Tekst: Zondag 10

Thema: **God draagt ons er doorheen**

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Met de Zondagen 9 en 10 staan we voor grote dingen. Het zijn de zondagen over de voorzienigheid. Over Gods schepping, regering en onderhouding van de wereld. Dingen die we niet kunnen overzien, terwijl we er elke dag mee te maken hebben. En juist dat we ze niet kunnen overzien, terwijl we er wel elke dag mee te maken hebben, levert bij het overdenken van de leer van God de Vader en onze schepping en in het bijzonder bij het overdenken van de leer van de voorzienigheid zowel troost als strijd op.

Troost, omdat deze God mijn God en mijn Vader is. Omdat alle dingen in Zijn hand zijn en alle schepselen zo door Hem worden beheerst dat ze zich tegen Zijn wil niet roeren of bewegen kunnen. Dat is troost, dat we weten dat niets aan de aandacht van de HERE ontsnapt. Dat Hij de bergmarmot en de edelweiss hoog in de Alpen ziet. Maar evengoed ook mijn dagelijks leven op de werkvloer, op school en thuis. “De Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt,” staat er in Psalm 121. Dag en nacht ben ik veilig, want de HERE, de almachtige Schepper van hemel en aarde, Hij waakt, werkt en zorgt, dat is de troost!

Tegelijkertijd roept het overdenken van dit deel van de belijdenis ook altijd weer vragen op en beginnen de aanvechtingen ons hart weer binnen te komen. Want de HERE kan dus alles. Hij kan ook alles tegenhouden, maar Hij doet dat niet altijd. Hij kan mij veranderen. Hij kan ervoor zorgen dat ik die haat kwijtraak, die zorg of die angst. Hij kan in mij een rein hart scheppen, zodat ik die zonde kan overwinnen. Hij kan die ziekte wegnemen, Hij kan me een levend geloof in Hem geven en rust in het vraagstuk van de uitverkiezing. Hij kan dat allemaal, maar Hij doet het niet. Hoe komt dat? Heb ik wat verkeerd gedaan? Ben ik niet gedreven genoeg, niet bereid genoeg? Niet onderworpen genoeg? Zo komen de vragen binnen en die maken onzeker. En dan niet eens zozeer onzeker, omdat we twijfelen aan de almacht van de HERE, want dat staat voor ons vast. We twijfelen niet zozeer aan Gods almacht, maar we worden onzeker over de vraag of God *mij* wel ziet. Of God *mij* wel hoort. Of God *mij* wel opmerkt. En dat brengt dan vervolgens weer bij de vraag of we er wel bijhoren. Of we wel een plek hebben in die bijzondere zorg van de HERE voor Zijn uitverkoren volk. En dat is dat grote waar we voor staan bij de belijdenis over Gods almachtige en tegenwoordige kracht. Hoe ga ik daar in mee? Hoe vind ik mijn plek daarin? Want het is zo groot. Zo groot dat het niet te overzien is. Maar dat maakt mij toch wel bang soms. Want ziet God mij in dat heel grote waar Hij mee bezig is? Ziet God mij, kleine mens, daarin nog wel staan?

#  Thema: Gods draagt ons er doorheen

1. Gods Vaderhand
2. Gods Vaderhart

**1. Gods Vaderhand**

Hoe komt het, dat we de heel persoonlijke zorg van de HERE in ons leven soms een poosje of een hele tijd lang niet opmerken? En dat ook preken over de voorzienigheid bij ons soms eenvoudigweg niet binnenkomen, omdat het wel waar is wat er wordt gezegd, zo geloven we dat en zo belijden we dat, maar het blijft zo ver van onze bevinding vandaan. Zover bij onze beleving en het komt niet dichtbij. In die zin dat wat er van Gods goede zorg en liefde wordt verteld voor mij persoonlijk niet zichtbaar is, niet merkbaar en niet tastbaar. Hoe komt dat, vroeg ik en dat is natuurlijk een heel moeilijke vraag. Een vraag zelfs waarvan je algauw zou kunnen zeggen dat je die eigenlijk helemaal niet in het algemeen beantwoorden kunt. Omdat onze omstandigheden nu eenmaal verschillen. Er is niemand in de kerk die gelijk denkt, voelt of gelijk beleeft. En er is ook geen situatie hetzelfde. Wij zijn verschillend en ons leven is verschillend. En om daar dus heel persoonlijk vragen over te stellen lijkt een onmogelijke opgave.

