Het jubeljaar

Het jaar 2017 wordt door veel geestelijke leiders gezien als een jubeljaar. In de Joodse jaartelling is dat het jaar 5777/5778. We vinden de instelling daarvan terug in het Oude Testament: Leviticus 25. Het is het vervolg op het sabbatsjaar (Lev. 25:1-8). In dat jaar kreeg het land na zes jaar intensieve bearbeiding de nodige rust. Er mocht in dat zevende jaar wel gegeten worden van de opbrengst van het land. Maar er mocht niet worden gezaaid en gesnoeid.

Zo kreeg ook de grond rust en had de boer alle tijd om andere dingen te doen. Het besef bleef levend, dat een mens afhankelijk blijft van JHWH. Na een periode van zeven sabbatsjaren (49 jaar) volgde in het 50ste jaar het jubeljaar. Aan het begin werd op de sjofar (de ramshoorn) geblazen (vers 9). Voor alle bewoners van het land werd zo vrijheid afgekondigd. Er waren mensen die door ziekte of misoogsten in financiële problemen waren gekomen en hun land hadden moeten verkopen. In plaats van vrij man met een eigen stuk grond moest men zich als dagloner of slaaf verhuren. Maar het jubeljaar bood de gelegenheid om het bezit weer terug te krijgen. En als hij dat zelf niet kon, dan was er een familielid die dat moest doen (Boaz in de geschiedenis van Ruth). De reden hiervoor lezen we in vers 23: Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort MIJ (JHWH) toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij MIJ. Als zodanig leeft Israël met de Eeuwige op zijn grond. Ook de slaaf moet zijn vrijheid terugkrijgen. Je bent een vrij man. Want IK ben JHWH, uw God, die u verlost heeft uit de slavernij in Egypte. Scheef gegroeide verhoudingen in de maatschappij werden zo weer recht getrokken. Aktueel ook in onze samenleving en in wereldverband.

Op de eerste dag werd op de bazuin geblazen (vers 9). Dat was de Grote Verzoendag. Dat was niet toevallig. Herstel van de relatie met de Eeuwige hangt af van het herstel van de relaties tussen mensen in de samenleving. Er moet gerechtigheid worden gedaan. Dat was het hart van de prediking van de profeten, die onrecht, uitbuiting en slavernij vlijmscherp veroordelen (Micha 6:8).

We lezen nergens in het OT dat het jubeljaar ook in praktijk is gebracht. Teksten als Ezechiel 7:13 en 46:17 wijzen wel in die richting. In Israël wordt het niet meer gevierd, omdat het grootste deel van de bevolking zich niet meer houdt aan de Thora. Volgens de Talmoed zal het jubeljaar weer gevierd worden bij de komst van de Messias, als Hij het land weer daadwerkelijk teruggeeft aan zijn volk.

Het jubeljaar krijgt een diepere en bredere vervulling in Jesaja 61:1,2. De vreugdebode kondigt het jaar van het welbehagen van JHWH aan. Het gaat daarin meer dan om louter maatschappelijke verlossing. Zo worden mensen die innerlijk ontredderd zijn en lijden aan het leven geheeld. Treurenden worden getroost, gevangenen bevrijd en gebondenen losgemaakt. Maar voor Zijn vijanden is het de dag van Zijn wraak.

In Lucas 4:21 past Jezus deze profetie toe op zichzelf. In Hem en zijn werk is het jubeljaar voluit aangebroken. In de eerste plaats voor zijn eigen volk. Dan ook voor alle volken. Wie aan Hem verbonden is en leeft uit Zijn verlossingswerk van zonden, schuld, dood en straf leeft in het jubeljaar en kent de jubel over deze Verlosser.

Het jubeljaar is het feest van bevrijding. Dit jaar is het 50 jaar geleden, dat Israël in de Zesdaagse Oorlog Oost-Jeruzalem heroverde. Het is 70 jaar geleden,dat de Verenigde Naties Palestina verdeelden in een Joods en Arabisch deel. 100 jaar geleden beloofde de Engelse regering in de Balfour Declaration aan het Joodse volk ‘een nationaal tehuis’ in Palestina. 120 jaar geleden schreef Theodor Herzl in zijn dagboek: ”In Bazel (het eerste Zionistisch Congres) heb ik de Joodse Staat gesticht. Misschien in 5 jaar en zeker in 50 jaar”. In de komende tijd zal aan deze belangrijke gebeurtenissen aandacht worden gegeven in ons kerkblad.

Sommigen verwachten daarom ook in 2017 belangrijke gebeurtenissen: verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, een nieuwe oorlog tussen Israël en de Arabisch volken, toenemende spanning met de Palestijnen. Want het hele land hoort Israël toe. Men verwacht de opname van de gemeente, zelfs de komst van de Messias en het aanbreken van het 1000-jarig vrederijk.

Een ding weten we zeker: Bij Jezus’ terugkomst breekt het jubeljaar in alle volheid door. Het is de nieuwe aarde onder de nieuwe hemel, waar vrede en gerechtigheid woont. Zij zullen vol zijn van de eeuwige en volmaakte jubel in de Drie-enige God.

Namens de Commissie Kerk en Israel, J. A. van der Velden