**Preek Mat. 2: 17
1. Als alles duister is**In het huidige Bethlehem, bevindt zich de graftombe van Rachel.
Het is tot op de dag van vandaag een bedevaartsoort voor zowel Joden, Moslims als Christenen. In het bijzonder een plek waar mensen komen om te treuren over kinderloosheid of een kind dat zij verloren.

Rachel was één van de twee vrouwen van Jakob en had veel moeite gehad met het krijgen van kinderen. Na een lange tijd van kinderloosheid baarde zij Jozef.
Daarna kreeg ze nog een zoon, Benjamin.
Alleen, het uiterst verdrietige feit deed zich voor dat Rachel bij die bevalling stierf.
Dat gebeurde, onderweg naar Bethlehem, waar zij is begraven.
Jakob plaatste op haar graf een gedenksteen. (Genesis 35: 20)
En volgens de Joodse traditie is daar later een tombe op gebouwd. (Plaatje 1a)

Rachel is later het symbool geworden van de diep verdrietige moeders van Israël.
Toen de tien stammen in 722 voor Christus naar Assyrië werden gedeporteerd, werden ze in Rama verzameld en gegroepeerd.
Iets dat sterk doet denken aan wat er in ons land tijdens de oorlog met de Joden is gebeurd in kamp Westerbork. (Plaatje 1b)
De profeet Jeremia heeft veel van deze ellende met eigen ogen gezien en hoorde als het ware de geest van stammoeder Rachel klagen en huilen.
Een weeklacht die later door Mattheüs wordt vergeleken met de wanhopig huilende moeders, tijdens de afgrijselijke slachtpartij namens koning Herodes onder de kinderen van Bethlehem. (Plaatje 2)
Een verhaal om ijskoud van te worden.

Herodes.
Een geboren Edomiet.
Maar door goede vriendjes te worden met de Romeinse keizer, was hem het koningschap over Israël in de schoot geworpen.
Iets wat hij deed met strakke hand.
Want hij was een man belust op macht.
En achterdochtig als hij was, bracht hij iedereen om die een bedreiging vormde voor zijn troon en ontzag daarbij ook zijn bloedeigen familie niet!

Koning Herodes de Grote.
Hij wordt ook wel Herodes de bouwer genoemd.
De haven van Caesarea staat op zijn naam.
Ook is hij bekend van een aantal imposante bouwwerken en heeft hij om het Joodse volk te pleasen, in Jeruzalem zelfs de tempel prachtig laten restaureren.
Maar tegelijkertijd was hij dus ook berucht en gevreesd.
De man duldde geen tegenspraak noch tegenstand.
En zo heeft hij best een lange tijd op dictatoriale wijze kunnen heersen over Israël. Maar uiteindelijk is hij toch net als elk mens, gewoon gestorven en begraven.
Zijn graf is recent teruggevonden op de burcht Herodion, vlak bij Jericho. (Plaatje 3)

Vanuit de Bijbel kennen we Herodes toch vooral als de brute kindermoordenaar van Bethlehem.
Hij heeft daarmee de trekken gekregen van de Farao in Egypte, die zich vele eeuwen eerder op eenzelfde wijze vergreep aan onschuldige Joodse jongetjes, waaraan toen alleen Mozes ontkwam.
Herodes’ sterfdag is later door de Joden uitgeroepen tot een nationale feestdag!
En misschien kun je je daar alles bij voorstellen.
Want nog steeds weer zien we ze opduiken: antisemitische machthebbers die zich vergrijpen aan Gods oogappel.
Bedenk zelf maar de namen van de laatste tijd.
De kindermoord in Bethlehem is en blijft daarom een gruwelijk, en actueel verhaal.
Met genoeg stof tot nadenken!
En goed daarom ook dat het in de Bijbel staat.
Want laten we er na de vrede van Kerst niet voor wegvluchten.
Kerst is immers geen zoetsappig sprookje, maar ook keiharde realiteit.
Het begin van de eindstrijd tussen God en zijn grote tegenstander, de duivel.