Toch heb ik die vraag gesteld en dat heb ik ook heel bewust gedaan. Omdat, hoe verschillend wij misschien ook zijn en hoe verschillend ons leven ook is er maar één bijbel is. Eén bijbel, waarin de HERE tegen ons allemaal spreekt vanmorgen. En als we die bijbel dan openslaan dan mogen we samen gaan luisteren naar wat de HERE zegt. En dus niet naar wat ik denk of voel of beleef. Of juist *niet* voel en *niet* beleef. Maar als we dus luisteren naar wat de HÈRE zegt, dan mogen we ons vanmorgen allemaal allereerst afvragen of we in onze twijfel en moeite, in onze onzekerheid en in ons verlangen, in onze blijdschap en onze hoop de HERE inderdaad nog wel zien. En of we inderdaad dat beeld van de HERE nog wel voor ogen hebben dat Hij ons zélf geeft in Zijn Woord. Dat is namelijk waar het in al onze worstelingen en aanvechtingen veel fout gaat. Dat we dat beeld loslaten, dat bijbelse beeld. Het beeld dat de HERE Zelf geeft en dat we een eigen beeld van God gaan vormen. Niet gericht op het Woord, maar gericht op onze eigen moeite. Onze eigen situatie en ons eigen leven. Onze eigen beleving. Op wat wij kunnen doorzien en begrijpen.

De HERE waarschuwt ons er in de Schrift voor, om het uitgangspunt te nemen in je persoonlijke leven en in alles wat zich in dat persoonlijke leven van je afspeelt. Om vanuit die omstandigheden vanuit je persoonlijk leven, en dus ook van je moeite, zorg, angst, of ziekte naar boven op te klimmen. Want als je je uitgangspunt neemt in de ellende en dan gaat speuren naar de aanwezigheid, de nabijheid en de tegenwoordigheid van de HERE, dan wordt het twijfelachtig en onzeker. En je ziet dat in het Woord van de HERE ook terug, op heel verschillende manieren. Bij heel verschillende mensen en onder heel verschillende omstandigheden. Ik zal u daar een drietal voorbeelden van geven en dat kunt u dan natuurlijk aanvullen met heel veel andere, maar deze voorbeelden wil ik u graag voorleggen, in de hoop dat u het herkent.

Als eerste over David, de man naar Gods hart. En laten we dan met elkaar niet een beeld van David gaan schetsen, alsof hij in alle omstandigheden de leiding van God in zijn leven wel begrepen heeft. Want zo is dat natuurlijk niet en als je het boek van de Psalmen een beetje kent, dan weet je ook dat David veel gezocht heeft. Dat David veel geworsteld heeft. Veel naar Gods nabijheid en tegenwoordigheid heeft getast en van die almachtige en tegenwoordige kracht van de HERE lang niet altijd en zeker niet alles gezien heeft. Zo is dat ook in Psalm 56, de Psalm die we samen gelezen hebben. U ziet het er al boven staan: de vijand heeft hem gegrepen en het gevaar loert op hem.

