Mattheüs 2  
  
**1. Oosterburen op kraamvisite**Wie van jullie weet het nog?  
Vorig jaar 21 december.  
Het was heel bijzonder.  
Uitgerekend op de kortste dag van het jaar, kwamen de planeten Jupiter en Saturnus voor het oog samen. (Plaatje 1)   
Ja, sinds 1623 stonden deze twee gasplaneten niet zó dicht bij elkaar aan de hemel.  
Alhoewel, dichtbij?  
In werkelijkheid zaten er nog miljoenen kilometers tussen.  
Maar voor het oog was het alsof ze samensmolten.  
Een verschijning die deed denken aan de kerstster van Bethlehem.  
  
In het jaar 7 v. Chr. schoven Jupiter en Saturnus zelfs drie maal voor elkaar langs. In mei, oktober én december.  
Echt een zeer zeldzaam verschijnsel.  
En de astrologen in die tijd hadden zoiets dan ook nog nooit meegemaakt!  
Op een oude kleitablet die in de buurt van de oude stad Babylon is gevonden, staat deze gebeurtenis beschreven.  
En het riep natuurlijk ook vragen op.  
Had deze mysterieuze verschijning aan de sterrenhemel wellicht ook een bijzondere betekenis?   
Want Saturnus werd destijds beschouwd als “vader-god” en Jupiter als “zoon”.  
Meteen na hun samensmelting gingen ze weer uit elkaar.  
En dat moest wel duiden op de geboorte van een heel bijzonder kind!  
Misschien wel een godenzoon! In elk geval een koningskind!  
Bovendien vond dit verschijnsel alle drie de keren plaats in het sterrenbeeld “Vissen”, wat volgens de wetenschappelijke traditie voor het land Israël staat.  
Twee jaar later , in maart van het jaar 5 v. Chr. verschijnt er 70 dagen lang een komeet aan de hemel.   
Hét teken in die tijd van de geboorte van een koning.  
Er is zelfs een Chinees geschrift gevonden waarin staat vermeld: “In het 2e jaar van de regering van Chien-ping, in de 2e maand, verscheen er 70 dagen lang een ster met staart in de sterrengroep Geit.”  
En dát is mogelijk het moment geweest waarop een aantal astrologen uit het oosten besluiten om op pad te gaan.  
Op zoek naar die nieuwe koning!  
Kometen kunnen vele weken met het blote oog zichtbaar aan de hemel blijven.  
Soms zelf overdag.  
En zo komen ze uiteindelijk aan in Jeruzalem, de hoofdstad van Israël.  
Ja, want als er érgens in dit land een nieuwe koning is geboren, dan toch zeker wel in de koningsstad.  
  
Ach, misschien vind je het best een interessant verhaal tot nu toe.  
Maar het roept denk ik ook vragen op.  
Zoals deze: hoe kan Jezus in het jaar 5 voor Christus geboren zijn?  
Dat klopt toch niet met onze jaartelling?  
Is Jezus dan niet gewoon geboren in het jaar 1?  
Kijk, ik snap de verwarring.  
Maar we weten inmiddels ook dat er in onze huidige Westerse jaartelling, die pas ergens in de zesde eeuw met terugwerkende kracht is geïntroduceerd door een monnik, een rekenfout zit van enkele jaren.  
Dat weten we omdat Herodes de grote leefde van ca. 73 tot het jaar 4 v. Christus.   
  
Terwijl we hem in Mattheüs 2 tegenkomen nadát Jezus al geboren is en ook geen baby meer is, maar al een kind wordt genoemd.  
Kortom, met een tijdscorrectie van 5 jaar klopt het verhaal precies met de datering van de hemelse verschijning, die we de “ster van Bethlehem” zijn gaan noemen.  
De ster die door wijzen uit het oosten werd gezien en deed besluiten om bij de pasgeboren koning op kraamvisite te gaan.  
  