De moord op de kinderen van Bethlehem.
De grote ontnuchtering!
Even was er een hemelse glans zichtbaar geweest in de velden rond Bethlehem.
Opgetogen engelen, vrolijke herders en knielende wijzen.
En acht dagen na de geboorte van het kind, die hoopvolle ontmoeting met Simeon en Anna op het tempelplein.
Zij zagen hem en geloofden in hem!
Ja, Jezus had twee oude mensen zielsgelukkig gemaakt!

Maar, hemelse vreugde roept duivelse woede op en maakt satanische krachten los. Als de duivel ergens hemels licht ziet, vliegt hij er op af om dat licht te doven en de lichtdrager te vernietigen. Jezus moet dood! Koste wat het kost!
Want anders kost het satan straks de kop!
Huiveringwekkend om te zien waar hij mensen toe kan aanzetten.
In één klap van hemels licht naar het helse duisternis.
Wat een contrast!

Hetzelfde contrast wanneer er juist rond kerst ook tegenwoordig nog overal ter wereld terroristische aanslagen worden gepleegd op Christelijke doelen.
Gruwelijke voorbeelden zijn er te noemen in Nigeria, Indonesië, Pakistan, Syrië, Irak en Egypte.
Let er maar eens op. Het gebeurt zo vaak!
Ik herinner me kerstmorgen, enkele jaren geleden.
De dienst stond op het punt te beginnen, toen het bericht van zo’n bloedige aanslag binnenkwam.
En de vraag was: wat doen we? De dienst door laten gaan?
Dat hebben we toen wel gedaan.
Maar we zijn wel begonnen met een weeklacht.
Samen zoekend naar troost.
 **“Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer.”**De weeklacht van Rachel.
Maar, niet getroost willen worden!
Kan dat wel? Is dat wel christelijk?
Met kerst zongen we immers nog: "Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal." En we weten: zonder troost houden we het niet uit!
Aan de andere kant: veel troost is slechts goedkope troost.
En Mattheus, de brenger van het evangelie van Christus aan de Joden, laat de gebeurtenis van de kindermoord in Bethlehem in eerste instantie dan ook in al zijn afgrijselijkheid staan.

Gemeente, het is niet toevallig dat de dichter Joost van den Vondel naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte uit Matheus een lied heeft gemaakt.
We hebben het zojuist samen gezongen.
Vondel wist namelijk uit persoonlijke ervaring wat verdriet was.
Want twee van zijn kinderen waren gestorven!
En bij het verlies van het eerste kind kon hij nog troost vinden.
In een gedicht noemt hij zijn overleden zoontje Constantijntje een ‘cherubijntje’.
Een engeltje.
Maar bij het verlies van zijn tweede kind schrijft hij dat de troost zélf ziek is en waarschijnlijk weldra zal overlijden.
Wat een ontroostbaar verdriet!
Alles lijkt zo duister!

**2. Ontsteek dan een lichtend vuur.**Maar, is er uit dit Bijbelgedeelte dan inderdaad helemaal geen troost te putten?
Het lijkt inderdaad zo.
Mattheus schrijft: **“zo ging in vervulling wat er gezegd is door de profeet Jeremia.”**
En dan volgen die woorden waarin staat dat Rachel weigerde getroost te worden.
Waarna het stopt.

Echter, als je naar de oorspronkelijke profetie kijkt, zie je dat Jeremia daarmee niet stopte!
Nee, er volgt meer.
Troost!!!
En dát is ook precies wat Mattheus bedoelt met “in vervulling gaan”.
Evangelisten die een Schriftwoord citeren, plaatsen deze namelijk altijd in de context van het hele Bijbelgedeelte.
Dat moet je als dominee dus ook altijd doen!
En als we dát bedenken, ontdekken we dat de profetie over Rachels weigering van troost, staat in het licht van Gods verlossing!!
Hoor maar, want: **“Dit zegt de HEER: Huil niet langer, droog je tranen. Je zorg voor hen wordt nu beloond–spreekt de HEER. Ze keren terug uit het land van de vijand. Je hebt een hoopvolle toekomst, je kinderen keren naar hun eigen land terug –spreekt de HEER.”**Jeremia profeteert hier al over de terugkeer van de kinderen uit de ballingschap.
Het geloof mag dus leven van de belofte dat wat het einde lijkt, het einde niet is en dat alle verschrikkingen niet voor altijd door blijven gaan.
Niet de beul heeft het laatste woord.
Er komt een dag dat alles rechtgezet zal worden wat scheefgetrokken is.
Er komt een nieuwe wereld, hoe onvoorstelbaar ook, waarin alle tranen, die wij hier nog niet van de ogen kunnen afwissen, door God afgewist zullen worden.

