**Bijbel: JOZUA 10:7-8,12-23; LUCAS 23:44-53; MATTEÜS 27:62-66; OPENBARING 21:1-2a,23.**

Liederen: Psalm19v1,2;3; 299e; Psalm 72v2,6; 967; 969.

***Vredesweek 2021, en tijdens grote Joodse Najaarsfeesten.*** ds J.C. (Casper) van Dongen.

*‘Zon sta stil boven Gibeon, maan blijf staan boven de vlakte van Ajjalon’. En de zon stond stil, en de maan bleef staan, tot Israël zijn vijanden had afgestraft… Toen Jozua hoorde dat zij* (de vijf koningen van Jeruzalem, Hebron, Jarmut, Lachis en Eglon die zich hadden verscholen in een grot) *waren ontdekt, gaf hij bevel de grot met grote stenen af te sluiten en er een wachtpost bij te zetten* (uit Jozua 10)… En (uit Lucas 23 en Matteüs 27): *Rond het middaguur werd het donker in het hele land, omdat de zon verduisterde … De volgende dag, na de voorbereidingsdag, gingen de overpriesters en Farizeeën samen naar Pilatus. Ze zeiden tegen hem: “Heer, die bedrieger heeft gezegd toen Hij nog leefde: ‘Na drie dagen zal Ik uit de dood opstaan’. Geef alstublieft bevel om het graf tot de derde dag te bewaken, anders komen zijn leerlingen Hem heimelijk weghalen en zullen tegen het volk zeggen: ‘Hij is opgestaan uit de dood’ ”…*

JOZUA en JEZUS: dezelfde naam, dezelfde betekenis: *Jozua* is Hebreeuws, en *Jezus* is Grieks voor ‘Redder’… Het heeft mij altijd geïntrigeerd waarom *Jezus* dezelfde naam draagt als *Jozua* -omdat niets in de bijbel toevallig is-. Die overeenkomst is vreemd, want het boek Jozua is een zeer gewelddadig boek, en de figuur Jozua -weliswaar opvolger van Mozes en hij leidt het volk Israël, na 40 jaar woestijn, het Beloofde Land in- is een strijder die geweld -n.b. in de Naam des HEREN- absoluut niet schuwt!… In gesprekken met/over Moslims zei ik vaak, dat tussen *Jezus* en *Mohammed* één groot verschil is (behalve dat de één *Zoon van God* wordt genoemd, en de ander *De Profeet*), nl. Mohammed was -behalve profeet- ook een zeer gewelddadige strijder (die Joden en vele anderen doodde), en Jezus -wat je ook van Hem gelooft- was absoluut geweldlóós: Hij sprák wel over ‘het zwaard’, maar paste Zelf nimmer geweld toe: zelfs ‘*oog om oog, tand om tand*’ vond Hij nog te ver gaan…. Het Christendom heeft een pacifistische basis. Ik ben me dat na de nu afgelopen Vredesweek extra bewust, en zeker dít jaar: 20 jaar na de aanslagen op de Twintowers, en nu, na de teloorgang van de westerse- lees: min of meer ‘Christelijke’- wereld in Afghanistan.

Hoe dan ook: de ‘pacifistische’ JEZUS draagt niét de naam van Mohammed (die -mèt geweld- 600 jaar later kwam), maar wèl de naam van de Oud-testamentische krijger JOZUA. En: omdat niets in de bijbel toevallig is: Waarom in hemelsnaam dan wèl die naam-parallel Jozua-Jezus? Ik heb me dat vaak afgevraagd als ik -met tegenzin- uit het boek Jozua las, met al dat geweld.

Tot ik me kort geleden -i.v.m. college-geven over de oudste delen van de bijbel- boog over Jozua 10, en daarin staat een citaat uit *het Boek des Oprechten* (een oeroud verloren-gegaan geschrift) met (waar ik deze preek mee begon): *‘Zon sta stil boven Gibeon, maan blijf staan boven de vlakte van Ajjalon’. En de zon stond stil, en de maan bleef staan, tot Israël zijn vijanden had afgestraft*. Jozua is namelijk, na de val van Jericho, het zuidelijk deel van het land Kanaän aan het innemen, en komt daarbij, behalve strijders, een aantal locale koninkjes tegen (nl. van *Jeruzalem* -wat toen nog Jebus heette-, van *Hebron,* van *Jarmut,* van *Lachis* en *Eglon*): een vijftal: het getal van Israël (denk aan de vijf boeken van de Tora), dus dat belooft overwinning. En die vijf vorsten vluchten dan in een grot (en de zon en de maan stonden stil, volgens dat oude *Boek des Oprechten*). En wat doet Jozua dan? Hij rolt stenen voor die grot met koningen erin, en zet er bewakers voor…

En wat horen we in het Nieuwe Testament, uit de Evangeliën, bij het meest essentiële deel over Jezus (vóór Hij verrijst) -nl. zijn sterven en graflegging-? Lucas schrijft: *de zon* -diezelfde zon als uit het *Boek des Oprechten*- *verduisterde*, als Jezus sterft; en nadat Jezus in het uitgehouwen graf van Jozef van Arimatea is gelegd, en er *een steen* voor gewenteld is (vgl. die grot waar bij Jozua die vijf koningen in zaten), laat (volgens Matteüs) Pilatus er óók bewakers voor zetten!...

*Zon, grot, steen, bewakers…* zowel in Jozua 10 (tijdens de gewelddadige inname van Kanaän, het Beloofde Land), als aan het eind van het Evangelie (als ‘t ook voor niet-Joden bijna Pasen wordt).