**2. Wijzen en dwazen.**Wijsheid en dwaasheid liggen vaak dicht bij elkaar.   
Net zoals ook genialiteit en gekte soms aan elkaar grenzen.   
Niemand zal vandaag de dag bijvoorbeeld betwijfelen dat Franciscus van Assisi een belangrijk kerkvader was uit de 12e eeuw.  
De huidige paus heeft heel bewust zijn naam overgenomen.  
Maar toen Franciscus zelf eeuwen terug het evangelie predikte op de marktpleinen gooide men stenen naar hem maakte men hem uit voor dwaas.  
Zelfs zijn eigen vader verklaarde hem voor gek!  
  
Of denk ook maar aan Paulus.   
Zijn apostolische brieven hebben in de kerken groot gezag.   
Maar in zijn eigen tijd werd hij op de Areopagus in Athene uitgemaakt voor praatjesmaker. Kletskous, dwaas.   
Maar Paulus draaide het om en gebruikte het als een soort geuzennaam**.  
“Wij zijn dwaas omwille van Christus, terwijl u dankzij Christus zo geweldig wijs bent”**, zegt hij in **1 Kor. 4:10.**Dwazen omwille van Christus.  
Ja, want hoewel Jezus tegenwoordig door vriend en vijand gezien wordt als een zeer wijs man, zijn tijdgenoten scholden hem uit.   
“Hij is bezeten, hij is gek”, roepen ze in Johannes 10**.   
“**Waarom luisteren jullie nog naar hem?”

En het is vandaag de dag niet heel veel anders.   
Christenen worden door velen nog steeds gekkies genoemd.   
  
Gemeente, het is maar een dun lijntje tussen wijs en dwaas.   
Dat zien we ook terug in het verhaal dat we samen lazen.   
We komen er wijzen in tegen uit het oosten. (Plaatje 2)  
Hooggeschoolde en invloedrijke mensen.  
Uitblinkers in meetkunde, wiskunde en sterrenkunde.  
Waren het er drie? En heetten ze Caspar, Melchior en Balthasar?  
Het wordt wel beweerd.  
Maar we weten het niet zeker, want de Bijbel zelf zegt er namelijk niets over.  
  
Er wordt trouwens ook wel gedacht dat het helemaal geen wijzen waren, maar drie koningen!  
En vandaar dus dat er in de christelijke traditie jaarlijks op 6 januari het driekoningen feest wordt gevierd.   
Deze week dus.  
Maar ach weet je, ook die gedachte dateert pas ergens sinds de 10e eeuw.  
Gebaseerd op de symboliek dat de heersers van alle volken zich moeten onderwerpen aan Jezus Christus én het christendom.  
In de Bijbel worden ze trouwens geen wijzen, geen koningen, maar magiërs genoemd.  
En ook dat is best bijzonder.  
Omdat in de Bijbel nou juist ook zo indringend tegen de gevaren van magie wordt gewaarschuwd!  
In elk geval, uit niets blijkt dat het om gelovige mannen moet zijn gegaan.  
Wat wel interessant is om even te noemen, is de link met Genesis 25.  
Daarin kun je lezen hoe Abraham de zes zonen die hij samen met zijn latere vrouw Ketura kreeg, beladen met dure geschenken wegzond naar een land in het oosten.  
Ver bij zijn zoon Isaak vandaan.  
Omdat alleen Isaak de zoon van Gods belofte was.  
Uit hem zou de beloofde verlosser voortkomen.  
Ja, en nu *is* die verlosser er.  
Zoon van David, zoon van Abraham, zo begint Mattheüs zijn evangelie!  
En nu keren ze terug.  
Die andere zonen van Abraham.  
Als magiërs.  
Beladen met dure geschenken, om dé zoon van Abraham te eren en aanbidden.  
Kortom, zomaar even een betekenisvolle knipoog vanuit het oude testament.  
  
