**Preek over Psalm 1 en 2.** Startzondag 2018, 9 september in het JFC.

Introductie jaarthema 'Hart op de tong' - over de Psalmen.

Vrienden van Koning Jezus,

Ons nieuwe jaarthema luidt **'Hart op de tong'** en gaat over de psalmen.

Die worden al duizenden jaren gelezen en gezongen door gelovigen.

Ze verwoorden het hart van ons geloof in allerlei omstandigheden. Velen van ons hebben zich deze liederen eigen gemaakt omdat ze verweven zijn met je eigen leven. We hopen dat je via dit jaarthema nog meer vertrouwd raakt met het deze geloofstaal - met je hoofd, je hart, je tong als we het overdenken, erover spreken en er samen uit zingen.

Vandaag gaat het over Psalm 1 en 2 die samen een poort tot de psalmen vormen.

Van oudsher zijn deze twee psalmen gezien als een eenheid.

De vraag die we ons daarbij stellen aan het begin van dit nieuwe kerkseizoen is:

Wat zijn de **wortels van ons geloof? Welke keuzes horen daarbij?**

# Elke dag opnieuw maken we **keuzes** hoe we onze tijd en energie besteden. Meestal denken we daar nauwelijks bij na omdat we vaste gewoontes hebben. De keuze wat je eet, met wie je omgaat en wat je leest en kijkt maak je niet altijd even bewust. Maar er zijn ook belangrijke beslissingen die de koers van je leven voor lange tijd bepalen, bv. de keuze waar je gaat wonen, wie je levenspartner of vrienden zijn, welke opleiding of werk je doet en hoe je je vrije tijd besteed. Hoe maak je als Christen zulke wezenlijke keuzes nu samen met God.

De afgelopen zomer beleefden we in ons land een lange droogteperiode. Je ziet nog veel verdorde bomen en struiken. Andere bomen en planten overleefden de droogte prima. Het ligt eraan hoe diep hun wortels gaan.

Wat zijn de wortels van jouw geloof, van je relatie met God. In Jeremia 17 staat een parallel van Psalm 1 en daar lees je in vers 7-8, *"Gezegend wie op de Heer vertrouwt…Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot aan de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht."*

De vraag vandaag is: Hoe staat het met het wortelstelsel van uw/jouw geloof. Gaat het diep genoeg? Hoe maak je basale keuzes die je leven sturen in de richting van Gods wil?

Wellicht had u nog nooit opgemerkt dat **Ps 1 en 2** bij elkaar horen

Er zijn **overeenkomsten** tussen deze twee psalmen.

Samen vormen ze de inleiding of een soort poort tot heel het psalmboek.

- Wat ze met elkaar verbindt is dat beide psalmen je aansporen om te kiezen.

In Ps 1 gaat het om de keuze van het liefhebben en gehoorzamen van Gods Wet, van Zijn Woord. In Ps 2 gaat het over de keuze van het liefhebben en onderwerpen aan Gods Zoon, Gods Gezalfde, de Messias.

Het gaat hier ten diepste over de keuze voor of tegen de Heer en Zijn wil.

Dat is de meeste fundamentele keuze die er is en die heel je leven kan kleuren.

-Wat deze twee psalmen ook verbindt is dat ze beginnen en eindigen met zaligsprekingen in 1: 1 en 2:12. Het gaat hier om wat je gelukkig of in Gods ogen gezegend maakt.

Dat wordt zowel positief als negatief uitgelegd.

- Er staan daarom aansporingen maar ook waarschuwingen in beide psalmen.

Want beide psalmen wijzen nadrukkelijk op Gods eindoordeel over ieder mens.

Daarmee worden we voor een hele principiële keuze gezet. Aan het begin van dit nieuwe seizoen vraagt de Koning van de Kerk: Wat zijn de bronnen waaruit je put? Hoe staat het met het wortelsstelsel van je geloof? Wat zoek je hier?

Kies je voor Mij en mijn wil of laat je leiden door allerlei andere factoren?

Ook wordt aangegeven wat nodig is on in Gods spoor te gaan en te blijven.

- Straks zullen we zien hoe beide psalmen ons doorverwijzen naar Jezus. Ook de psalmen staan vol van Hem. Hij is de enige Rechtvaardige die volop leefde volgens Gods wil.

Er zijn ook **verschillen tussen Ps 1 en 2.**

-Psalm 1 gaat over individuele keuzes, over persoonlijke verantwoording.