David is doodsbang, er is geen plek om naar toe te vluchten. Geen schuilplaats, zoals in het gebergte, om zich terug te trekken. En dus schuilt David weg in het gebed. “Dat doe ik ook,” zegt u misschien, “Ik vlucht ook in het gebed, maar het wordt er niet anders van.” Maar laten we dan ook eens kijken hóe David in het gebed vlucht en bij de HERE schuilt. Hij heeft namelijk niks anders meer over dan het Woord van de HERE. En de eerste keer dat dat naar voren komt is in vers 4 en 5: *“Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?”*

Er is geen zichtbare hulp, geen tastbare aanwezigheid van de HERE op dat moment. Maar er is wel het Woord van Davids God. Als God ons niet direct tegemoet komt, zegt Calvijn bij deze psalm, en wat herkennen we dat ook uit ons eigen leven, als de HERE ons niet meteen laat zien waarheen Hij onderweg is of waarom Hij ons beproeft of waarom Hij dingen toelaat, dan worden we bang. Dan worden we innerlijk onrustig. Dat is dat vrezen uit vers 4, maar dat is ook niet het fundament waarop David zijn zekerheid gaat zoeken. Op zijn ervaring van de HERE bouwt hij niet. Hij bouwt op het Woord van de HERE. Op wat God zelf heeft gezegd en beloofd. En dat tilt hem er om zo te zeggen bovenuit, boven zijn angst uit, die er dus is, maar niet overwint. En dan krijg je dat dubbele uit vers 4 en vers 5: “Ik ben bang,” zegt David, “Maar ik ben niet bang, want ik steun op Gods Woord.”

Let er even op, dat het dan verder gaat. We moeten niet gaan psychologiseren, maar vers 5 is nog niet het laatste woord. En het vervolg laat wel zien dat het met die onrust van David inderdaad ook nog niet helemaal is afgelopen. Dat knaagt en dat wroet door, zoals dat in ons leven ook zo kan zijn. Dat we ons troosten, we ons sterken en dat we vervolgens weer door de omstandigheden worden meegevoerd. We zijn het net kwijt, en het komt weer terug. Dat is de ene beweging, maar die andere is er ook. Vanaf vers 8 is het daar in psalm 56 alsof je de trap van de geloofszekerheid opklimt. Alsof je daar een bang en vermoeid hart, een opgejaagd mens steeds een beetje méér rust ziet krijgen. “Laat het U kostbaar zijn,” zegt David tegen de HERE, “Dat ik zo wordt opgejaagd en laten mijn tranen door U bewaard worden, dan kan het zo zijn dat er van Uw hulp, Uw bescherming en aanwezigheid op ’t ogenblik niets te zien is. Door mij niet en door mijn vijanden niet, maar dan leg ik deze tijd van kruisdragen en moeite bij U neer.” En ziet u dan, dat het in vers 11 tot twee keer toe weer terugkomt? “*Op God, wiens woord ik prijs, op de HERE wiens Woord ik prijs, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een mens mij aandoen?”* Alsof David dus zegt: “Hoewel het kan lijken of God me verlaten heeft en mijn bidden niet hoort, ik weet beter. Want ik roem God niet vanwege mijn omstandigheden, maar ik roem God vanwege Zijn Woord. Ik roem God, omdat ik Zijn kracht, Zijn rechtvaardigheid, Zijn liefde, Zijn grootheid en Zijn almacht uit het Woord ken.” En wat David dus doet, is zich vastklemmen aan de HERE. Niet aan wat hij van God ziet of aan wat hij van God ervaart, maar aan wat God van Zichzelf zegt. Aan wat God dus van Gód vertelt. Kijk en dat is nou het punt waarop we onszelf de vraag moeten stellen: doen wij dat ook? Houden wij ons vast aan wat God van God vertelt, onder alle omstandigheden en in alle levensvragen en levensvreugden?