Zie ze gaan.  
Met al hun kennis en kunde besluiten de magiërs een kostbare en gevaarlijke reis te ondernemen om eer te bewijzen aan een pasgeboren kindje.  
Opvallend hoe weinig voorzichtig en doordacht ze te werk gaan!  
Ze blinken beslist niet uit in stille diplomatie.  
Nee, ze veroorzaken juist een heleboel opschudding, door in de koningsstad Jeruzalem, heel naïef en openlijk navraag te doen naar de pasgeboren koning van de Joden!  
Alleen, dé koning van de Joden heette in die tijd Herodes!  
En toch, geen enkele terughoudendheid, geen aarzeling.   
Ze vragen ook niet óf dit koningskind is geboren maar wáár het is geboren.  
  
Herodes.   
Hij heeft niet zo'n beste reputatie.   
We kennen hem als een man met onverzadigbare honger naar macht.   
Door politieke spelletjes met Rome en uitschakeling van al z'n tegen­standers had hij het tot koning van de Joden geschopt.   
Terwijl hij zelf helemaal geen Jood was, maar een Edomiet.  
Geen afstammeling van Jakob dus, maar van Ezau.   
Keizer Augustus uit Rome kende hem persoonlijk en schijnt eens gezegd te hebben: ‘Ik zou nog liever een varken van Herodes zijn dan zijn zoon.’   
Herodes at namelijk geen varkensvlees, maar toen het zo uitkwam, vermoordde hij wel twee van zijn zonen, een zwager, een van zijn vrouwen, een paar schoon­moeders, en allerlei andere mensen die hem niet bevielen.   
Een wantrouwige man, die zijn troon met een hoop smeergeld had bemachtigd en met een schrikbewind overeind hield.   
De mensen in zijn omgeving liepen op hun tenen en wogen hun woorden op goud­schaaltjes.   
Alle mensen in Jeruzalem hielden hun mond over politieke onderwerpen.   
Want als Herodes er lucht van kreeg…  
En Herodes krijgt er lucht van…  
Namelijk, van het bericht dat er vreemden uit het Oosten zijn gekomen die stellig beweren dat er een koning der Joden moet zijn geboren.   
Bij niemand gaat een belletje rinkelen, behalve bij deze sluwe Herodes.   
Ja, bij hem daagt het in het Oosten. Het licht schijnt overal!  
Alleen, Herodes lijkt wel als enige te beseffen dat het hier dus zou kunnen gaan om die al eeuwen lang verwachte Messias!  
En als dat waar is, loopt zijn troon pas echt gevaar!  
Bij Herodes, een vijand van God, gaan dus meteen alle alarmbellen af!   
Ja, hij krijgt als instrument van de duivel een woede- en angstaanval.   
  
En hoe opmerkelijk wat hier gebeurt!   
De duivel heeft blijkbaar veel eerder door wat er aan de hand is, dan Gods eigen volk!  
Misschien wel een belangrijke les ook voor ons vandaag.  
Dat Gods vijanden alerter zijn op de dingen die er in de wereld gebeuren dan de mensen die leven binnen Gods verbond……  
  
Herodes ontsteekt in woede.   
Hij schrok hevig, zo lazen we, en heel Jeruzalem met hem.  
Ja, want nu reageert het volk van Jeruzalem blijkbaar wel!  
Waar de vraag van de magiërs nauwelijks impact had, daar gaat de woede van Herodes als een storm door de straten van Jeruzalem.   
En angst doet de mensen van schrik verstijven.   
Angst voor de reactie van Herodes.  
Want deze man is onberekenbaar en levensgevaarlijk.   
Kerst, het zou het feest van vrede moeten zijn.  
Maar duivelse razernij lijkt daar meteen een stokje voor te willen steken.  
Ja, de oude slang die weet dat zijn uur geslagen heeft, verzet zich wild tegen zijn einde dat overduidelijk is ingezet.  
  
