**Preek over Zacharia 1:7-2:4**

**De nacht**

‘Vannacht had ik een visioen.’ ’s Nachts, als je niet kunt slapen, dan is de wereld anders. Het is stil. Er is geen afleiding. Je bent alleen met jezelf. Er komen gedachten bij je op die anders meer op de achtergrond blijven. Bij mij zijn dat niet altijd vrolijke gedachten. De stilte van de nacht roept gevoelens van eenzaamheid op, de donkerheid van de nacht voelt onheilspellend. Wat voor gevaar is er in de nacht, wat gaat er nog gebeuren.

‘Vannacht had ik een visioen’, zegt Zacharia. Het visioen is als een droom – sommige beelden zijn scherp en sommige ervaringen zijn sterk, maar niet alles is logisch of duidelijk. En niet van alles is duidelijk wat het betekent. Zacharia ziet ruiters tussen de mirtenstruiken. Ze zijn in opdracht van de HEER de aarde overgetrokken en nu rapporteren ze.

**Vredig en stil**

‘Overal op aarde is het vredig en stil.’ Wat een goed nieuws. Na jaren van oorlog en geweld is er vrede. Er is vrede in de wereld waar Zacharia woont. Er trekken niet voortdurend meer machtige legers tegen elkaar op, die onderweg plunderen, platbranden en moorden. Er is vrede. Het is rustig en stil.

Het lijkt op onze tijd, zou je kunnen zeggen. Als je de geschiedenis van Europa bekijkt is die vol oorlog en geweld. Er werden in de vorige eeuw twee wereldoorlogen uitgevochten. En ook in de eeuwen ervoor waren allerlei oorlogen tussen bv. tussen Frankrijk en Duitsland, Nederland en Engeland, Turkije en Oostenrijk. Nu kun je Europa veilig doorkruisen van Athene tot aan Londen of van Stockholm tot aan Madrid. Het is overal vredige en stil

**Vredig en stil?**

En toch kan het knagen. Het gaat goed, er is vrede, veiligheid, genoeg te eten. Dat is iets om blij mee te zijn. En tegelijk is dat soms alleen de oppervlakte. Want is dat wel voor iedereen zo? Er zijn hier in Europe, ook vandaag bij ons, mensen die de oorlog ontvlucht zijn. Als je dat meegemaakt hebt, is je hart niet vredig en stil. Aan de randen van Europa gaat het mis. In Oekraïne is nog steeds geweld. Degenen die de MH17 uit de lucht schoten zijn nog steeds niet veroordeeld.

En ook persoonlijk kan je leven anders in elkaar zitten. Als je vluchteling bent. Als je niet mee mag doen omdat je niet genoeg geld hebt, niet slim genoeg bent, een andere kleur of geaardheid hebt. Als je op school gepest wordt. Fijn dat er vrede is, maar het is niet genoeg voor jou.

Dat is ook ongeveer de situatie van de mensen in Jeruzalem in de tijd van Zacharia. Er is een periode van vrede aangebroken onder de regering van de Perzen. Net zoals de Jeruzalemmers zijn er heel wat volken na een periode van ballingschap weer naar hun eigen land teruggekeerd. Het lijkt dus goed te gaan, maar de praktijk is anders. Ze worden nog steeds lastig gevallen door de mensen in hun omgeving. Het leven is duur, gevaarlijk en Jeruzalem is nog steeds een halve puinhoop en de tempel is een ruïne.

Het klopt gewoon niet. Ze zijn terug uit ballingschap, ze wonen weer in Jeruzalem, maar het is gewoon niet zo dat alles weer goed is. Het blijft voelen alsof Gods woede over de zonde van zijn volk niet voorbij is. Alsof het nog steeds niet goed is tussen God en zijn volk.

**Hoe lang nog?**

Misschien heb je dat gevoel ook wel eens. Het leven is niet zoals het bedoeld is. God is liefde. Maar eigenlijk voel je dat, zie je dat niet zo. Wil God wel het goede voor ons? Maar waarom voel je je dan soms in de steek gelaten. Waarom dan die moeilijke dingen die in je leven gebeuren? Die in deze wereld gebeuren? Kan het God wel werkelijk iets schelen?

In zijn visioen hoort Zacharia een engel: ‘HEER van de hemelse machten, hoe lang zal het nog duren voor u erbarmen toont met Jeruzalem en de steden van Juda, waarop u nu al zeventig jaar verbolgen bent?’ (1:12) Bijzonder dat een boodschapper van God zich schaart aan de kant van de mensen. God zelf wil kennelijk zelf aan onze kant gaan staan. Met ons meeleven. Zoals Jezus dat ook deed.

Het lijkt op een verzuchting die je vaker in de Bijbel tegenkomt. Bijvoorbeeld in Psalm 90 - Al onze dagen gaan heen door uw woede, wij beëindigen onze jaren in een zucht. Keer u tot ons, HEER – hoe lang nog? Ontferm u over uw dienaren. (Psalm 90:9,13) Wat erop aarde gebeurt is niet zomaar. Je kunt daarin God ook missen of zelfs het gevoel hebben dat Hij zich tegen je keert.

Jezus zelf, de Zoon van God, riep het uit: ‘Mijn God waarom hebt U mij verlaten?’

**Het antwoord ‘Brandend van liefde’**

Maar er komt antwoord. De engel krijgt troostende en bemoedigende woorden te horen. En geeft door wat Zacharia moet doorgeven: ‘Brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion.’ God brandt van liefde voor zijn mensen. Alles komt goed. De vijanden die Gods volk blijven lastig vallen worden gestraft. Ze zijn te ver gegaan. De tempel zal worden herbouwd. En de stad wordt herbouwd. De steden zullen weer overvloeien van voorspoed. De mensen in Jeruzalem zullen worden getroost. God kiest hen opnieuw uit!

Later in Zacharia worden die woorden nog eens herhaald: ‘met vurige liefde neem ik het op voor Jeruzalem’. Dan wordt het beeld nog meer uitgewerkt.

Dit zegt de HEER: Ik keer terug naar de Sion en kom in Jeruzalem wonen. “Stad van trouw” zal Jeruzalem heten, en de berg van de HEER van de hemelse machten “Heilige berg”. 4Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, 5en de straten zullen krioelen van de spelende kinderen. 6Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Ook al lijkt het jullie, die van dit volk nog over zijn, nu onmogelijk, waarom zou het voor mij onmogelijk zijn? – spreekt de HEER van de hemelse machten. (Zacharia 8:3-6)

En verderop wordt gezegd: ”Grote en machtige volken zullen naar Jeruzalem komen om daar de HEER van de hemelse machten te vereren en zijn gunst af te smeken. 23En dit zegt de HEER van de hemelse machten: Als die tijd is gekomen, zullen tien mannen uit volken met verschillende talen een Joodse man bij de slip van zijn mantel grijpen met de woorden: “Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat God bij u is.” (Zacharia 8:22-23)

Dat lijkt in de tijd van Zacharia nog onvoorstelbaar. Dat de stad weer opgebouwd wordt? Dat het leven weer mooi wordt? Laat staan dat er mensen van de hele wereld bij hen willen horen?

**De vervulling**

Intussen is dat waar geworden. Letterlijk reizen er elkaar jaar duizenden, honderdduizenden, miljoenen mensen naar Jeruzalem omdat het de stad van de God van Israël is. En intussen zijn er nog veel meer mensen die inderdaad zeggen: wij willen ons bij jullie aansluiten, wij willen bij jullie Israël horen, want wij hebben gehoord dat God met jullie is. We willen bij God en bij zijn volk horen. Christenen zijn dat ook vaak vergeten. Ze dachten dat ze bij God konden horen, zonder bij Israël te willen horen, maar volgens de Bijbel is dat onmogelijk. God is met Israël begonnen. Dat is het volk dat Hij uitgekozen heeft. Wie bij Hem wil horen, wordt, zegt de Bijbel, als het ware toegevoegd aan dat volk.

Dat wij hier vanmorgen zitten is een vervulling van die belofte. Dat God zijn stad, zijn volk weer in ere herstelt. Dat mensen van de hele wereld bij dat volk willen horen. We zingen vanochtend de Psalmen, de liederen van dat Israël.

Tegelijk heeft dat lang geduurd. Het was niet zo van de een op de andere dag. En het is nog niet compleet. Want in Israël is nog steeds geweld. De pelgrims die in Jeruzalem komen: Joden, christenen, moslims, kunnen elkaar soms niet luchten of zien. De vrede is er nog steeds niet helemaal.

We wachten nog steeds op de vervulling van de belofte. Dat kan je aan twijfelen brengen. Maar herinner dan die woorden uit Zacharia ‘brandend van liefde neem ik het op voor Jeruzalem en Sion’. Dat heeft God laten zien in Jezus Christus. Dat vieren we in het Avondmaal: God gaf zichzelf in Jezus. Hij werd mens, gaf zijn leven voor ons. Brandend van liefde heeft God het voor ons, voor jou, voor u, voor mij opgenomen.

**Nu**

Geef daarom de moed niet op. Hoe moeilijk het leven misschien soms is. Of hoe ver weg God misschien soms lijkt. Of hoe moeilijk je het ook vindt om te blijven geloven. God doet wat Hij belooft. Dat is vroeger gebeurd, dat zal in de toekomst gebeuren. Hij brandt van liefde voor je.

Dat betekent dat je blij kan zijn met alles wat er goed is, bijvoorbeeld met vrede en veiligheid in Nederland. En tegelijkertijd hoef je wat er nog niet goed is niet weg te stoppen. Mag je soms mee roepen met de engel uit het visioen van Zacharia: ‘Hoe lang nog, HEER?’

En tegelijkertijd houd vol. Het komt goed. Er komt vrede. Vanuit die hoop kun je nu ook vrede zoeken. Je inzetten voor vrede. Je inzetten voor mensen die geen plek hebben. Telkens weer opnieuw. Niet opgeven, omdat je het gevoel hebt dat het niet goed komt. Want het komt wel goed. God heeft dat belooft. En te leven in dat geloof, dat begint in de kerk bij het Avondmaal. We vieren Avondmaal omdat God vrede met ons heeft gesloten door Jezus. Daar leren we ook vrede te sluiten met elkaar.

God brandt van liefde voor ons. En heeft het voor je opgenomen. Geef daarom de moed niet op. Maar houd vol. Hij zal alles goed maken!

*Hieronder vind je een puzzel. Die kun je gebruiken als je de preek tijdens een kerkdienst voorleest. Print de puzzel uit en deel hem voor de preek uit aan de kinderen & tieners. Als ze goed naar de preek luisteren, kunnen ze de ontbrekende woorden invullen en de puzzel oplossen. Let er dan wel op dat je de onderstreepte zinnen in de tekst van de preek niet veranderd!*

18

14

15

17

16

10

11

12

13

9

5

6

7

8

4

2

3

1

5

Als je niet kunt is de wereld anders.

Nu kun je Europa veilig doorkruisen van Athene tot aan

2

17

13

Fijn dat er is, maar het is niet genoeg voor jou.

9

Wil God wel het voor ons?

16

1

De mensen in Jeruzalem zullen worden

8

15

4

Wij willen ons bij u aansluiten, want we hebben gehoord dat bij u is.

Dat wij hier vanmorgen zitten is een vervulling van die

12

7

Brandend van liefde heeft God het voor jou

6

18

We vieren omdat God vrede met

14

3

ons heeft gesloten door Jezus

11

10