Maar in Ps 2 gaat het meer over de volken en over internationale bewegingen.

-Psalm 1 spreekt over Gods Wet, Gods Woord maar Ps 2 spreekt over de Heer en Zijn Gezalfde. In het Woord Gezalfde herkennen we het Hebreeuwse Messias en het Griekse Christus en dan denken we aan Jezus. En die wordt in Johannes 1 ook aangeduid als Gods Woord, het vleesgeworden Woord. Je kunt beide psalmen dus ook christologisch lezen. Het geschreven woord van God en het mensgeworden Woord van God vormen dan een geheel.

Dan ontmoet je hier de levende Heer die we kennen als Jezus. Hij is de Rechtvaardige bij uitstek die ons rechtvaardigt en de weg wijst om Gods wil te doen.

Deze beide psalmen worden als de poort van het psalmboek gezien omdat er een tegenstelling in zichtbaar wordt die door heel het psalmboek en eigenlijk door heel de Bijbel loopt. Die tegenstelling is dat er **twee types mensen** worden afgeschilderd die beiden op vele manieren worden omschreven; Het gaat om de **rechtvaardigen tegenover de goddelozen**. De rechtvaardigen leven onder Gods zegen die geluk brengt. De goddelozen zitten op doodlopende wegen.

De **rechtvaardigen** worden ook aangeduid als de vromen, de nederigen, de getrouwen, de treurenden en de armen die toch leven onder Gods zegen. Het zijn trouwe bondgenoten van God die hun hart en leven afstemmen op zijn wil.

De **goddelozen** worden ook aangeduid als zondaars en boosdoeners, als dwazen en hoogmoedigen die anderen bedriegen of uitbuiten. Ze zijn vijanden van de Heer en leven ten diepste voor hun eigenbelang zonder ontzag voor de Heer.

Deze scheidslijn lijkt vreselijk radikaal en onverbiddelijk. We hebben snel de neiging dit af te zwakken en te zeggen dat we toch allemaal zondaren zijn.

Het is ook niet zo dat rechtvaardigen nooit zondigen. Het zijn geen vrome boontjes die nooit fouten maken maar ze leven in afhankelijkheid van God. Het gaat om een basale instelling van je hart en leven: Leef je met en voor de Heer of leef je ten diepste zonder Hem?

Een waarachtig gelovig en gerechtvaardigd mens leeft in constante gerichtheid op de Heer. Maar niet door je eigen goede daden maar alleen in Christus ben je rechtvaardig.

Jezus sprak net zo radikaal toen Hij zei: *Zonder Mij kun je niets doen! Wees een rank verbonden aan de wijnstok, dan draagt je leven vanzelf rijke vrucht.*

Deze bijbelse scheidslijn raakt de diepste wortels van ons hart en leven.

Ben je een rechtvaardige in Christus die Gods koninkrijk zoekt of leef je eigenlijk goddeloos.

Ben je deel van het probleem of ben je deel van de oplossing? De oplossing ligt in het volgen van Jezus, niet in eigen kracht maar door te vertrouwen op Zijn Geest.

In **Psalm 1** wordt dit eerst **negatief** uitgelegd.

- Gelukkig de mens die NIET gaat.., NIET staat…, NIET zit… Drie keer: Nee!

Het geluk en de zegen van God begint met **verzaken of verlaten**.

Er zitten in de werkwoorden 'gaan, staan en zitten' etappes van misleiding die steeds verder gaan. Wat je de rug toe moet keren is de weg van wie kwaad doen, van zondaars en spotters - kortom van mensen die niet leven zoals God dat wil.

Hun leven verwaait als kaf in de wind; er blijft uiteindelijk niks van over; ze zitten op doodlopende wegen en blijven niet overeind bij Gods eindoordeel.

- Dit wordt in Psalm 1 niet alleen negatief maar ook **positief** verwoordt:

# Een rechtvaardige is als een boom die ongemerkt goede vruchten voortbrengt.

# Echt geluk en zegen is te vinden waar we onze levensvreugde en inspiratie zoeken in Gods wet en in Zijn Woord, niet af en toe maar dag en nacht, zegt vers 3, wat betekent 'bewust en onbewust' - een constante levensstijl.

# Dan ben je een mens die put uit de rivier van het levende water van Gods Geest. Het water waarin hij wortelt is Gods wet, Gods woord, Gods wil en koninkrijk.