Je ziet het ook in de bijbel mis gaan als dat niet gebeurt. Nog zo’n voorbeeld, maar dan van Israël. Als het volk in de moeite komt, als het wordt aangevallen, veroverd en leeggeplunderd, dan zegt het tegen de HERE dat Hij hen niet meer ziet en niet meer kennen wil. En er klinkt daar zelfs iets in door van het verwijt, dat de HERE geen voldoende kracht heeft. Of van de klacht dat, zoals wij die ook wel kennen, als God besluit je te verwerpen, alles wat je nog verder willen kan zinloos is. Omdat het toch allemaal vaststaat en bepaald is. En denk er goed om, dat zulke gedachten God raken. Want als mensen zo over Hem gaan denken dan wordt Hij de onbewogen God, Die het allemaal stuurt en regeert volgens een onbuigzaam en onveranderlijk plan. En ja, dat plan staat inderdaad vast. En het getal der uitverkorenen staat ook vast. Maar dat heeft de HERE ons niet verteld om ons moedeloos te maken. Integendeel, dat heeft Hij nu juist geopenbaard om ons duidelijk te maken dat God het leven ziet en kent. Dat Hij de beslissingen in je hart meeweegt. Dat Hij je voetstap hoort en dat Hij betrokken is. En als je dingen dan niet begrijpt, omdat de HERE ook niet álles heeft verteld, laat dat dan bij God en laat je vervullen van wat de HERE bijvoorbeeld tegen dat moedeloze, onwillige en gedemoraliseerde Israël zegt in Jesaja 40: “*Wie mat de wateren met Zijn holle hand? Wie bepaalde de omvang der hemelen met een span?*” U kent dat gedeelte vast en anders moet u ‘t vandaag op enig moment nog maar eens rustig lezen. Maar als de HERE zich zo nog weer eens gepresenteerd heeft als de almachtige Schepper van de hemel en de aarde, dan komt Zíjn klacht, die hemelse klacht van de Vader naar de kinderen toe. Hij zegt als het ware: “Zo ben Ik, dat weet u toch? Waarom, *waarom zegt u dan o Jakob, en spreekt, o Israël: mijn weg is voor de HERE verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij?*…” (Jes. 40: 27.28) Dat is Gods waarom: waar is uw vertrouwen gebleven, wat doet u nou zo angstig kijken? Ik ben er toch!

En als derde en laatste voor beeld noem ik u Job. De man die zijn geloofsvertrouwen uitsprak toen God de duivel toestond om Job te beproeven. De duivel ging aan het werk, en er bleef Job niet anders over dan op een mestvaalt zijn zweren te krabben. Maar wat zei Job toen? Zei Job: “Dat heeft de duivel gedaan, HERE, waar was u nou?” Nee, Job zei: “De HÉRE heeft gegeven, de HÉRE heeft genomen, de naam des HEREN zij geloofd!” En toen kwamen daar die valse troosters, die Job uitdaagden. Die hem in de hoek drongen en onzeker maakten. Het gesprek liep vast en Job voelde dat ook en kwam er niet uit. Hij miste wijsheid en kon geen enkel woord spreken over het nut en het doel van zijn lijden. Zodat hij uiteindelijk zover kwam dat hij vanuit een doffe berusting zich maar neerlegde bij wat tóch niet te voorkomen was. Maar toen Job zover was, was hij ook gevaarlijk ver bij de levende omgang met zijn God en zijn Vader vandaan. Ook Job kwam er niet uit, net zoals wij vaak. En ook Job begon weg te zakken in zijn ellende, net als wij vaak. Omdat hij het beeld van de HERE niet kon vasthouden, maar toen kwam God zelf. En God liet Job horen wie Hij is. God vertelde Job wie God is. Dat is hoofdstuk 38 en hoofdstuk 39. En God vertelt Job vervolgens in hoofdstuk 40 en 41 wie God is. In die vier hoofdstukken laat de HERE Job zien hoe onmetelijk groot Hij is en hoe onpeilbaar Zijn wijsheid is. En dat bracht ook Job op de knieën. Dat staat in Job 42:1-6. Toen antwoordde Job de HERE: *Ik weet, dat Gij alles vermoogt, en dat geen uwer plannen wordt verijdeld. „Wie is het toch,die het raadsbesluit omsluiert zonder verstand?” Daarom: ik verkondigde, zonder inzicht, dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep. „Hoor nu, en Ik zal spreken; Ik wil u ondervragen, opdat gij Mij onderricht.” Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. Daarom herroep ik en doe boete in stof en as.”*

