**Inleiding over de profeet Zacharía (Zacharía 1:1-6)**

Dit seizoen willen we met elkaar nadenken over de profeet Zacharía. En dan speciaal de zogenaamde “nachtgezichten” die de Heere hem gegeven heeft. Eigenlijk beginnen deze nachtgezichten vanaf vers 7 en dat loopt door tot en met hoofdstuk 6. In totaal zijn er 8 nachtgezichten. Voordat de Heere deze nachtgezichten geeft, is er iets anders. En daar zal het vanavond over gaan. Eerst kijken we wie de profeet Zacharía is. Vervolgens de boodschap die hij eerst moet brengen. Ten slotte een paar algemene dingen over de nachtgezichten.

**Wie was Zacharía en in welke tijd leefde hij?**

De naam “Zacharía” betekent: God gedenkt. We zullen D. v. in dit seizoen zien dat God telkens aan Zijn verbond gedenkt.

Zacharía was de zoon van Beréchja en de kleinzoon van Iddo. Hij was de tweede profeet, na Haggaï, die gewerkt heeft in de tijd dat een deel van het Joodse volk uit Babel teruggekeerd was. Even opfrissen: De meesten weten misschien nog wel van enkele seizoenen geleden dat we het hadden over de profeet Daniël. Daniël mocht zien in het Woord dat de 70 jaar ballingschap vervuld waren. De Heere heeft hem werkzaam gemaakt of het volk weer terug mocht keren naar Israël. Onder koning Kores is dit ook echt gebeurd. Onder leiding van de vorst Zerubbábel en de hogepriester Jozua of Jésua is begonnen met de herbouw van de tempel. Eerst werd het altaar gebouwd en het Loofhuttenfeest gevierd. Vervolgens werd het fundament van de tempel gelegd. Toen kwam er tegenstand (Ezra 4). Vijanden van het Joodse volk wilden met de Joden meebouwen, maar de Joden hebben dit niet gewild. Vervolgens hebben deze vijanden het Joodse volk in een negatief daglicht gesteld bij de overheid en moest het Joodse volk stoppen met bouwen. Ongeveer 15 jaar lang werd er niet verder aan de tempel gebouwd. Sommigen denken zelfs 42 jaar. En als de tempel niet afgemaakt kon worden, had de Heere geen huis en kon Hij niet gediend worden zoals Hij wilde. Het volk deed vervolgens niets meer aan de tempel. In plaats daarvan bouwden ze wel hun eigen huizen (Haggaï 1:4). Ze maakten er wat moois van. Ze raakten heel erg op zichzelf gericht. In die tijd hadden ze van de vijanden niet veel last. Maar gaat het echt goed als alles zo rustig is? Hoe is dat bij ons? Staan de dingen met betrekking tot Gods eer en de komst van Zijn Koninkrijk bij ons bovenaan? Of geven we liever voorrang aan eigen belang, carrière, enz.?

God gaat er Zelf voor zorgen dat er verandering komt. Na 15 jaar worden de profeten Haggaï en Zacharía door de Heere geroepen om te gaan preken. Ze moeten de oorzaak aanwijzen hoe het komt dat God Zijn zegen niet geeft (Haggaï 1:6,11): De tempel wordt niet afgemaakt. Als je het boekje Haggaï doorleest, dan zie je dat Haggaï 3 belangrijke argumenten gebruikt heeft om het volk aan te sporen om de tempel af te maken:

1. Goddelijke dingen moeten vóór aardse dingen in ons leven staan. Zelfs vóór eigen belang.
2. Christus zou in de tweede tempel komen en preken. Daarom moet de tempel afgemaakt worden. Hij zou in Zijn volk wonen met Zijn genade en Heilige Geest.
3. Als God Zijn zegen geeft over de herbouw, is het werk makkelijk te doen.

Twee maanden na Haggaï is ook de profeet Zacharia begonnen met profeteren. Óók hij heeft de nalatige Joden tot de bouw van de tempel ernstig vermaand en aangespoord. Dan zijn we in het tweede jaar van de koning Daríus en daarvan de achtste maand. Ofwel in februari van het jaar 519 voor Christus.

**Wat heeft Zacharía geprofeteerd?**

De boodschap die Zacharía moest brengen, was heel teer. Ondanks de aardsgezinde houding en de ik-gerichtheid van het Joodse volk laat de HEERE hen niet los. Is dat geen wonder? Met recht had de HEERE hen kunnen laten in hun zonden en de straffen steeds erger maken. Maar dat doet Hij niet! Zo is de HEERE. In plaats van het definitieve oordeel spreekt Hij het Joodse volk indringend aan.

In vers 2 lezen we direct over Gods toorn over het voorgeslacht. Daarmee wil de HEERE als de Verbondsgod laten zien dat Hij doet wat Hij zegt. Hoe vaak heeft Hij het voorgeslacht niet gewaarschuwd. Telkens weer heeft het voorgeslacht Hem niet willen dienen. Uiteindelijk heeft Hij de gedreigde straf uitgevoerd en het volk moest naar Babel.