Gemeente, wijs en dwaas liggen vaak ogenschijnlijk dicht bij elkaar.   
Maar zijn tegelijkertijd tegenovergesteld.  
Je proeft die tegenstelling ook in de houding van de twee categorieën wijze mannen die we in Mattheüs 2 tegenkomen.   
Neem nou de hogepriesters en Schriftgeleerden die door Herodes worden opgetrommeld. (Plaatje 3)  
Dat zijn echt heel wijze mannen.   
Ze beheersen hun vak en hebben wat de Bijbel betreft alles goed op een rijtje.  
Tegelijk begrijpen ze er niets van!  
En zijn ze ziende blind.   
Want hun weten en kennen is gestold en verstard.  
Het brengt hen ook op geen enkele manier in beweging.  
En dus geen lange stoet, op weg naar Bethlehem.   
Ze kennen de Schrift als hun broekzak maar zitten muurvast in hun oude denkpatroon en traditie.   
En dus gaan ze na afloop weer gewoon terug naar hun werk in de tempel.   
Onderweg misschien nog verhit discussiërend over de juiste uitleg van Micha 5.  
Ja, hete hoofden, maar met een hart dat koud blijft als steen.   
Geen van hen die zegt: “Komt laten wij aanbidden, die koning!”  
Zij denken dat ze Gods Woord kennen, maar hun hart is niet gericht op Gods belofte. Op het evangelie! Op Christus!  
Nee, als alles alleen nog om je eigen religieuze regels en standpunten draait, hoor je inderdaad vaak Gods stem niet meer.   
Dat maakt je horende doof en zorgt er voor dat je het spoor naar Christus toe bijster raakt!.  
Zó wijs, en dan toch zó dwaas!  
Hoe wijs ben jij?  
En hoe warm is jouw hart?  
Voor Koning Jezus?  
  
Moet je zien wat er gebeurde bij die wijzen uit het oosten.  
Ze kennen de Bijbel niet en moeten het doen met slechts één aangedragen Bijbelvers uit Micha. Maar dat éne vers zet hen wél meteen in beweging!  
En zo kom je ze in Mattheüs 2 dus beide tegen: dwaze wijzen en wijze dwazen.   
Maar wie is hier nu eigenlijk de dwaas en wie is er werkelijk wijs?   
  
Want wie werkelijk wijs is, gaat toch zeker op weg om de pasgeboren koning te aanbidden?!  
Ja, een woord dat er uit springt is “aanbidden”.   
“Eer bewijzen” staat er in de nieuwe Bijbelvertaling.  
Je komt het in het tekstgedeelte wel drie keer tegen.   
Zelfs een keer uit de mond van Herodes! (vers 8)   
Maar dat was een leugen.   
Want, Herodes op de knieën voor een kind?   
Hooguit wil hij het de laatste eer bewijzen.   
Want zijn besluit staat vast: dit kind moet dood!  
  
Maar échte aanbidding, dat is wél waar het de echte wijzen om gaat.  
Dus als zij eenmaal in Bethlehem aankomen, en baby Jezus zien, vallen zij plat voorover voor hem op de grond. (vers 11).   
NB, heidense mannen in volledige toewijding en overgave!   
Nee, het zijn beslist geen mensen van reserves en slagen om de arm.   
Ze hebben niet maar ‘iets’ met Jezus, maar geloven blijkbaar écht dat dit kind álles belichaamt waar zij naar hunkeren en verlangen.   
Ze vertrouwen zich aan dit kind toe en geven het hun kostbaarste geschenken.  
Goud, wierook en mirre.   
Ja, het mag wat kosten als je het licht hebt gezien!  
En dat is ook precies wat wijsheid is: het vermogen om dwars door bepaalde dingen heen te kijken en te doorzien wat daarachter werkelijk gebeurt!   
  
**3. Wees wijs!**De oude kerkvader Tertulianus zei ooit: “Ik geloof, omdat het absurd is”.  
En hij bedoelde daarmee zoiets als: het geloof heeft altijd iets tegenstrijdigs dat je met je verstand niet bevatten kunt.   
Want, de redder van de wereld wordt een uiterst kwetsbare en afhankelijk kindje?   
De Heer die de hele kosmos draagt wordt toevertrouwd aan mensenhanden?   
Hij die omhuld is met hemelse glorie, wordt in schamele doeken gewikkeld?   
Inderdaad, het evangelie is een bespottelijk, absurd en dwaas verhaal!   
Het verhaal van de almachtige God die zichzelf als een baby de wereld binnensmokkelt.   
Alleen inheemse herders en oosterse vreemdelingen bewijzen hem eer.   
En het kind is al meteen een speelbal van menselijke grillen, van volkstellingen en van bruut geweld.   
Ja, het koningschap van Jezus staat bol van tegenstrijdigheden.  
Het is een koningschap dat er al is en toch nog niet!   
Het is een koning die alles op zijn kop zet met uitspraken als: “Als je zwak bent, ben je sterk.” “Als je je leven wilt behouden, zul je het verliezen.”   
“Als je wiltontvangen, moet je geven.” “Als je sterft, zul je leven.” En, “Vele eersten zullen delaatsten zijn.”   
Zo wijs, maar begrijp jij er nog iets van?  
  
