Gedaanteverandering van de Heer 06 08 2017

Zusters en broeders

We hoorden daarnet in het evangelie het vreemde verhaal van de gedaanteverandering van de Heer. Wat zou Matteüs daarmee bedoeld hebben? Welke sleutels kunnen we gebruiken om dit verhaal te ontsluiten?

Matteüs schreef zijn evangelie voor christenen die uit het Jodendom kwamen en die goed vertrouwd waren met de verhalen uit het Oude Testament. Bij de vermelding van Mozes, Elia en een hoge berg ging er wellicht bij hen een knipperlichtje branden.

Mozes was de leider van het volk bij de uittocht uit Egypte. Het boek Exodus beschrijft enkele ontmoetingen tussen Mozes en God. Het begint bij het brandend braambos in de woestijn en vindt zijn hoogtepunt op de berg Sinai waar Mozes van God de tien geboden krijgt. Mozes verblijft veertig dagen en nachten op de berg, samen met God. God sluit een verbond met Mozes en het volk.

Het boek Exodus beschrijft hoe het volk eenstemmig belooft: ‘Alle woorden die Jahwe tot ons gesproken heeft zullen wij onderhouden.’ Maar het volk zal ontrouw worden aan het verbond. Nog tijdens Mozes verblijf op de berg kiezen ze voor een andere god en maken ze een gouden stierenbeeld. Toch zal Jahwe het volk redden als de hongersnood dreigt.

Elia is een van de grote profeten uit de Joodse geschiedenis. Het eerste boek der Koningen beschrijft regelmatig hoe het woord van Jahwe gericht wordt tot Elia. En Elia voert het woord van God trouw uit. Bij de berg Karmel gaat hij de strijd aan tegen de priesters van Baäl. Bij een godsoordeel verslaat hij hen.

Het volk is sterk onder de indruk en roept uit ‘Jahwe is de ware God. Jahwe is de ware God’; Maar al vlug zijn ze ontrouw aan God.

Elia heeft de priesters van Baäl verslagen. Daardoor haalt hij zich de woede van koningin Izebel op de hals. Ze staat Elia naar het leven en wil hem doden. Elia ziet het niet meer zitten. De engel van de Heer geeft hem voedsel als hij dreigt te bezwijken. Hij vlucht en trekt 40 dagen en nachten naar de berg van God de Horeb. Daar beleeft hij een intense godsontmoeting. God roept Elia uit een grot en geeft hem een nieuwe opdracht: hij moet op zijn schreden terugkeren en opnieuw profeet worden van Jahwe, maar hij zal vlug weer in conflict komen met koning Achab en koningin Izebel.

Mozes en Elia zijn beiden door Jahwe geroepen en gezonden.

Regelmatig wordt het woord van Jahwe gericht tot hen.

Ze worden de spreekbuis van Jahwe.

Beide hebben ze een intense godservaring beleefd op de berg.

Maar beide ervaren ze ook de ontrouw van het volk. Maar toch zullen ze beiden door Jahwe gered worden.

De evangelist Matteus gebruikt dit materiaal om zijn eigen Jezusbeeld te verduidelijken. Het zijn als het ware leessleutels om het verhaal te verduidelijken.

Net zoals Mozes en Elia van godswege geroepen en gezonden zijn, zo is ook Jezus van godswege geroepen en gezonden.

Net zoals Mozes 40 dagen op de Sinai verblijft en daarna de wil van God zal verkondigen, zo zal ook Jezus veertig dagen verblijven in de woestijn en daarna Gods wil verkondigen in de bergrede.

Net zoals Elia door zijn tijdgenoten niet aanvaard werd en moest vluchten, zo zal ook Jezus door zijn tijdgenoten niet aanvaard worden.

Ze zullen als het erop komt hem verraden en roepen ‘kruisig hem’.

Net zoals de profeet Elia op de Horeb van godswege bevestigd wordt, zo zal ook Jezus bevestigd worden door God. Uit de wolk spreekt God en zegt ‘Dit is mijn zoon, de welbeminde, in wie ik mijn behagen heb gesteld, luistert naar Hem.’

Zusters en broeders,

Waar staan wij in die verhalen tweeduizend jaar later? Persoonlijk haal ik er twee zaken uit: Gods blijft trouw aan de mensen die hij geroepen heeft. En God zegt ook tot ons over Jezus: ‘dit is mijn zoon, mijn welbeminde, luistert naar hem.’

Als wij luisteren naar Jezus en zijn woorden volbrengen, dan mogen wij ons verzekerd zijn van Gods trouw. En dat is blijde boodschap. Amen.