Nieuwjaarsfeest

Pesach en het Loofhuttenfeest zijn op seizoenen geënte historische feestdagen. Het thema van de ‘ontzagwekkende’ hoge feestdagen is de menselijke inkeer. Deze dagen beginnen met Rosj ha Sjana( Nieuwjaar) en eindigen 10 dagen later met Jom Kippoer ( Grote Verzoendag). Ze worden in de herfst gevierd. Rosh haSjana dit jaar op 3 en 4 oktober.

Persoonlijk en als volk kijkt men terug op het verleden. De balans wordt opgemaakt. Nieuwe doelen worden gesteld. Deze periode biedt de gelegenheid om door inkeer een betere weg in te slaan, iets nieuws te beginnen.

Op Nieuwjaarsdag herinnert de mens zich het begin van de schepping door de Eeuwige. Het is het feest van de ’verjaardag van de schepping’. En de Eeuwige herinnert zich de daden en tekortkomingen van zijn schepselen. Op deze dag trekken alle aardbewoners, zo staat er in de Misjna, aan God voorbij als een leger om geoordeeld te worden. Want Ps. 33:15 zegt: ’Hij, die hun harten gevormd heeft, doorgrondt al hun werken’. De mens staat voor de rechterstoel van de Eeuwige!

Het Joodse volk wordt eraan herinnerd ’een koninkrijk van priesters en een heilig volk’ te zijn (Ex. 19:6 en Lev. 20:26). Elke zonde is persoonlijk, maar ook een inbreuk op het verbond. Daarom worden deze feesten met elkaar gevierd in de synagoge. De dagen zijn plechtig, maar niet somber. Het is een tijd van inkeer, maar ook van vertrouwen, dat God vergeeft en nieuw leven schenkt. Daarom worden ook Ex. 34:6-7 en Ps. 103 gelezen.

Nieuwjaar wordt gevierd in de herfst, in de maand Tisjrie, wanneer de natuur op het punt staat te sterven. Dat is een geschikt moment om de hoop op nieuw leven en een nieuw begin tot uiting te brengen. In de Tenach (het Oude Testament) is Nieuwjaar onder die naam onbekend, maar wel als ’de dag van het bazuingeschal’ op de ramshoorn (Lev. 23:24). Dit bazuingeschal roept op tot inkeer. Nieuwjaar is niet alleen de verjaardag van de schepping, maar vooral van de vernieuwing ervan. Men kijkt terug om daardoor vooruit te kijken. Schepping is een blijvend proces, waarin de mens als partner van de Eeuwige werkzaam is. Elke daad en gedachte is belangrijk. De mens heeft de vrije keuze om zijn daden en gedachten zelf te bepalen

Op Nieuwjaar krijgt hij de kans te evalueren, het leven een andere wending te geven. Dat gebeurt door gebed, inkeer en liefdadigheid (Jes. 55:6-7). Vergeving is dan ook meer een waarschuwing dan een oordeel en veroordeling. Dat heeft de mens aan zichzelf te wijten. Genade is een verplichting van de Eeuwige in zijn verbond (Ex. 34:6-7).

Een gebed op deze dag is dan ook: ”Eeuwige, schrijf ons in in ’het boek des levens’”. En de wens, die men uitspreekt tijdens de maaltijd met stukjes appel in honig en twee broden, luidt: ”Moge u worden ingeschreven voor een goed en zoet nieuw jaar”, of “een goede ondertekening in het boek des levens”. Men verstuurt ook nieuwjaarskaartjes met deze tekst.

In de synagogedienst staat het blazen op de sjofar (de ramshoorn) centraal. Zij kondigt een nieuwe maand aan, die het nieuwe jaar inluidt. Het herinnert ook aan de blijvende strijd van Israël om de wereld van vrede en gerechtigheid dichterbij te brengen. Ook roept de sjofar op tot gehoorzaamheid aan JHWH, de ene Koning van de schepping van de hele mensheid. De keuze van de ramshoorn herinnert ook aan Gen. 22, dat op de tweede dag gelezen wordt. Isaäk is de eerste ’overlevende’. Zo zijn alle Joden na de Holocaust ’overlevenden’. Isaäk geldt ook als voorspraak voor het hele latere Joodse volk. De ramshoorn was ook te horen bij het geven van het verbond op de Sinaï (Ex.19:19). In de toekomst luidt zij de Messiaanse tijd in (Jes. 27:13).

Sinds de 15e eeuw is het de gewoonte van orthodoxe Joden om naar een rivier te gaan en onder het uitspreken van Micha 7:18-20 hun broekzakken te legen om zo symbolisch hun zonden weg te werpen. Joden in Israël doen dit nog aan het strand van de Middellandse Zee.

Duidelijk is, dat Nieuwjaar in het Jodendom een totaal andere invulling heeft als bij ons.

Namens de Commissie Kerk en Israeël,

J.A. van der Velden