Outline preek psalm 58, Reinier, zondag 10-2-2019

Psalm 58: ‘God, sla hun de tanden uit de mond’.

**Boodschap in het kort**: Opluchting dat God recht doet. Woede, verontwaardiging en haat over het kwaad, worden door het recht van God omgezet in de blijdschap en opluchting over God die recht doet en vergeldt.

Inwendig roept er iets in je om vergelding van het kwaad. Dat dit niet ongestraft en krom mag blijven. Gebed om het recht en de vergelding uit handen te geven aan God. Niet zelf in handen te nemen. De gebedswens is de vernietiging van de daders. Het resultaat van in geloof, in je emotie, voor Gods aangezicht je wraak gevoel leggen is blijde opluchting dat er een God is die recht doet.

1. **Inleiding**

'God, sla hen de tanden uit de mond'. (7) Ik kan als typering ook vers 12 nemen 'Er is een God die recht doet op aarde'. Super waar. Maar met zo'n veilige keuze dan had ik wel deze specifieke psalm tandeloos gemaakt. Terwijl de psalm juist iemand anders tandeloos wil maken.

Vrij heftige psalm dus. Maar trouwe bijbellezers weten, dit is niet de enige psalm met zo'n soort gebed. Ze hebben ook een naam gekregen 'Wraakpsalmen'.

**Maar NT vergeving?**

Maar, zal één van de eerste gedachten onder ons zijn. Dit is wel Oude Testament hè... Dit is voor Jezus. En Jezus leerde ons juist om onze vijanden lief te hebben en om te vergeven wie ons iets schuldig zijn. Sprak Jezus niet toen hij N.B. aan het kruis werd geslagen 'vergeef het hen want zij weten niet wat zij doen.' En moeten wij niet hetzelfde doen. Dus is zo'n psalm 58 dan niet achterhaald in het licht van het Nieuwe Testament?

Dan moet er toch meer gezegd worden. Want ook het boek Openbaringen, zeker geschreven voor christenen in vervolging, kent ook taal vergelijkbaar met psalm 58.

Openbaringen 16: 5Ik hoorde de engel van al het water zeggen: ‘Rechtvaardig bent u, de heilige, die is en die was, omdat u op deze manier straft. 6Bloed van heiligen en profeten hebben zij vergoten, en bloed laat u hen drinken. Ze hebben het verdiend.’ 7Ik hoorde het altaar antwoorden: ‘Ja, Heer, onze God, Almachtige, uw oordelen zijn betrouwbaar en rechtvaardig.’

Goed nieuws is dat er ruimte is voor de woede die ik soms voel met een roep om vergelding.

1. **a. Tekst**

We gaan naar psalm 58, hopen te ontdekken welke plek deze psalm wil innemen bij ons.

We beginnen met het ontdekken waar al die emotie, boosheid, verontwaardiging en haat vandaan komt.

**Vers 1-6**

Er zijn machtigen die aangesteld zijn om recht te doen op aarde. Leiders van landen en volken, die voor recht en gerechtigheid moeten zorgen.

Bijbels gezien heeft de overheid te taak om orde te bewaken, voor recht en gerechtigheid te zorgen. Mag geweld gebruiken. Alles draait om handhaven van recht, welzijn en leven. Dat is de taak voor machthebbers (Romeinen 13).

Maar wat wordt er gezien door de schrijver van de psalm? Mensen van wie je rechtsbetrachting moet verwachten, maar die juist doen aan rechtsverachting en rechtsverkrachting.

Zij geven vrij spel aan hun eigen onrecht.

De psalmschrijver beschrijft wat hij op dat moment om hem heen ziet en ervaart. De machtigen aan de top zijn door-en-door slecht. Giftig.

Een ander mensenleven is hen niets waard. Zijn hebben een eigen drive en zijn niet te stoppen en gaan over lijken. Doof, niet voor rede vatbaar, niet voor correctie vatbaar, niet tot de orde te roepen.

