8 januari 2023 – Lucas 2:22-40 – ds Rutger Heij

Wel losgekocht van de dood, niet van de dienst aan God

Wat zou het heerlijk zijn als je niet hoefde te kiezen tussen God en jezelf. Als je hele leven aan God gewijd was. Al je tijd, energie en aandacht is voor Hem.

In Lucas 2:22-23 lees je hoe Jezus aan God wordt gewijd: ‘Toen de tijd van hun onreinheid volgens de wet van Mozes ten einde was, brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan de Heer aan te bieden’ (NBV 2021). In de vertaling van 2004 lijkt het erop dat ze vooral voor het reinigingsoffer naar Jeruzalem gaan. Toch is dat niet juist (het wordt ook pas genoemd in vers 24, hoewel het rein verklaren feitelijk voor de gebeurtenissen die in deze verzen beschreven worden heeft plaatsgevonden, Maria mocht pas na het reinigingsoffer de tempel in; Lev.12:2-6). Maar waar Jozef en Maria voor naar de tempel gaan is om hun pasgeboren zoon aan God aan te bieden. Denk hierbij aan de kleine Samuël (1 Sam. 1:21-28). Hanna had de Here gevraagd om een kind. Als Samuël geboren wordt en van de borst is (ongeveer 4 jaar) doet ze wat ze heeft beloofd: ‘Om deze zoon heb ik gebeden, en de HEER heeft mij gegeven waar ik om heb gevraagd. Nu geef ik hem op mijn beurt aan de HEER, voor alle dagen die hem gegeven zijn.’

Jezus is nog jonger op het moment dat zijn ouders Hem aan God wijden: veertig dagen. Wat betekent die wijding? In vers 23 wordt verwezen naar Exodus 13:2. Dat is de tijd van de uittocht uit Egypte met als laatste plaag: alle eerstgeborenen van de Egyptenaren sterven. En dan zegt de Here: ‘Wijd alle eerstgeborenen aan Mij; alles wat bij de Israëlieten of bij hun vee als eerste de moederschoot verlaat behoort Mij toe.’ Na de zonde met het gouden kalf verandert dit, dan worden alleen de Levieten aan God gewijd, de eerstgeborenen uit de andere stammen van Israël moeten worden losgekocht. Maar de link met de gedode Egyptenaren blijft: ‘op de dag dat Ik de eerstgeborenen in Egypte doodde, heb Ik alle eerstgeborenen van Israël, zowel van de mensen als van de dieren, voor mijzelf bestemd’ (Num. 3:11-13). Je bent dus bestemd voor de dood of voor God. De eerstgeborenen van de Egyptenaren zijn bestemd voor de dood, maar de eerstgeborenen van de Israëlieten zijn bestemd voor God. Het is één van beiden. Ontsnappen aan de dood betekent in dienst van God komen.

Veel uitleggers zeggen dat Lucas 2 beschrijft dat Jozef en Maria Jezus loskopen. Maar er staat juist dat Jozef en Maria Jezus aan God aanbieden. Ze wijden Hem aan God. Zoals Samuël. Jozef en Maria begrepen dat Jezus juist niet losgekocht moest worden. Op de achtergrond klinkt het verhaal van de uittocht: het is aan God gewijd worden of sterven. Maar dan is Jezus’ dood des te opvallender, waarom moet Hij dan nog sterven? Omdat Hij op die manier ons loskoopt van de dood (Rom. 3:25-26, 2 Kor. 5:21). Omdat Hij onschuldig sterft mogen wij blijven leven. Maar maak dan niet de vergissing dat we ook zijn losgekocht van de dienst aan God. Wij zijn wel losgekocht van de dood, maar niet van de dienst aan God (Rom. 6:22). God wil ons laten genieten van het dienen van Hem (Ps 19:4 berijmd). Zo voelt het niet, wij vinden de dienst aan God vaak vermoeiend. Maar God weet dat het dienen van Hem ons gelukkig maakt. Wat zou het heerlijk zijn als je hele leven aan God gewijd was.

Vraag jezelf eens af: voor wie leef ik eigenlijk? Het is één van beiden, of je leeft voor God of voor de dood. Dat is een ernstige boodschap. Bedenk dat Jezus ook hier onze plaats inneemt: Hij leefde heilig in onze plaats, in Jezus zijn wij aan God gewijd en is onze dienst vervuld. Dit evangelie stimuleert tot bidden. Vraag God om je te helpen om je leven aan Hem te wijden. En ga ook oefenen. Zo groei je in je dienst aan God.