Gemeente, ook de kindermoord in Bethlehem is een gebeurtenis waar wij geen woorden voor hebben, waarbij ook theologen gaan stotteren en het geloof kan gaan wankelen op zijn grondvesten.
Maar het is niet het einde!
Want de heiland van de wereld is geboren.
Daar opent Mattheüs zijn evangelie mee.
Met: Immanuel, God met ons!
Hij is het die eens alle tranen van onze ogen zal afwissen.
Nee, het lijden van de mensen is nog niet afgelopen.
Maar aan de ontroostbaarheid is een einde gekomen.
Ja, er is hoop! Want de verlosser, op wie alle haat was gericht, weet aan de brute moordpartij te ontkomen.

Jezus ontspringt de dans vanwege Gods ingrijpen en vlucht samen met zijn ouders naar Egypte.
Iets denk ik, om dankbaar voor te zijn.
En toch, het roept ook vragen op.
Want waarom heeft de engel die vader Jozef in een droom waarschuwt, dat niet bij veel meer vaders en moeders gedaan?
Waarom krijgt de duivel zoveel ruimte om zoveel leed te veroorzaken?
Kun je wel blij zijn met de redding van Jezus, als je ziet welke prijs daarvoor betaald moest worden?
En, is vluchten niet erg zwak?
Jezus kwám toch juist op aarde om te sterven?

Allemaal begrijpelijke vragen.
Ik zit er zelf ook mee.
En goedkope antwoorden helpen ons hier niet verder.
Als we die al hebben.
Laat ik er slechts dit van mogen zeggen.
En ik hoop dat je er dan toch in berusten kunt.
Want God trekt zijn Zoon inderdaad uit Israël terug.
Smokkelt hem het land uit om als asielzoeker tijdelijk te verblijven in Egypte!
Maar dit is geen laffe vlucht!
Het is juist een strategische meesterzet!
Tot de tijd gekomen is om met satan af te rekenen.
Want dát dit te gebeuren staat, is zeker!
God hoort wel degelijk de jammerklacht van mensen in nood.
Ook het gehuil van de ouders van Bethlehem is hem niet ontgaan.
En Hij hééft zich over hun kinderen ontfermt!
Zij zijn bij hem.
Gegarandeerd!

Ja heus, God ziet alle onrecht dat door mensen wordt gepleegd.
En ook al krijgt het kwaad in deze wereld nog steeds ontzettend veel ruimte, God trekt eens een grens!
Het is de grens van de uiteindelijke overwinning op het kwaad door redder Jezus.
De grens die voltrokken wordt door het oordeel van rechter Jezus.
Dan zal satan boeten.
Ook de Farao en Herodes zullen dan boeten.
En Hitler zal boeten.
Ja, álle moordenaars die de kant hebben gekozen van het kwaad zullen dan boeten voor onvoorstelbaar veel leed dat zij hebben aangericht.
Boeten zullen zij voor de dood van elk mens, elk kind, elke baby, elk kind van God!
Boeten zullen ze voor de verscheurende pijn van alle wanhopige vaders en moeders!

Jezus is zelf nog maar een kind, als hij door God wordt teruggetrokken uit de frontlinie van de strijd.
Zijn tijd als Messias is nog niet gekomen.
Hij is er nog niet klaar voor.
Pas als het zover is, zal hij zich vrijwillig laten doden.
En wordt het één voor allen!

Maar er is nóg een reden waarom Jezus eerst naar Egypte moest gaan.
Er moest namelijk nóg een profetie worden vervuld.
Namelijk, die van Hosea: **“Uit Egypte heb ik Mijn Zoon geroepen”.**
Het doet denken aan de uittocht van het volk Israël onder leiding van Mozes.
Begrijpelijk, want ook Israël wordt in de bijbel regelmatig Gods Zoon genoemd.
Alleen, met Israël was de uittocht uit Egypte uiteindelijk niet goed afgelopen.

