de tijd voordat ik hier in Damwoude was - nou dan weet u wel: dat is héél lang geleden. Dan neem je eerst de tijd om bij te praten, je vertelt hoe het je in de voorbije jaren vergaan is, wat je hebt meegemaakt, hoe het nu met je is. Maar uiteindelijk was ik ook wel benieuwd hoe het stond met het geloof. Wel, zei de ander, ik weet het soms niet zo goed. Als je ziet wat er allemaal gebeurt tegenwoordig, dan heb ik weleens mijn twijfels over God. Als Hij dat allemaal weet en ziet, zou Hij het dan niet wat beter kunnen managen? Waarom merk je zijn invloed niet?

 Ik denk dat dat een heel herkenbare vraag is. Ik heb hem in allerlei varianten ook wel vaker gehoord. Waar is God vandaag de dag? Waar is Hij in de rare tijd die we nu meemaken? Het nadenken over die vraag heeft me geïnspireerd voor de preek van vanmorgen. Het bracht me bij een tekst uit het Johannesevangelie, en die is mijn tekst geworden. Ik lees hem u voor:

lezing: Joh.7:37-39

Jezus richt zich hier tot mensen die dorst hebben. Hoe merk je dat je dat hebt? Vaak voel je het. Maar je kunt het ook zien. Ik heb een paar kamerplanten in huis staan, waar je het af en toe echt aan kan zien, dat ik ze weleens vergeet. En als een tuin of een akker dorst heeft, dan zie je dat de groei en het bloeien uitblijft. Zo kan ook ons geloof dorst hebben. Dan floreert het niet meer. Het is misschien niet helemaal weg, maar het doet niet zoveel bij je. Of je raakt uitgedroogd door de hitte van het leven. Wel, daar heeft Jezus iets over gezegd. En als ik naar de tuin kijk die de wereld heet, dan merk ik aan alles: de bloei is er niet, hoofden zijn verhit, en harten zijn dor. Ook daar heeft Jezus iets over te zeggen. Maar voor ik daarnaartoe ga, wil ik vanmorgen een omtrekkende beweging maken. Want achter Jezus' woorden ligt soms een hele wereld aan gedachten - en dat is bij onze tekst ook zo. Er zitten allerlei herinneringen en verwijzingen in naar het Oude Testament, en daar wil ik iets van laten zien, een klein beetje, omdat ik denk, dat het dan nog veel meer gaat spreken. Daarom begin ik bij een profetie uit Ezechiël. Maar eerst luisteren we naar een bekend lied, en thuis mag u het meezingen.

Lied: Als een hert dat verlangt naar water

Lezing: Ezech.47:1-7

2. Uitleg

Gemeente,

Ezechiël was een profeet, die bijzondere dingen heeft gezien. En het mooie is dat hij dat zó beschrijft, dat we het bijna meebeleven. Hij is, vertelt hij, in de tempel. Nu moet u weten, dat die tempel op dat moment in het echt in puin lag. Het waren de donkere jaren in de geschiedenis van Israël, waarin het land verlaten was, en heel wat burgers waren gedeporteerd naar een vreemd land - ook Ezechiël hoorde daarbij.

 En vooral het verlies van de tempel woog zwaar. Want dat was de plek, waar hun geloof altijd was gevoed. Als ze in de tempel kwamen, dan beleefden ze: hier is God. Hier woont Hij. Hier hoort Hij ons, hier vergeeft Hij ons, hier wijst Hij ons de weg, hier zegent Hij ons. Maar dat is nu al jaren weg. Ze probeerden hun geloof vol te houden voor zover dat ging, maar er waren ook wel momenten dat het allemaal ver van ze af stond. We horen dat ook af en toe doorklinken, dat mensen zeiden: onze hoop is weg, de hemel is ons zeker vergeten, want al die dingen over God, we zien er weinig van uitkomen.

 In die omstandigheden kreeg Ezechiël dingen te zien. Hij werd meegenomen door een gids, die hem rondleidde in Jeruzalem, en vooral: hij zag de nieuwe tempel. Uitvoerig is de beschrijving, de gids heeft een maatstok mee, en alles vertelt: het is nog niet gedaan met het volk van God. Ze zullen God weer vinden, ze zullen op een dag weer naar de tempel kunnen om er te offeren en te zingen en de feesten te vieren, de schat van hun geloof.