In vers 3 roept de Heere de teruggekeerde ballingen op om zich tot Hem te bekeren. De Heere noemt Zich “HEERE der heirscharen”. Een heel tere Naam. Met deze Naam wil de Heere zeggen: Ik ben de Onoverwinnelijke, Ik heers over de vijanden. Bekeer je tot Mij. En zo niet, dan gebeurt hetzelfde als

wat Ik met jullie voorgeslacht gedaan heb. Maar als jullie je wel bekeren, zal Ik weer tot jullie terug keren. En daar ligt de zaligheid.

Volg het voorbeeld van je voorgeslacht niet na (vers 4)! Spiegel je leven en je levenshouding eens aan dat van je voorgeslacht. Ze leven niet meer. Ook de profeten die hen gewaarschuwd hebben, leven niet meer. Maar hun boodschap van toen geldt ook nu nog (vers 5). Jullie voorgeslacht heeft het moeten erkennen dat de profeten gelijk gekregen hebben (vers 6). Wat ze uit bevel van God gedreigd hebben, is uitgekomen. Spiegel je daarom aan je voorgeslacht en laat je waarschuwen. Keer weder tot Mij.

Nu nog kort iets over het vervolg. In het verdere van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 6 krijgt de profeet Zacharía in één nacht acht zogeheten nachtgezichten in één visioen. De laatste in hoofdstuk 6 hopen we (zoals jullie straks in het rooster kunnen zien) in twee avonden te behandelen. Een visioen is geen droom. Zacharía was klaarwakker toen hij deze gezichten kreeg.

Tussen vers 1-6 en vers 7 van hoofdstuk 1 liggen ruim twee maanden. Zacharía wacht op wat God tot hem te zeggen heeft. Na de ernstige prediking in vers 1-6 volgt er een troostvolle prediking in de nachtgezichten.

In deze nachtgezichten leert de Heere het volk hoe Hij als een Vader Zich over hen heeft ontfermd. Bijzonder bleek dit wel in hoe Hij hen uit Babylonische gevangenschap weer naar het Joodse land en Jeruzalem teruggebracht heeft. Ook belooft de Heere in deze gezichten dat Hij het volk voortaan zou beschutten en beschermen. Op voorwaarde echter, dat het volk zich tot Hem zou bekeren en dat ze ijverig de tempel zouden herbouwen. Ook profeteert Zacharía over de uitroeiing van alle vijanden van Gods volk en dat de Heere Jezus komen zal. Hij zal Zijn volk weldaden geven. Hij zal Zijn volk doen groeien, want er zullen niet alleen Joden, maar ook heidenen bekeerd worden.

God gedenkt aan Zijn verbond. Dat doet Hij nu nog. Daarom is er nog vergeving van je zonden en schuld mogelijk.

**Vragen**

1. De Heere roept het Joodse volk op om zich te spiegelen aan hun voorgeslacht en om hun voorbeeld niet na te volgen. Kijk ook eens naar jullie eigen voorgeslacht. Welke dingen zijn navolgenswaardig en welke niet?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1. Lees nog eens vers 3 met elkaar. Welk gevaar schuilt hier? Hoe moeten we deze oproep uitleggen? Betrek hierin ook Maleáchi 3:7.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Uitwerkingen**

1. Het geloof van kinderen van God in het voorgeslacht (Hebr. 13:7) hebben we na te volgen. Alsook hun goede leer en voorbeeldige levenswandel. Zonden die ons voorgeslacht gedaan heeft, mogen we niet navolgen. Eveneens mogen we uitspraken die in tegenspraak zijn met Gods Woord niet vasthouden voor waarheid.
2. Hier is een oproep tot bekering. Het lijkt alsof wij een voorwaarde moeten vervullen: Als wij ons bekeren, dan zal God Zich tot ons keren en ons genadig zijn. Zo bekeken zouden we genade verdienen door middel van onze bekering. Dit kan niet. Zie Kantt. 6: “God keert Zich tot ons als Hij ons doet gevoelen de vrucht onzer gebeden. Wij keren ons tot den Heere als wij in waar geloof en met hartelijk berouw onzer zonden Zijn genade verzoeken. Doch dit hebben wij van onszelven niet, maar God de Heere moet het ons geven, gelijk er staat Jer. 31:18: **Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn.**”

Zie ook Kantt. 15 bij 2 Kronieken 30:6: “God wordt gezegd Zich te keren tot de mensen, als Hij hun genadig is, tot hen komende met Zijn weldaden, van dewelke Hij scheen gescheiden te zijn door Zijn straffen.”

In Maleáchi 3:7 staat de vraag: “*Waarin zullen wij wederkeren?*” Uit kantt. 25 blijkt het volgende: “Alsof zij wilden zeggen: Wat hebben wij misdaan? Of wanneer zijn wij van U afgeweken, dat Gij ons beveelt weder te keren?”

Wederkeren tot de Heere kunnen we vanwege onze geestelijke blindheid niet. God mag eisen wat we niet kunnen, want Hij heeft ons zó geschapen dat we doen konden wat Hij beveelt. God wil ons met deze oproep in de klem en in de nood brengen.