**Preek over Lucas 24:36-53**

Liturgie morgendienst:

Votum en vredegroet

Zingen: GK 163:1,2,3

De Tien Woorden

Zingen: Ps. 81:1,4,6,7,8

Gebed

Zingen: LB 878

Schriftlezing (= tekst): Lucas 24:36-53

Zingen: Ps. 126:1,2,3

Verkondiging

Zingen: LB 642:1-8 *(wisselzang: 1,2 allen; 3 mannen; 4 vrouwen; 5 mannen; 6 vrouwen; 7,8 allen)*

Gebed

Collecte

Zingen: LB 425

Zegen

Gehouden te: Baflo, 08-04-18 (9.30 u.)

Preek

**Thema: Jezus maakt zijn apostelen klaar voor zijn opneming.**

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes,

1. Lucas’ vertelling

Vallen de opstanding van Jezus en de opneming van Jezus in de hemel op één dag?

Daar lijkt het wel op, als we Lucas 24 lezen.

Lucas vertelt in één streep door, van de opstanding van Jezus naar zijn opneming in de hemel. Hij geeft hier geen aanduiding, dat de opneming een aantal weken na de opstanding plaatsvindt. (In zijn tweede boek noemt Lucas ‘veertig dagen’, waarop Jezus aan zijn leerlingen verschijnt en met hen spreekt.)

Dit hangt samen met de opzet van Lucas’ vertelling en met de ordelijke compositie van zijn hele eerste boek. [Zie Lucas 1:1-4: “… en deze gebeurtenissen in ordelijke vorm…… op schrift te stellen…”]

Daarin past het zogenoemde reisverslag. Lucas vertelt uitgebreid over de bewuste reis van Jezus naar Jeruzalem. Ik heb u daar de afgelopen weken meerdere keren op gewezen. Op het gevaar af in herhaling te vallen haal ik nog een keer Lucas 9:51 aan:

*“Toen de tijd naderde dat ​Jezus​ van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op ​weg​ ​naar Jeruzalem.”*

In eerste instantie eindigt die reis, wanneer Jezus op de ezel Jeruzalem binnentrekt als een nederige koning.

Maar Lucas trekt dat verslag in feite door tot hier in hoofdstuk 24. Hier vertelt hij over de opneming van Jezus in de hemel. Dat is ook zijn uittocht uit Jeruzalem. Hij gaat van Jeruzalem naar boven.

Dat korte stukje over de hemelvaart moeten we dus niet los zien van wat Lucas vertelt over de opstanding en de ontmoeting van Jezus met zijn leerlingen. Het is één vertelling.

Opstanding en opneming vallen dus niet op één dag. Maar het gebeurt wel in één grote beweging, als in één adem.

Wat we in het laatste stuk van Lucas 24 lezen is dat Jezus zijn apostelen, zijn leerlingen, mannen en vrouwen, voorbereidt op zijn opneming in de hemel. Hij maakt hen daarvoor klaar.

Dat zet ik in het thema van de preek.

**Jezus maakt zijn apostelen klaar voor zijn opneming.**

Ik wil dat uitwerken aan de hand van vier korte woorden van de Heer:

a. Vrede zij met jullie; b. Ik ben het zelf; c. Versta de Schriften; d. Wees mijn getuigen.

2. Vrede zij met jullie

Lucas schrijft: *“Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam ​Jezus​ zelf in hun midden staan en zei: ‘Vrede​ zij met jullie.’“*

Er wordt in het algemeen veel verteld op de dag, dat Jezus opstaat uit de dood. Door mensen; door engelen zelfs. Door Jezus. Er wordt heel wat afgepraat door de leerlingen. Lucas geeft dat weer in zijn grote vertelling.