 En dan wijst de gids hem iets bijzonders aan: Kijk, zie je dat daar? Daar, van onder de drempel, daar stroomt wat water! Dat was heel abnormaal. Want het water in de tempel moest normaal gehaald worden uit de bron, die net buiten de stad lag. Maar samen volgen ze het kleine stroompje, en het groeit - de gids laat Ezechiël een paar keer door het water lopen, en in het begin gaat het nog wel, maar als ze verder komen is het een rivier geworden waar je allen maar in kan zwemmen.

 Waar stroomt dat water naartoe? Het stroomt naar het oosten. Het stroomt in de richting van de woestijn. Het stroomt naar de gebieden waar alles dor is en zanderig en rotsig. En zo vertelt zijn gids, dan stroomt het naar de Dode Zee - en die naam droeg die zee niet voor niets. Daar was echt alles dood. In de Dode Zee is het water zo zout, dat er niet te leven is. Daar zat een verhaal achter, het verhaal van Sodom. De slechtheid van de mensen was daar zo erg, dat het leven er kapotgegaan was. Als een teken van de zonde lag dat zoute water daar, en soms kon je de geur van de zwavel nog ruiken. De boodschap van de Dode Zee is: jullie mensen kunnen de schepping kapot maken.

 Daar stroomt deze rivier, die als een stroompje in de tempel is begonnen naartoe. En dan kijkt Ezechiël om, en dan ziet hij dat er langs de oevers van het water van alles is gaan groeien, planten, struiken, bomen. De rivier verandert het landschap. De woestijn krijgt iets van het paradijs. En zelfs in de Dode Zee, zegt de gids, daar zullen weer vissen zwemmen, en er zullen vissers staan, die blij hun vangst uit het water halen.

 Een stroompje uit de tempel, dat een rivier wordt die de dorheid verdrijft en het dode tot leven brengt. Het begint heel klein. Maar wat zit er een kracht in! Het is de kracht van het altaar in de tempel, want daar zit de bron. Die bron is God zelf, die in de tempel te vinden is. De mensen in Ezechiëls tijd vroegen hetzelfde als wat we vandaag ook meer dan eens horen: waar is God? Waarom grijpt Hij niet in op aarde, waarom laat Hij het zo geworden? Het geloof is maar zo'n klein stroompje, en de dorheid en de doodsheid is overweldigend.

 Maar Ezechiël mag met dit prachtige beeld vertellen: onderschat dat kleine stroompje niet! Het komt bij het altaar vandaan, de plek waar hemel en aarde elkaar raken. Daar stegen de offers omhoog en kwam Gods zegen en Gods wet naar de mensen. De tempel, dat altaar, ze zullen er straks weer staan. En dan zal er iets van uitgaan, dat de nood niet alleen van Israël en van de gelovigen, maar van heel de wereld kan genezen en tot bloei kan brengen.

 En gemeente, wie in die stroom gaat staan, zal dat beginnen te ervaren. Zelf word je geheeld, als je de stroom van God naar je toe laat komen. Dan ontvang je liefde, genade, vergeving, hoop. Maar daar blijft het niet bij. Het water stroomt verder. Het stroomt ook naar de wereld van vandaag. Maar daarvoor gaan we nu naar Jezus. Maar eerst zingen we Psalm 65:5,6.

3. Preek over Joh.7:37-39

Gemeente,

In onze tekst beleven we een hoogtepunt. Het staat er zelfs letterlijk: het is het hoogtepunt van het feest - welk feest? Jeruzalem vierde Loofhutten. En dat was een van de blijste feesten dat Israël kende - en het is nog zo. De wijnoogst werd gevierd - daar word je meestal al aardig vrolijk van. Maar verder vierden ze dat God hen door de woestijn had geleid, ze vierden het beloofde land, en er zat ook heel veel hoop in, de hoop dat eens de wereld als het beloofde land zou zijn, nee: een paradijs zou worden - de grote toekomst van God hadden de feestvierders in gedachten.