Doof als een slang die niet luistert naar zijn bezweerders.

En die zijn er. Ook in onze tijd.

**Hedendaagse voorbeelden**

Over wat voor machtigen heeft hij het? Wie valt zijn eigen burgers aan met gifgas. Kennelijk is er een machtige die in een controlekamer, of in zijn huiskamer, ik weet niet waar zulk soort beslissingen worden genomen, denkt: 'Ze zullen weten tegen wie ze zich verzetten. Ik zal ze leren voor wie ze bang moeten zijn. Gooi het er maar op.'

Als je hoort dat zodat de machtigen in het zadel kunnen blijven zitten de oppositie-leiders gewoon worden uitgeschakeld. Dat is een makkelijke manier als je al aan de macht bent en het politie-apparaat en de geheime diensten tot je beschikking hebt.

(Dit gaat niet over Britse politici die de Brexit voorstonden zonder ook maar het geringste idee te hebben hoe dat zou moeten.)

Dit gaat over Mugabes uit Zimbabwe. Het regime in Noord-Korea en de Kim-dynastie.

De lijst is gemakkelijk uit te breiden. Als het om deze dingen gaat zijn het meestal machtigen van andere landen, Midden-Oosten, Azië, Zuid-Amerika, Afrika. Leiders die vrij spel geven aan het onrecht dat in hun hart opkomt. Met een verachting voor andere mensen of bevolkingsgroepen.

Ongeveer 80 jaar geleden was het natuurlijk verschrikkelijk in Europa toen machtigen een ideologie aanhingen waarin er geen plek voor Joden was. En zij brainstormden en oplossingen bedachten om zo effectief mogelijk van alle Joden af te komen. Als je erover leest, getuigenissen, of een docu bekijkt over Auschwitz, dan al kun je al zo ontzettend boos worden.

Dan kom je in de buurt van dat gevoel van psalm 58. Maar dan nog zonder dat je het zelf ondergaan hebt. Wat als je wel zelf slachtoffer bent van het onrecht van de machtigen.

Als je familie bent van Kashoggi, vermoord in de Saoedische ambassade, zeer waarschijnlijk door de Saoedische prins omdat hij zoveel kritiek op hem leverde.

De machtigen die voor recht moeten zorgen, de lijst is helaas zeer uit te breiden. Hoeveel pijn hebben zij niet toegebracht, verdriet gedaan, verwond en trauma's veroorzaakt.

Soms als er zo'n nieuw bericht is dat toch tot je doordringt. Dan begrijp je de woede. De woede die verwoord wordt in psalm 58. Ik wel.

**7-10 Het gebed**

De dichter verschuift van het beeld voor hen van de giftige slang naar de verscheurende leeuw, die met zijn scherpe tanden zijn prooien pakt. Beide gevreesde dieren natuurlijk. Voor de leeuw en slang is hun bek met tanden zijn krachtige wapen.

*God, sla hun de tanden uit de mond.*

*verbrijzel de kaken van die leeuwen.*

*dat ze verdwijnen als water dat wegvloeit,*

*als pijlen, gemaakt om te verwonden en te doden, maar die breken op de boog, plotseling krachteloos en niet tot hun doel komen. Laat het hen zo vergaan.*

*als een slak die kruipend oplost in slijm,*

*Als een misgeboorte die de zon niet ziet.*

*Een doorntak, die sowieso al niet zoveel warmte zal geven, maar die verwaaid. weg. Niks, niet tot zijn doel komt.*

Ik heb niet de indruk dat David zich inhoudt. Hij verwenst ze in zijn gebed.

Een gepassioneerd gebed in ieder geval. Heb jij ooit wel eens zo gebeden? "God, sla hun de tanden uit de mond, verbrijzel de kaken van die leeuwen."

David wel dus.

Wat zijn jouw gedachten als je via het journaal zo'n vreselijk verhaal te horen krijgt.