Een aantal vertelmomenten op een rij:

* De engelen vertellen aan de vrouwen bij het graf, dat Jezus is opgewekt. *“Hij is hier niet, hij is uit de dood opgewekt.”*
* De vrouwen vertellen het aan de apostelen / de leerlingen. Meerdere keren zelfs.
* De Emmaüsgangers vertellen aan Jezus hun frustraties over het kruis en de verhalen van de vrouwen.
* Jezus vertelt aan de Emmaüsgangers over de Messias en de Schriften.
* De apostelen vertellen aan de Emmaüsgangers, dat Jezus is opgestaan en aan Simon is verschenen.
* De Emmaüsgangers vertellen op hun beurt aan de andere leerlingen *“wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood.”* (Luc. 24:35)

Over en weer komen de verhalen en de getuigenissen bij elkaar gaandeweg die avond van de eerste dag.

Vertellen, vertellen, vertellen dus. Daar stapt Jezus die avond midden in. Hij breekt als het ware in in het verhaal van de Emmaüsgangers en van de andere leerlingen. Hij verschijnt en komt in hun midden staan. Onverwachts, plotseling, zonder aan te kloppen.

Johannes vertelt, dat de deuren afgesloten waren, *“omdat ze bang waren voor de Joden.”* (Joh. 20:19) Jezus komt in de kring van de apostelen en vrouwen door dichte deuren heen. Dat is kenmerkend en laat zijn macht zien als de opgestane Heer.

Jezus is dus ook weer naar Jeruzalem gegaan, op zijn manier en voor de Emmaüsgangers uit. Waar hij in de tussentijd geweest is en wat hij gedaan heeft weten we niet. Dat vertelt de Bijbel niet.

Belangrijker is dat zijn verschijning in de kring van de leerlingen een zichtbaar bewijs is van wat zij aan elkaar vertellen: “De Heer is opgestaan en aan Simon en anderen verschenen.”

Na het zegengebed en de zegenwoorden aan de tafel in Emmaüs is nu het eerste woord van Jezus tot zijn leerlingen de vredegroet.

*“Vrede zij met jullie.”*

In het gewone leven is dat de dagelijkse groet. Vergelijkbaar met ons ‘Goedendag’. Of nog korter op zijn Gronings: ‘Moi’. Klinkt in het Midden Oosten nog steeds als mensen elkaar begroeten: Salem aleikum! Shalom allechem!

In de mond van Jezus klinkt het op die eerste dag van de week anders, voller, meer inhoudrijk.

*“Vrede zij met jullie.”* Jezus begroet zijn leerlingen na zijn opstanding met de vrede van God. Hij geeft hun zijn vrede. Dat is ook de vrede van de Gekruisigde.

Daarmee laat Jezus zien, dat hij zijn leerlingen blijft aanvaarden, ondanks hun ongeloof en de verstoorde relatie van hun kant.

*“Ik wens jullie vrede,”* zegt de opgestane Heer. En dan is die vrede er voor de leerlingen. De vrede gaat voorop en legt de bodem onder wat Jezus nu gaat zeggen en doen.

Bij elke ontmoeting van Jezus met zijn leerlingen, zijn gemeente komt dat terug en blijft dat gelden. Denk aan het begin van elke kerkdienst. “Genade zij u en vrede…”

Het laat de welwillendheid zien van de opgestane Heer. Ja, van de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

3. Ik ben het zelf

*“Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien.”*

In het Gronings staat er:

*“Ze werden glad verallereerd en mainden dat ze n gaist zagen.”*

Dat is eigenlijk een heel bizarre reactie van de leerlingen op die plotselinge komst van Jezus in hun midden.

Ga maar na: Ze vertellen elkaar dat Jezus is opgestaan en dat Simon hem gezien heeft. Ze vertellen over de zegenende handen van Jezus bij de maaltijd en dat ze Hem daaraan herkenden. Er lijkt een begin van geloof te komen.

Maar dan verschijnt Jezus zelf; hij groet hen met zijn vrede… En ze zijn compleet van slag. Ze hebben het niet meer. Ze menen dat ze een spook zien, een geestverschijning.

Ze schrikken zich lam. Ze worden ‘glad verallereerd’.