 Het is het hoogtepunt van het feest. Op de laatste dag werd voor de zevende keer water geput uit de bron Siloam - en er klonk trompetmuziek bij, en de mensen zongen of riepen een profetie van Jesaja: we zullen met vreugde water putten uit de bron van de redding (Jes.12:3)! En dan droegen de priesters het water zeven keer rond het altaar, en dan goten ze daar het water uit. Dat stroomde dan van het altaar naar beneden. Het zat vol symboliek. Maar een van de betekenissen was: dit is het stroompje, dat een rivier zal worden. Het was een teken: we geloven en we zien uit naar het stromen van Gods genezende water naar de wereld!

 Want de tempel, die in de tijd van Ezechiël was verwoest, die mocht er weer staan, maar de wereld, die was nog altijd vol dorre en doodse plekken. De woestijn was nog altijd machtig onder de mensen, en het paradijs was voor de meesten in geen velden of wegen te zien. Maar op het Loofhuttenfeest vierden ze de toekomst en Gods bewaring op weg daarnaartoe, in vrolijkheid, en in allerlei gebruiken.

 En op het hoogtepunt van dát feest horen we Jezus roepen, roepen tot wie dorst heeft. Roepen naar de mensen die verlangen naar het beloofde land, die de dorheid en de triestheid op aarde beu zijn. Ze voelen het zelf: ze floreren niet zoals het misschien zou kunnen. Ze zijn verward, ze zitten vol vragen, ze denken soms: waar is God dan? Wel, dan kon je in Israël naar de tempel gaan, je laven aan de liederen en de offers en de andere feestgangers. De stroom die ons redt ontspringt waar God is.

 Maar Jezus roept: Kom bij Mij! Gemeente, dit is een hoogtepunt! De mensen die het hoorden werden er ook door geraakt, ze voelden er iets profetisch in, ook al begrepen ze het niet helemaal. Wat Jezus hier roept, is eigenlijk: Die plek, waar dat reddende water begint te stromen, die vind je bij Mij. Als je daarnaar verlangt, voor jezelf misschien, of om alles om ons heen - kom naar Jezus, en drink bij Hem.

 Want Jezus is veel meer dan een man, die eens heeft geleefd, en die goede dingen deed, wijze dingen zei, maar ook soms niet zo goed begrepen werd. Hij komt de redding brengen, en Hij wil het ons geven in onze dorst, en wat dor in ons is tot bloei brengen. Hij is een Bron van nieuw leven! Als je dorst hebt, kom bij Mij. Als je droog staat, drink van mijn water! Want dan komt het in je, alles waar Jezus voor staat. Vertrouwen in God, liefde in plaats van haat en wrok, vrede in plaats van het vermoeiende vragen: ben ik wel goed genoeg?

 En dan gaat het ook stromen door jou. Jij wordt zelf een kleine tempel, want rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Mij gelooft, zegt Jezus. En zó is God bezig op aarde. Door Jezus, het hoogtepunt, stroomt het naar de mensen, stroomt het door de mensen heen, stroomt het door ons heen.

 En gemeente, dat heeft onze tijd zo hard nodig. Want we zijn met zijn allen soms flink bezig die rivier van God af te dammen, hem stil te leggen, maar stilstaand water begint op den duur te stinken. Dan blijven we gevangen in onze eigen gedachten, of we volgen de wijsheid van de woestijn, waar het ieder voor zich is, waar het gaat om je eigen overleven, en na ons de zondvloed.

 Vanuit Jezus stroomt het levende water, en door te drinken laat je het stromen door je eigen leven. En zo stroomt het verder, want deze rivier verandert je, zoals het landschap veranderde dat Ezechiël zag. Hij brengt de Geest van Christus in je leven. En die is net zoals een rivier: altijd in beweging, altijd dingen op gang brengen, zodat de liefde van de Heer ook de liefde wordt van jou naar de mensen, zodat je moed vat en houdt als het tegenzit, als je de zorgen voelt - dan brengt Hij je vrede.

 Gemeente, dit is hoe God zijn schepping managet, om de vraag van het begin weer op te pakken. Hij doet dat niet in een ver kantoor, maar Hij heeft de werkvloer opgezocht, waar wij leven. En uit Jezus stroomt het de wereld in - en wil het stromen door jou heen. Als je dorst hebt, als je het allemaal niet snapt, als het je soms boos of verdrietig maakt wat je ziet - laat je verfrissen bij Jezus. En bij Hem mag je ontvangen, dat zijn Geest in je gaat leven, dat je een bron wordt, die anderen het leven laat zien.

 Amen.