# Droogte, hitte, moeite en verdriet hoef je dan niet te vrezen, want God beschermt je omdat je door de Heer gekend bent, geborgen in leven en sterven.

# 'Los van Mij kunnen jullie niets doen', zegt Jezus, 'Maar wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht.' Wie verbonden is met de Heer die beseft dat er invloeden en relaties zijn die moeten worden vermeden en verlaten. Hij leert te zoeken en te kiezen voor wat wel zijn geloof en leven opbouwt en verrijkt. In zijn hart welt een bron op door de constante link met de levende God, dag in dag uit.

# Psalm 1 is een uitnodiging om voortdurend te leven verbonden met de Heer.

# 'Je blijft in Mij als je je aan mijn geboden houdt', zegt Jezus. De liefde voor de Heer en voor Zijn Woord en wil gaan samen op en versterken elkaar.

Herken je dit, dan is dat mooi. Twijfel je eraan, dan nodigt de Heer je uit tot de basale keuze om je leven te stellen onder zijn regering: Herboren worden, noemde Jezus dat. Via geloof en bekering kun je je leven koppelen aan de Heer.

In **Psalm 2** wordt dit in een breder, universeel kader gezet. Deze psalm heeft vier delen: vier keer drie verzen waarin steeds een andere stem klinkt.

In de eerste drie verzen klinkt de stem van de dichter die een inleidende vraag stelt over de chaos van het wereldgebeuren om hem heen:

*“Waarom woelen de volken en natiën?. Waarom is er zoveel chaos en geweld?"*

In de tweede strofe, vs 4-6, klinkt de stem van God de Vader die in de hemel troont boven onze wereld en onze geschiedenis.

Hij zetelt in de hemel, ver verheven boven onze wereld als de Almachtige.

En in Sion, op Zijn heilige berg, heeft Hij Zijn Koning aangesteld.

Daarbij dacht men in OT tijden aan David en diens nakomelingen die regeerden als Gods vertegenwoordigers vanuit Jeruzalem in Israël.

Wij weten dat het hier gaat om onze Here Jezus Christus die nu in het hemelse Jeruzalem troont aan de rechterhand van Zijn Vader.

Zijn komst naar deze wereld was de beslissende invasie van Gods leger op vijandelijk gebied. Door Zijn dood aan het kruis brak Hij de macht van de duivel. Gods toorn werd door Hem gedragen voor ieder die in Hem gelooft.

 In het derde deel van de psalm, vs 7-9, klinkt de stem van Gods gezalfde van Gods vertegenwoordiger, dus van Jezus zelf.

Deze woorden werden bij de doop van Jezus, aan het begin van zijn aardse bediening herhaald. Hier wordt al beloofd dat volken tot de einden der aarde hem eens zullen dienen en dat Hij alle vijandschap eens zal vernietigen.

Dit zijn Messiaanse beloften die elders in de bijbel herhaald worden.

Maar weinig psalmen worden zo vaak in het NT geciteerd als Psalm 2

 In de laatste drie verzen van de psalm klinkt weer de stem van de dichter die naar aanleiding van het voorgaande een conclusie trekt waarbij hij zich richt tot de wereldleiders. Iedereen wordt opgeroepen zich te onderwerpen aan Gods Koning. “Bewijs eer aan de Zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede”.

*"Kus de Zoon",* betekent: Omarm Hem. Aanbid Hem als je Redder en Heer.

Want wie gelooft in Gods gezalfde, ontkomt aan Gods oordeel over onze zonde.

Wie niet gelooft, is reeds geoordeeld omdat hij blijft zitten met z'n eigen zonde.

Maar welzalig zijn allen die bij Hem schuilen.

Ziet u hoe deze psalm onze ogen richt op onze opgestane en levende Heer Jezus: Hij zetelt in het hemelse Sion en het is een kwestie van tijd voor alles aan Hem zal zijn onderworpen. Want eens komt Hij terug als Koning en Rechter.

Het is mooi hoe in Psalm 1 en 2 zowel het individuele en persoonlijke als het wereldwijde en universele aan bod komen. Het gaat op micro nivo over een enkel mens in Psalm 1 en zijn verhouding tot Gods woorden. Maar in Psalm 2 gaat het op macro nivo over alle volken en hun leiders in heel de geschiedenis.