Als je een hart hebt wordt je in ieder geval geraakt als het goed is. Met boosheid en verontwaardiging.

Denk je t t t t Assadje toch. Foei toch.

Zeg je: Wat verschrikkelijk.

Wil je er heen gaan en Assad persoonlijk een kogel door zijn kop schieten.

Hoop je dat Amerika toch gewoon een bom gooit op het paleis waar hij zit te eten.

Mag je zulke dingen wel denken als christen?

David lijkt zijn woede in ieder geval niet in te houden. Dit is ook niet iemand die journaal kijkt, maar het zelf ziet, meemaakt en misschien wel ondergaat.

*Dat ze verdwijnen als water dat wegvloeit.*

***11-12 Dan het einde.***

*Verheugd is de rechtvaardige als hij vergelding ziet, in het bloed van de wetteloze wast hij zijn voeten.*

Het hart op de tong. Voor ons vrij heftige taal dus.

Hoewel je het kunt kennen van oorlogsfilms, zeker uit een oude tijd waarin het vooral man-tot-man gevechten waren. Voor David was het een bekend beeld.

Ik zeg het zo min mogelijk plastisch. Maar David verwijst hier naar het beeld van een overwinning op het slagveld. Ik probeer bewust wat abstract te blijven. Maar het is het beeld met het gevoel dat hoort bij een overwinning nadat het enorm heftig is geweest op het slagveld.

Als je gelooft dat God recht doet, recht gedaan zal hebben. Dan zeg je met diepe blijdschap en diepe opluchting. 'De rechtvaardige wordt beloond, er is een God die recht doet op aarde.'

Die laatste zin over recht vond ik dus zelf echt heel mooi en die kun je denk ik pas het meest echt beleven als je de rest ook diep van binnen hebt meegemaakt. Zijn woede en verontwaardiging over iets wat zo krom is, maar wat door God recht gezet wordt of zal worden. De opluchting en blijdschap over het feit dat God recht zal doen. Al die lui, Assad, Mugabé, Poetin, de Kims. Het onrecht dat zij hebben gedaan zal geen onrecht blijven maar er zal recht gedaan worden door God. Niemand komt weg voor het oordeel van God.

Zijn haat, verontwaardiging en woede worden door het recht van God omgezet in opluchting en blijdschap.

Ik moet zeggen, ik vond dat ontzettend mooi om mee te beleven al inlevend in de schrijver. Die opluchting vol blijdschap op het einde, dat er echt een God is die recht doet.

De belangrijke vraag komt op.

Mag dit wel?

Mag dit wel van onze beschaafde Westerse cultuur waar ook geen plek is voor haat-imams?

Mag dit wel van Jezus en het Nieuwe Testament, sinds zijn kruisiging.

Belangrijk:

Dit is een gebed. Geen oproep tot geweld.

Zelf zou ik sowieso zeggen. In je persoonlijke gebed mag je alles zeggen. God breng je echt niet van zijn stuk door je gedachte uit te spreken.

David stort zijn haat, verontwaardiging, en boosheid uit bij God in de vorm van een wens tot vernietiging van de onrechtplegers.

Wat kun je beter doen in alle machteloosheid? Als je nu eenmaal haat, verontwaardiging en boosheid hebt? Dan het bij God uitstorten. Het lijkt mij echt het beste adres.

David laat zich volop gaan met al zijn emotie bij God.

Romeinen 12:14Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.

Romeinen 12:19Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: ‘Het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden.’ 20Maar ‘als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten, als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd’.

Prima als dat het gebod en de leidraad is waar je uiteindelijk mag komen.

Maar daar ben je niet zomaar. Je komt niet zomaar van verontwaardiging naar vergeving en een vredewens.

Psalm 58 sluit aan bij een heel legitiem menselijk gevoel na grof onrecht. Dat gevoel krijgt een plek in de bijbel. En mag een plek in je relatie met God krijgen. Op deze manier, waarop je je laat gaan naar God toe. Waarbij je van boven mag horen, ik ben het met je eens. Dit onrecht mag beslist niet en verdient oordeel.