Want als je niks begrijpt en als je beseft hoe klein je bent, hoe kortzichtig en beperkt. Hoe weinig je begrijpt van wat God elke dag doet en van hoeveel God doet en hoe wijs God doet en hoe almachtig God dat doet. Dan begrijp je ook dat je Hem niet na kunt rekenen en dat het ook niet hoeft. Want in de handen van deze God ben je hoe dan ook veilig en geborgen.

Ik geloof in God, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. Die belijdenis brengt allereerst, dat je als mens in al je lijden en moeite en vreugde de hand op de mond legt en zwijgt. Om Hem te horen spreken. En de eerste vraag is: geloven we dat? Staan we zo voor de HERE? Kijken we zo naar Hem? In die luisterhouding, vol aanbidding over wie de HERE is? Gelooft u in deze God, gemeente? Dat is de eerste vraag. Want als u dat gelooft, dan mag ik u ook nog iets vertellen van Zijn liefde!

**2. Gods Vaderhart**

We nemen ons uitgangspunt in de belijdenis van Gods voorzienigheid dus niet in de ellende die we om ons heen zien of die we zelf ervaren. We belijden niet om zo te zeggen van onder naar boven, maar we nemen ons uitgangspunt in wie de HERE is. En we zeggen dan niet, wat wij van Hem voelen en ervaren, maar wat de HERE van Zichzelf zegt. Hij is de Almachtige Schepper van de hemel en de aarde. Hij is God en niemand meer. Niet te vergelijken en niet na te rekenen. Onpeilbaar is Zijn wijsheid, onmetelijk Zijn macht. Onbegrijpelijk zijn Zijn wegen en misschien zegt u nu: “Ja maar, dat geloofde ik al wel. En toch is de HERE soms zover weg, dat ik angstig begin te worden. Omdat ik me dan afvraag of de HERE mij verlaten heeft. Het punt is niet, dat ik Gods grootheid en majesteit niet belijdt. Het punt is veel meer, dat ik wil weten, ervaren en proeven, dat ik bij Hem mag horen.”

Daar zou veel over te zeggen zijn. Over die samenhang tussen voorzienigheid en uitverkiezing tussen Gods macht en Gods keuze. En dat kunnen we vanmorgen natuurlijk niet allemaal behandelen, maar in die samenhang tussen verkiezing en voorzienigheid wil ik u wel graag op het volgende wijzen:

Er staat in de bijbel meer dan dat God Schepper is en onbegrijpelijk groot. Juist in de bijbel komen we dat spoor van die almacht van de HERE in betrekking tot Zijn verkiezende liefde zo veel en zo rijk tegen. Want die almachtige en tegenwoordige kracht van de HERE zien we nu juist zo in het bijzonder met betrekking tot het uitverkoren volk van God. Je mag de bijbel zo lezen, dat je als het ware als in het felle licht van zo’n zoeklicht de liefde van de HERE ziet stralen in de geschiedenis die de kerk gegaan is. Omdat Hij het volk van Zijn keuze in dat licht zet en het er naartoe roept als het uit dat licht bezig is te verdwijnen. En voor de rest is het donker. Daar zit misschien ook voor ons wel een punt dat we bij onszelf kunnen onderzoeken. Want zijn we ons bewust dat het voor de rest donker is? Dat er buiten de kerk geen heil is en buiten het overwinnend geloof in Jezus Christus alleen maar voor deze God te vrezen valt?

Ons leven kabbelt over het algemeen rustig voort tussen alle andere mensen in, maar de christen zal toch geestelijk naar de wereld blijven kijken. In het licht van wat de HERE geopenbaard heeft. God gaat deze aarde omkeren. