Grote Verzoendag

Onder de tonen van de sjofar (de ramshoorn) begon op 3-4 oktober voor het Joodse volk Rosj Hasjana, het nieuwe jaar 5776/5777. 12 oktober wordt Jom Kippoer (Grote verzoendag) gevierd. Soekot (Loofhuttenfeest) volgt op 16 oktober. De tien dagen tussen Rosj Hasjana en Jom Kippoer zijn dagen van inkeer en boetedoen. Men belijdt het kwaad dat gedaan is. En men zoekt een weg om een beter mens te worden. Het zijn de ontzagwekkende dagen: als volk en enkeling staat men tegenover de heilige God! Dat geldt bijzonder van Jom Kippoer. O.a. Num. 14:20 wordt gelezen: “Ik schenk vergeving, zoals u vraagt’. De zonde is een diepe werkelijkheid. Een overtreding tegenover God en elkaar. Tegelijk is er het diepe besef: de Eeuwige vergeeft. Verzoening komt alleen tot stand door eigen menselijke inspanning: zoals u vraagt, volgens uw verzoek.

Het Hebreeuws kent vele woorden voor zonde. Als rebellie, de weigering God en de Thora te erkennen. Als een afwijking in karakter en gedrag. Als het opzettelijk missen van het gestelde doel. Maar de zonde kan worden beheerst. De mens heeft een neiging naar het kwade, maar ook naar het goede.

In de Bijbelse tijd was Jom Kippoer de enige dag, dat de hogepriester het heilige der heiligen in de tempel mocht binnengaan. Op het verzoendeksel van de ark sprenkelde hij het bloed van een stier en een bok, die geofferd waren voor zijn eigen zonden en die van het volk. Zo vroeg hij God om vergeving (Lev. 16:1-20). Een andere bok, de horens omwonden met een rode draad (Jes. 1:18), werd de woestijn ingestuurd. Daarvoor had de hogepriester door handoplegging de zonden van het volk op hem gelegd om ze weg te dragen: de zondebok (Lev. 16:10; 20-25).

Ook Jom Kippoer begint bij zonsondergang van de vorige dag. Iedereen gaat naar de synagoge voor het ‘Kol Nidrei’, een gezongen gebed met een indrukwekkende melodie. Daarin belijdt men aan de Eeuwige niet alle gedane beloften aan Hem gehouden te hebben. Vaak werden Joden gedwongen door vervolgingen beloften af te leggen, die ze niet konden of wilden houden: een gedwongen bekering bijv. Een keer per jaar had men de moed dat hardop te zeggen.

Tijdens het Kol Nidrei staat de Thorakast open. Alle mannen en jongens van 13 jaar en ouder dragen ook dan hun gebedsmantel. Sommigen dragen witte kleding. Ook de synagoge, Thora en gebedsrollen zijn in het wit gehuld. Wit als teken van nederigheid en reinheid. Het is ook de kleur van het doodskleed. Daarin worden Joden begraven. Teken van sterven, maar ook van opstanding! Men draagt die dag geen leren schoenen als teken van nederigheid en berouw.

In het vervolg van de avonddienst wordt een lange belijdenis van zonden uitgesproken. Op vele verschillende manieren wordt beleden: ”Wij hebben gezondigd, wij hebben verkeerd gedaan, wij waren trouweloos, wij hebben gelasterd, wij waren hardnekkig “, enz. Bij elke uitspraak slaat men zich met de hand op de borst.

Ook de volgende dag wordt vastend in de synagoge doorgebracht (Lev. 16:31). Dat begint op de vooravond van Jom Kippoer. Het is een middel om zich helemaal te concentreren op de inhoud van deze dag. Wie te jong, te zwak of in verwachting is, hoeft dit niet te doen. Vasten is niet genoeg (Jes. 58:6,7). Inkeer, boete, gebed, liefdadigheid en het vergeven van elkaar vervangen de offerdienst na de verwoesting van de tempel in het jaar 70. Het zijn de voorwaarden voor de vergeving door de Eeuwige.

In de middag wordt het boek Jona gelezen. Mensen moeten zich bekeren (tesjoeva). Dan zal God de mens inschrijven in het boek van de levenden voor een goed jaar. Tenslotte wordt in een volle synagoge zeven keer de uitroep uit 1 Kon. 8:39 herhaald: ”JHWH, Hij is God”. Dan volgt het slotgebed. De langgerekte toon van de sjofar maakt een einde aan de meest heilige dag van het jaar. Men gaat verheugd naar huis om te eten.

“Om Christus wil” kunnen wij als christenen op deze liturgie amen zeggen. Het belijden van zonden, de vergeving en de vreugde hierover op Jom Kippoer zijn een verdieping van ons geloof. De schrijver van de Hebreeënbrief grijpt terug op Jom Kippoer. (Hebr. 5:2,3; 7:26; 9:7,24,25, 2Kor. 5:21). Zo wil hij laten zien: Christus als de Hogepriester en zijn offer tot verzoening met God zijn voor Jood en niet-Jood eenmalig genoeg (Hebr. 7:27; 10:11).

Namens de Commissie Kerk en Israël,

J. A van der Velden