Terug naar het verhaal.  
De magiërs blijven alleen over.   
Er gaat niemand met hen mee.  
Geen kinderen die voor de optocht uit dansen.  
Geen grote mensen die luidkeels “Hosanna!” zingen.  
Nee, de Jeruzalemmers hebben het veel te druk met ándere zaken.  
Opgeslokt door het drukke leven is er geen ruimte voor koning Jezus.  
Herkenbaar?  
  
Gemeente, is het niet vreemd dat we van een stelletje vreemde Oosterlingen moeten leren hoe je Kerstfeest moet vieren?  
En denk nou niet dat dat in onze tijd beter is.   
Want hoe verschillend reageren mensen ook vandaag nog op het evangelie van de geboorte van Gods Zoon?  
Laten we niet verbaasd zijn dat velen hun schouders er voor ophalen.  
Want ook al heeft menigeen de mond vol van de kerstgedachte en de buik nog vol van het kerstdiner, de meesten staan nog steeds niet te trappelen om koning Jezus te aanbidden.   
Nee, oppervlakkigheid houdt velen nog steeds gevangen.   
Er zijn zelfs politieke krachten in Europa die pogingen doen om het kerstfeest helemaal af te schaffen!  
Omdat het te beledigend zou zijn voor andere religies.  
Steeds meer mensen die door eigendunk en ongeloof verblind raken voor het Licht van de wereld.   
En dat is zó zonde!  
Want wat mis je dan veel! Ja, álles raak je kwijt!   
Het doel van je leven!  
Ik hoop daarom van harte dat jij wijzer zult zijn.  
Want de wijzen hebben goed gekeken naar wat anderen niet zagen.  
Zij begrepen wat anderen niet wilden weten.   
Zij luisterden naar wat anderen niet wilden horen.   
Deze baby is de koning van de Joden!   
De aan de wereld beloofde Messias, voor wie eens iedereen zich buigen zal!   
En ze bieden hem hun geschenken aan: goud en wierook en mirre.   
Kostbaarheden, die in het hele oosten als bijzonder waardevol golden.   
Goud: het symbool van rijkdom en waarde.   
Wierook: het symbool voor eerbied en verheerlijking.   
Mirre: het symbool voor liefde en intimiteit.   
Kortom, hun rijkdom, eer en liefde leggen zij neer voor Jezus, hun verlosser!  
Want hoe klein hij ogenschijnlijk ook lijkt.  
Hij is de allergrootste!  
Maar dan moet je je ogen daar wel voor willen openen.  
Want anders zie je het niet.  
Ja, het leek een gewoon huis, een gewone vrouw en een gewoon kind.  
Maar wie gelooft, die ziet meer: Gods Zoon als mens op aarde gekomen.  
Christus de Heer, de vorst van de engelen, de zaligmaker van de wereld.   
De koning van de vrede.   
Wie met de wijzen op weg gaat en in geloof zijn oren opendoet voor het woord van God, die ziet veel meer dan alleen een hulpeloos kind.   
Dan leer je knielen en aanbidden.   
Dan geef je jezelf aan hem over. (Plaatje 4)  
Met alles wat je hebt.  
Met je zilver en je goud.  
Je kracht en je verstand  
Met je wil, je hart en je liefde!  
Volledig aan hem toegewijd.  
Wil je dat?  
Wees dan wijs!  
En laten we hem samen zingend eerbewijzen!  
Amen.