29 maart 2020 – Marcus 13 – ds Rutger Heij

Leven op een wereld in barensnood

Een vraag waar je in deze bijzondere tijden gemakkelijk mee kunt rondlopen is, wat wil God ons met deze epidemie zeggen? Is het coronavirus een teken dat onze wereld ten einde loopt? Vanuit Marcus 13 is er een andere vraag waar God je over wil laten nadenken: heb je door wat jouw geloof bedreigt? Volgens vers 5 is het gevaar misleiding.

Marcus 13 is geen gemakkelijk hoofdstuk. Dat komt omdat de verre toekomst van de wederkomst en de nabije toekomst van de verwoesting van Jeruzalem (70 nChr) door elkaar heen lopen. Het begint allemaal met de opmerking van de discipelen over de tempel: wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen! Zij zien de tempel als garantie voor de komst van Jezus’ koninkrijk. Daarom is het schokkend dat Jezus zegt: de tempel zal worden verwoest. Maar, zeggen de leerlingen, wat is het teken (de betekenis) wanneer al deze dingen gebeuren? Jezus zegt: op het moment dat mijn onwaarschijnlijke voorspelling uitkomt bewijst het de waarheid van mijn woorden over het komende koninkrijk. Vers 30-31: ‘Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.’ Jezus’ woorden zullen nooit verdwijnen, wat Hij beloofd heeft over zijn komende rijk staat.

Nu kan juist door deze verzen de verwarring ontstaan die dit hoofdstuk zo moeilijk maakt. Het lijkt erop dat Jezus zegt dat zijn wederkomst nog zal plaatsvinden bij het leven van zijn tijdgenoten. Toch belooft Hij in vers 30 geen snelle wederkomst. Pas in vers 31 heeft Hij het over zijn wederkomst. Bovendien zegt Hij in vers 32 dat Hij het moment van zijn wederkomst helemaal niet kent. Dan moet de opmerking van vers 30 dat ‘deze generatie zeker nog niet verdwenen zal zijn wanneer al die dingen gebeuren’ op iets anders slaan. Namelijk op de verwoesting van de tempel. Daarmee was het gesprek ook begonnen (vers 4). Conclusie: de verwoesting van de tempel in Jeruzalem vormt het bewijs van de waarheid van Jezus’ woorden over zijn komende koninkrijk (zie ook artikel 5 NGB). Normaal bewijst een ruïne een werkelijkheid uit het verleden, de ruïne van de tempel in Jeruzalem bewijst een werkelijkheid van de toekomst.

Dit geldt ook voor de andere voortekenen -oorlog(sdreiging), aardbevingen, hongersnoden- ze vormen het begin van de weeën (Romeinen 8:22), het is het einde nog niet. De dingen die echt bij de eindtijd horen staan in vers 9-13, dat is de vervolging om het geloof. De voortekenen van Jezus’ komst willen je door de tijd van verdrukking en misleiding heen helpen, zoals de aangekondigde tekenen werkelijkheid zijn geworden zo zal ook Jezus’ aangekondigde rijk werkelijkheid worden. Wees daarom niet bang voor de tekenen van de tijd (corona), maar wees op je hoede voor wat je geloof bedreigt. In onze samenleving is dat veel, en het verslaat zijn duizenden.

De zonde laat je focussen op lijfsbehoud, alsof je maar één leven hebt. Maar dan vergeet je dat Gods scheppende woord pas echt leven geeft. Hier doorbreekt God de ban van de zonde: je leven op aarde is niet het enige. Mensen zijn kwetsbaar, maar Gods woord geeft leven (Jesaja 40:6). God wil geëerd worden door ons vertrouwen op zijn woord; dat zijn blijvende woord ons leven geeft. Jezus zegt: wie zijn leven verliest zal het behouden (Marcus 8:35). Jezus beëindigt het gesprek met zijn leerlingen met de opmerking dat ze waakzaam moeten zijn. Concreet betekent dat: 1) je laat je bemoedigen door de tekenen van de tijd, 2) je ontmaskert de bedreigingen in je leven, en 3) je zorgt ervoor dat Jezus’ woorden in je leven zijn.