**Psalm 58 en wij**

In de kerk zou ik dit niet bidden. Ik ga straks niet voor in dankgebed waarbij ik ga bidden voor de ondergang van een paar regeringsleiders. Tenzij ik zeker wist dat we met zijn allen dezelfde emotie zouden ervaren en die toch echt bij God gebracht moet worden. Maar als ik alleen met jou of iemand zou zijn. Een slachtoffer van onrecht, die verbolgen is, en ik snap je erg goed. Dat zou een moment zijn waarop deze psalm een plek mag krijgen.

En misschien mag jij dit ook gebruiken om minstens je eerste gevoel uit te drukken naar God, als dit gevoel er nu eenmaal is in je.

Beter bid je dit uit naar God. Aangezien psalm 58 in de bijbel staat weet je ook dat als je zo bid God in ieder geval niet denkt; 'oh hemeltje lief, wat zegt hij nou. Maar dat past niet bij een nette christen.'

En wie de bijbel beter kent weet dat er vele teksten zijn waar God evengoed zich kwaad maakt over onrecht.

Je dan mag je je laten bedaren bij de gedachte 'Er is een God die recht doet op aarde'. In geloof mag je in die gedachte rust en opluchting vinden.

**Dichterbij**

Maar misschien ken jij wel woede, verontwaardiging en haat om wat jou aangedaan is.

Het zijn menselijke emoties, die soms worden opgeroepen. Soms gebeuren dingen waarbij woede de enige mogelijke reactie is.

Het is een gevaarlijke emotie, maar kan zeker wel terecht zijn. Soms is het misschien wel de enige gepaste reactie.

Ok, gevaarlijk. Woede kun je onderdrukken omdat je een net mens hoort te zijn. Of erger nog, een nette christen. Of omdat je je de zwakke voelt.

Maar dat lukt je niet echt. Woede laat zich nu eenmaal niet zomaar wegdrukken.

De meeste van ons zullen geleerd of ervaren hebben, als je het onderdrukt, blijft het onder de oppervlakte. En komt er op een andere manier uit.

We weten hoe de onderdrukte woede van school door iets onbenulligs op een andere plek, thuis, eruit kan barsten. *Don't kick the dog.* Misschien uit het zich wel in somberheid, depressie.

Haat en woede zijn gevaarlijke emoties. Daar kan een hoop ongecontroleerde ellende van komen.

Beter zorg je dat ze via een goed kanaal eruit komen.

Beter houdt je die niet in maar stort je die uit voor God.

Beter blijf je niet met ongecontroleerde boosheid en haat rond lopen.

Ik zeg erbij. Voor God uitstorten is wat anders dan gewoon uiten. Het is meer, jezelf voor Gods aangezicht brengen, met je wraakgevoel.

Psalm 58 gaat over de machtigen. Maar ik denk ook aan als je slachtoffer bent van pestkoppen, misbruikers, mensen die over je heen walsen, of welk onrecht je ook aangedaan kan zijn.

Je wilt gerechtigheid? Zeg het God. Hij is puur in zijn rechtvaardigheid. De juiste plaats. Zeg het met je wraakgevoel erbij. Niet als zonde, iets wat eigenlijk niet mag, maar als een terecht gevoel dat erkend wordt. Er mag plaats zijn voor je wraak gevoel. Bij hem zeker. Waar je niet afwijzend terecht gewezen wordt.

*'Het is aan Mij om wraak te nemen, Ik zal vergelden.'\**

Wie in God gelooft kan ook wraak met een gerust hart bij God achterlaten.

Er mag dan in je dat moment komen van blijde opluchting “Er is een God die recht doet op aarde”. Nu al in geloof zoals dat bij David er ook is gekomen nadat hij zich voor Gods aangezicht had uitgesproken.

\* *Romeinen 12:19*