Hoe komt dat toch? Misschien speelt het een rol dat Jezus zonder te kloppen ineens binnen staat, terwijl een afgesloten deur voor hem geen belemmering is. Een geest kan er ook zomaar zijn, in het denken van de leerlingen.

Maar de verbijstering en de angst zitten veel meer bij de leerlingen zelf. Het kruis van Jezus zit hun denken en hun geloof nog in de weg. Net als eerder bij de Emmaüsgangers.

Ze hebben zich afgeweerd tegen en afgekeerd van Jezus’ woorden over zijn lijden en zijn sterven aan het kruis. Wat Jezus zei over zijn naderende lijden landde niet bij hen. “Dat verhoede God,” had Petrus gezegd. God zal er wel voor zorgen dat dat niet gebeurt, was de gedachte bij de leerlingen, Petrus voorop.

Maar het gebeurde wel: Jezus werd gekruisigd. Hij stierf. En de leerlingen werden confuus in hun gedachten.

En toen de eerste berichten kwamen van de opstanding was de verwarring compleet. Hoteldebotel waren hun gedachten.

Ze konden de Gekruisigde en de Levende niet combineren. Het kruis en het lege graf matchen niet. Dat konden de leerlingen zich niet voorstellen.

Daar gaat Jezus wat aan doen. Lucas vertelt:

*“Maar hij zei tegen hen: ‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar mijn handen en voeten, ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat ik heb.’ Daarna toonde hij hun zijn handen en zijn voeten.”* (Luc. 24:37-40)

Deze woorden van Jezus hoef ik niet uit te leggen. Ze zijn duidelijk genoeg. Ik wijs wel even op de kern ervan. *“Ik ben het zelf.”* Of: *“Ik ben het echt.”*

Daar gaat het Jezus om. Hij wil zijn leerlingen ervan overtuigen dat hij het zelf is. Hun Meester, die nu de opgestane Heer is. Ze moeten het zien, ze moeten het voelen. Want straks moeten ze een betrouwbaar getuigenis kunnen geven: “Hij is het echt.”

En dan verandert er wel al wat bij de leerlingen. De verbijstering en de angst slaan om in vreugde. Bam, in één keer de knop om, bij wijze van spreken. Geen langzaam toegroeien naar blijdschap en vreugde. De leerlingen worden overrompeld door een werkelijkheid, die ze eerst ontkenden.

Het dringt nog steeds niet helemaal tot hen door. Verbazing blijft een rol spelen.

Voorbeeld: Iemand krijgt volkomen onverwacht een grote verrassing. Of een grote prijs in de loterij. Hoe iemand dan reageert. ‘Echt, is dat voor mij? Ik kan het niet geloven.’ En dan laat de presentator de getekende cheque zien. Het is echt waar!

Jezus komt zijn leerlingen tegemoet in hun vreugdevolle verbazing. Hij zet nog een stap. Hij vraagt iets te eten. Ze geven hem dan een stuk geroosterde vis en een stuk honingraat.

(Zegt o.a. de Statenvertaling. Zie ook LB 644:4: *“Opdat wij zouden weten / wat ons te hopen staat, / vraagt Hij ons om te eten: / een vis, een honingraat.”*)

*“Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.”* (vs. 43)

Zo laat hij nog eens zien, dat hij het echt is en dat hij ook na zijn opstanding een echt lichaam heeft. Al is dat tegelijk heel anders dan voor zijn sterven. Hij is immers door de dood heen gegaan.

Bijzonder, Jezus vraagt om wat voedsel. Wat een geduld heeft hij met zijn leerlingen. Nog maar enkele dagen geleden gaf hij zijn lichaam en bloed aan zijn leerlingen als voedsel van de liefde en de verzoening.

“Dit is mijn lichaam,” zei hij. En: “Dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond.” En hij draagt zijn leerlingen op om dat brood te eten en die wijn te drinken, tekenen van zijn liefde en zijn offer.