Nu gaat het bij de zon (en de maan) in de bijbel niet om astronomie of astrologie, maar om kritiek op -en uitbeelding van- afgoden, waar de volken rondom (de Kanaänitische volkeren, en in Jezus’ tijd de Romeinen) in geloofden. In *Jozua* -met dat citaat uit het oeroude Boek des Oprechten over de zon en de maan die stilstaan- wordt eigenlijk gezegd, dat de God van Israël het voor ‘t zeggen heeft, en niet alle zon- en maangoden bij andere volkeren -en hun vruchtbaarheidscycli: Deze God laat de ‘vruchtbaar’-&oorlogsgoden van alle volkeren in en rondom Kanaän- stilstaan, zet ze klem, maakt ze lam, precies op de plaats waar Jozua om overwinning vecht voor zijn volk (na alle dood in Egypte en 40 jaar woestijn): De HEER heeft -zegt Jozua- alle hemel -e.a.- goden in z’n macht: Hij laat ze gewoon stilstaan, maakt ze lam, machtelóós! En de vijf koningen, machthèbbers van vijf strategische steden in zuid-Kanaän, worden met al hun zon- en maan-godsdienst in een graf, een grot opgesloten, machteloos gemaakt achter een sluitsteen met bewakers!... …En wat zien we bij *Jezus* -de Jozua van het Nieuwe Testament-? Bij zijn sterven voor de mensheid verdúistert de zon (die vele volken -incl. de Romeinen- als god zagen -t/m in de vorige eeuw Japan met de rijzende zon waar zovelen onder leden!) -maar tóch -welke zon ook heerst: met *Jezus* is er leven: zelfs al laat Hij zich -net als die vijf vorsten bij Jozua- in een grot, graf, opsluiten -met toegerolde steen en bewakers. Bij *Jozua* leidt dat tot hun dood, en Israël lééft! Bij *Jezus* is nieuw leven, geweldloos.

*De overeenkomst tussen* *Jozua en Jezus* -met de zon die machteloos wordt gemaakt en een graf, afgesloten en bewaakt - vind ik frappant: heet daarom Jezus *Jozua*? (ik kwam ’t als uitleg nergens tegen, maar ik geef ‘t u als één van de 70 uitleggingen die volgens Joden iedere bijbeltekst heeft).

En waarom ik ‘t zo aangrijpend vind? Omdat het aanbidden van iets als zgn. ‘zon’ in álle culturen dreigt en diep in ons zit. Extreem met een Farao, Führer, Romeinse of Japanse keizer -wat altijd tot oorlog leidt, maar ook in mildere vorm is ‘zon’gedrag vaak funest. Ik gruwel van ‘t ophemelen van ‘leiderschap’ -ook democratisch- en allerlei redenen om toch nog ‘aan’ te kunnen blijven. De oude Protestantse regel een ambtsdrager hooguit 3X4 jaar te laten dienen (met al in 1600 om de 4 jaar verkiezing: basis voor onze democratie) is heel actueel: dat is opdat er geen paus of andere ‘zon’ gaat rijzen, want: *niet heersen maar diénen* (Kerkorde). Dat geldt -uiteraard aangepast-alle onderdelen van onze maatschappij, bedrijfsleven en politiek. Als volslagen non-politicus ergerde ik me al vóór de verkiezingen dat regeerders -zeker na de toeslagen-affaire- nog voor een 4e termijn gaan. Zonnen die lang leiden (met e-i) moeten op tijd terugtreden; dat leert ons de Lijdende (met lange ij), en toont ons al *de Oud-testamentische Jozua* met dit ‘zon sta stil-’ en grot-verhaal. En ik las nog niet eens wat er met die vijf anti-Jozua-koningen in die grot -na opening- gebeurt: beslist geen opstanding, maar gruwelijk. Oud-testamentisch geweld is helaas óók bijbels -zo is ’t leven...

*De Nieuw-testamentische Jozua*: *Jezus*- gaat een stap verder: niet leven gepaard met dóód, maar na dood léven. En dat is niet omdat men Hem als ‘zon’ geloofde, maar hooguit -wat wij zo ook doen: Hem bezingen als *Zonne der gerèchtigheid…* Geen *zóngod*,maar *gerechtigheid* en *vrede*!

 Behalve de Vredesweek zijn deze weken de grote Joodse Najaarsfeesten, met o.a. ‘Grote Verzoendag’ en ‘Vreugde der wet’; om te gedenken en vieren dat ondanks alle geweld (lees het boek Jozua en ken het vreselijke Joodse leed) er nooit reden mag zijn tot Zonnekoning-gedrag: omdat macht corrumpeert. Dat het altijd gaat om gerechtigheid èn barmhartigheid wat met Joden -en Christenen!- dóór moet gaan; want eigen zonnen gaan stilstaan, verduisteren: zelfs ‘koninkjes’, succesmensen eindigen perslot in een graf… De God van Israël gaat ‘t in dit onder-zonse/maanse om gerechtigheid, barmhartigheid, verzoening, inclusief vreugde in de wet, etos: dát toont ons -na alle Jozua-geweld- de Nieuw-testamentische Jozua: JEZUS, die kwam om recht en verzoening te brengen -geweldloos-, uit de grot verrees als ‘*zonne* *der gerèchtigheid*(!): als teken van verlossing voor de wereld, voor ‘t klimaat, voor de schepping, ja: de toekomst; mèt daarbij ons geloof, onze inzet, en alle menselijke vredesdaden nu en straks… Amen.