Alles leek voor niets geweest.
Met als gevolg een ballingschap om het volk weer bij de les te krijgen.
Iets wat slechts een tijdelijk en gedeeltelijk effect had.
Nee, Israël had niet waargemaakt wat God in zijn geboden had voorgeschreven.
Israël was welleswaar verlost Egypte, maar had opnieuw verlossing nodig.

En die verlossing is gekomen!
God houdt zich namelijk aan zijn belofte om zijn volk uit het diensthuis van de zonde, dood en duivel te bevrijden en te brengen in de eeuwige rust van het beloofde land.
Hoe?
Door de komst van Gods eigen Zoon, die kort daarna smadelijk naar Egypte moet vluchten.
Door Hem zal God zijn doel uiteindelijk realiseren.
Want met Jezus zal God werkelijk zijn eigen, aan de wet gehoorzame Zoon uit Egypte roepen.
Jezus!
En Jezus gaat de geschiedenis van Gods volk om zo te zeggen dus helemaal over doen.
De kindermoord overleeft hij, net als Mozes.
De terugkeer naar het beloofde land, net als Mozes.
Zie je?
Jezus kiest hetzelfde startpunt als Israël destijds.
En alles wat hij onderweg tegenkomt aan zonden, eigenwilligheid en afvalligheid neemt hij op zich als een bezemwagen!
Zo draagt Jezus Gods oordeel over Israël.
Ja, met Jezus’ levensloop komt Israëls levensloop tot rust!

Laten we voortaan op die manier luisteren naar de aanhef van de tien geboden.
Waarin God spreekt over bevrijding.
Want die bevrijding komt pas op vaste grondslag te staan, omdat God niet alleen Israël en ons uit Egypte heeft bevrijd, maar ook zijn Zoon Jezus daaruit vandaan geroepen heeft. Om ons volledig en definitief te kunnen verlossen!

**3. Een vuur dat nooit meer dooft.**Mijn br/zr, jongelui, gasten, met deze verlosser mag ook jij verbonden zijn.
Ja, dát is het evangelie.
Ook al leef je nu nog in een wereld die kreunt en steunt van ellende.
Ook al moet je nu nog lijden aan de zonde.
Tors je aan de gebrokenheid hier op aarde.
En heb je nog steeds te kampen met duivelse aanslagen op je leven en gezondheid.
Maar wie door het geloof één is met hem, ontvangt verlossing van dat alles, en eeuwig leven.
Jezus Christus is in leven en sterven onze énige troost!
Hij is het licht voor de Wereld.
Gods lichtend vuur, een vuur dat nooit meer dooft……

Voor het Israëlische regeringsgebouw in Jeruzalem, de Knesseth, staat een grote bronzen Kandelaar, de menora.
Een kunstwerk van Benno Elkan. (Plaatje 4)
In 26 taferelen beeldt hij de geschiedenis van het volk Israël uit.
In het centrum staat de geloofsbelijdenis, uit Deuteronomium 6:4: “Hoor Israël de Here is de énige!”
En op die kandelaar staat ook de afbeelding van Rachel, die huilt om haar kinderen.
Naast haar Ruth, met in haar hand drie kandelaren en een kroon erboven.
Een symbolische voorstelling van de drie geslachten die er dan nog zijn tot aan David, die verwijst naar de komende Messias.
Tot die tijd van de Messias weent Rachel om de kinderen die niet meer zijn.
Wij geloven dat de Messias, de zoon van David is gekomen.
En zijn komst betekent weliswaar al verzoening met God, maar nog niet de doorgebroken verlossing van heel de aarde!
Satan gedraagt zich nog steeds als heerser.
Nog steeds is het geklaag en gehuil op aarde niet verstomd.
Maar er komt een dag dat alle huilen in lachen zal omslaan.
En dat kinderen niet vermoord, maar gezegend worden.

Met dat vooruitzicht mogen we leven.
Met die toekomst in het verschiet.
Een toekomst vol van hoop.
En een uitzicht dat je hopelijk bemoedigen zal om te kunnen leven in een tijd die soms zwaar van donkerheid is.
Want het wordt weer licht!! Als Jezus terugkomt.
Blijf hem verwachten!
Ja, blijf hopen op zijn woord.
Want in alle duisternis heeft God een lichtend vuur ontstoken, een vuur dat nooit meer dooft.
Amen