Jezus “neemt en eet het brood en de honig van het kleingeloof, opdat zij leren gedenken en geloven dat Hij zijn lichaam en bloed werkelijk voor hen gegeven heeft tot verzoening.” [[1]](#footnote-1)

Denk daar alstublieft aan, wanneer u vanmiddag het avondmaal viert en deelneemt aan de maaltijd van de Heer. “Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed.” Dat zijn woorden van Jezus op hetzelfde niveau als: ‘Ik ben het zelf.’

De woorden aan de maaltijd klinken na de opstanding nog dieper en met meer inhoud, dan op de avond voor goede vrijdag, voor het kruis.

‘Ik ben het zelf. Kijk maar, voel maar, proef maar. En geloof!’

4. Versta de Schriften

Wat Jezus eerder op de dag al bij de Emmaüsgangers heeft gedaan, gaat hij nu doen bij alle aanwezige leerlingen. Hij verklaart hun de Schriften en hij opent hun verstand om zelf de Schriften te lezen en te verstaan met het oog op de Messias.

Dat doet Jezus niet alleen op de ene avond van de eerste dag, de avond van de opstanding. Lucas vertelt dat hij er dan wel mee begint.

Maar Jezus neemt er de tijd voor. Dat vertelt Lucas in het begin van zijn tweede boek, Handelingen 1:3,4:

*“Na zijn lijden en dood heeft hij hun herhaaldelijk bewezen dat hij leefde; gedurende veertig dagen is hij in hun midden verschenen en sprak hij met hen over het koninkrijk van God.”*

Volgens mij is dat inhoudelijk hetzelfde als wat Lucas in onze tekst vertelt. De Schriften gaan over de Messias en dus over het koninkrijk / het koningschap van God. Jezus is de gezalfde koning.

*“Hij zei tegen hen: ‘Toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van ​Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’”*

Dat klinkt niet als een verwijt in de richting van de leerlingen. Maar in Jezus’ woorden zit wel een element van correctie.

‘Ik zeg niets nieuws, als ik uitleg dat al de Schriften over de Messias gaan en dat de woorden van God in vervulling moeten gaan. De woorden over het lijden en het kruis, maar ook die over de opstanding op de derde dag.

Ik heb het jullie steeds gezegd. Het was de rode draad in mijn onderwijs.’

Maar of de leerlingen dat ook opgepakt hebben…

Ja, ze hebben zeker in Hem geloofd en Hem als de Messias beleden. ‘Dat heb je niet van jezelf,’ zei Jezus tegen Petrus. ‘Maar mijn Vader heeft je dat geopenbaard.’

Jezus had het koud gezegd of Petrus begon hem te bestraffen over de aankondiging van zijn lijden. Dat landde niet. Dat weerden ze in ongeloof af.

Nu maakt Jezus het anders. “Ik ben het zelf. En je kunt dat in de Schriften lezen. Daar kom ik al naar voren als de lijdende Knecht en de overwinnende Koning.”

Lees het. Versta het.

En in zijn liefde en welwillendheid opent Jezus hun verstand. Hij maakt hen ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Dat is een bewuste actie van Jezus. Dat gaat dus niet vanzelf. En dat dat gebeurt door de Heilige Geest staat hier niet, maar het is wel zo. ‘Ontvang de Heilige Geest,’ zegt Jezus volgens het evangelie van Johannes.

“Versta de Schrift,” zegt Jezus. En hij laat dat gebeuren.

Ik wijs op een woord uit Psalm 119:18:

*“Neem de sluier van mijn ogen – dan zal ik zien*

*hoe wonderlijk mooi uw wet is.”*

Dat doet Jezus bij zijn leerlingen. Hij neemt de sluier weg. Hun ogen gaan open; hun hart gaat open. En de Schriften gaan voor hen open.

5. Wees mijn getuigen

Jezus maakt het verstand van de leerlingen ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften.

Lucas schrijft de samenvatting van deze les van Jezus op in zijn boek. Dat heeft hij ongetwijfeld doorgekregen van één van de apostelen.

*“Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de ​Messias​ zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood.’”*

Dat is het hart van de Schriften: lijden, sterven en opstanding van de Messias. Dat stond hiervoor ook al. En Jezus heeft dat ook aan de Emmaüsgangers geleerd, eerder op de dag.