De bijbel gaat over volken en machthebbers in het groot maar staat ook vol met individuele verhalen over Abraham, Mozes, David, Gideon, Daniël en anderen.

Wij staan als gemeente vandaag aan het begin van een nieuw kerkseizoen.

Vanuit deze psalmen stelt de Heer ook ieder van ons op een kruispunt.

Wat doe je het komende jaar met je tijd en met de talenten die de Heer je gaf?

Wat zijn de wortels van je geloof. Uit welke bronnen en invloeden put je in je dagelijkse leven? Verdiep je je geregeld in Gods Woord? Stem je steeds je hart en leven af op Zijn wil en bid je om Zijn bescherming en leiding in je leven.

Dan noemt de bijbel je hier in het eerste vers van Ps 1 en in het laatste van Ps 2 een gelukkig mens, een gezegende, een rechtvaardige.

Je zou hier vandaag niet zijn wanneer je niks met God hebt.

Wanneer we komen in Gods huis dan verlangen en verwachten we dat Hij tot ons spreekt. Vandaag roept hij ons op de band met Hem te vernieuwen.

In feite zijn deze beide psalmen een uitgestoken hand, een uitnodiging.

Kom, zeggen ze, kom en ga niet alleen door het leven.

Individueel en gezamenlijk kunnen we daarop antwoorden met het lied:

k'Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.

Amen.

**Groeigroepmateriaal** voor het jaarthema **'Hart op de tong'** over de Psalmen.

Gespreksvragen bij **Psalm 1 en 2** naar aanleiding van Preek 1 op 09-09-2018.

A. Inleidingsvragen bij het nieuwe jaarthema:

1. Ons jaarthema 'Hart op de tong' gaat over de Psalmen.

Heb je bijzondere herinneringen aan een bepaalde psalm of heb je een lievelingspsalm?

2. Bekijk het logo dat gemaakt is bij dit jaarthema 'Hart op de tong'.

Kun je bedenken waarom het kernteam kwam met deze titel en met dit logo?

Wat spreekt jou aan in dit jaarthema en waar heb je bedenkingen bij?

B. Gespreksvragen bij Psalm 1 en 2. NB. Niet alles hoeft besproken te worden.

**Over Psalm 1**

3. Lees Psalm 1 in zijn geheel en denk er even over na.

Wat spreekt je aan en waar heb je vragen over?

4. Psalm 1 begint met een Zaligspreking en Psalm 2 eindigt ermee.

Het woord 'Gelukkig' kun je ook vertalen met 'Welzalig' of 'Gezegend'.

Is het je verlangen door God gezegend te zijn? Waarom verlang je dat? Ervaar je het ook?

(Verdieping: Wie worden door Jezus 'Gelukkig' genoemd in Matt. 5: 3-10?)

5. Het gaat in Psalm 1 over twee soorten mensen met twee wegen en twee bestemmingen.

Klopt die scherpe tegenstelling wel met onze ervaring? Vergelijk het met David versus Saul.

Spreekt het leven van een rechtvaardige je aan? Hoe verbind je dat met Jezus?

6. Psalm 1: 1 spreekt over afzondering, over wat je níet moet doen als gelovige.

Jezus sprak net zo radicaal bv. In Johannes 17: 14-17.

Ben je als Christen afgezonderd=heilig? Of moet je het juist niet willen zijn?

7. Psalm 1: 2-3 spreekt over de voeding en vrucht.

Hoe hangen die twee samen? Waar vind jij je dagelijkse, geestelijke voeding?

(Verdieping: Lees Psalm 92: 13-16. Welke belofte schuilt hierin voor wie ouder worden?)

**Over Psalm 2**

8. Lees Psalm 2 en vertel elkaar wat je wel begrijpt in de psalm en wat je erin aanspreekt.

Herken je in onze tijd iets van het verzet tegen de Heer en Zijn gezalfde?

9. Lees Openbaring 19: 11-16. Welke namen worden hier gebruikt voor Jezus?

Hoe sluiten deze namen aan bij wat gezegd wordt over Jezus in Psalm 2?

C. Afsluitingsvraag.

10. Psalm 2: 12 zegt: 'Kus de Zoon.'

Wat betekent dat in jouw leven en in onze gemeente de komende tijd?

Is de spiritualiteit van Psalm 1 en 2 niet veel te zwart-wit en radicaal voor onze tijd?

Roepen deze psalmen bij jou instemming op of juist protestgevoelens?