Nu komt er een element bij. Dat evangelie van de Messias Jezus moet de wereld over. Het is niet alleen voor de oren en de harten van de leerlingen, of van het volk Israël.

Maar alle volken moeten het horen. Dat staat ook al in de Schriften bij de profeten. Ja, het staat al in Gods belofte aan Abraham.

*“In de naam van de Messias zullen / moeten alle volken opgeroepen … worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.”*

De boodschap van de gekruisigde Christus, de opgestane Heer zal in heel de wereld verkondigd moeten worden. Met als doel en effect dat hun zonden worden vergeven. Dat ook de volken met God verzoend worden. Dat de volken Gods vrede ontvangen en een werkelijk nieuw leven gaan leiden.

Dat is niet een kinderachtige boodschap bestemd voor een Joodse of christelijke elite. Voor een club van Jezusfreaks of zo. Maar het is voor heel de wereld, voor alle volken.

‘En jullie moeten mijn getuigen zijn,’ zegt Jezus tegen zijn leerlingen, tegen de apostelen in het bijzonder. ‘Want jullie hebben alles meegemaakt. Jullie hebben gezien en gevoeld, dat ik het zelf ben. Ik de Messias; Ik de gekruisigde Dienaar; Ik de opgestane Heer.

Wees mijn getuigen in heel de wereld. En begin maar in Jeruzalem.

Die opdracht geeft Jezus zijn apostelen. En hij zorgt ervoor dat ze het ook kunnen. Hij zegt hun zijn Geest toe.

*“Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.”* (vs. 49)

Jezus belooft: Jullie krijgen het tenue van de Geest aangemeten. Heel royaal, ruim

zittend. Zo kunnen jullie echt mijn getuigen zijn en het evangelie van de Messias de wereld in dragen.

Zo maakt Jezus zijn leerlingen klaar voor hun opdracht. En klaar voor zijn opneming in de hemel. Want die moet nu volgen in één streep na de opstanding.

6. Klaar voor Jezus’ opneming

Ik koppel even terug naar het begin van de preek. Om de cirkel rond te maken.

Opstanding en opneming van Jezus lijken bij Lucas op één dag plaats te vinden. Dat is het perspectief waarmee hij hier vertelt.

Niet op één dag, wel in één grootse beweging. Lucas’ hele verhaal is gespitst op de opneming van Jezus van de aarde naar de hemel.

Daarvoor reisde Jezus naar Jeruzalem. Langs de weg van lijden, sterven en opstanding.

Hij blijft niet in de stad. In de laatste verzen van zijn boek vertelt Lucas over Jezus’ exodus uit Jeruzalem. Zijn uittocht. Hij vertrekt van Jeruzalem naar boven.

En hij wijst dit Jeruzalem aan als de uitvalsbasis voor het getuigenis van de apostelen. “Begin hier en maak de kring van de volken steeds groter.”

In Handelingen 1 wordt het actieplan van Jezus concreter uitgezet en ingevuld: Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan de uiteinden van de aarde.

Tot slot twee dingen van wat de leerlingen hebben meegemaakt.

Allereerst de grote verandering: van verbijstering en ongeloof naar uitbundige vreugde en hartelijk geloof in Jezus de Messias, de opgestane Heer. Ze brengen Hem hulde en loven God onophoudelijk.

En dan het onuitwisbare beeld van Jezus op het netvlies van de leerlingen en van heel de kerk: Zijn zegenende handen.

De Emmaüsgangers zagen Jezus’ zegenende handen bij het breken van het brood. De apostelen zagen ze bij Jezus’ opneming van de aarde naar de hemel.

Dat beeld mogen wij ook vasthouden en zo delen in de zegen van de opgestane Heer.

Vrede zij met jullie!

Amen

1. Dr. Jakob van Bruggen, *Lucas Het evangelie als voorgeschiedenis*, Kampen 1993, p. 413. [↑](#footnote-ref-1)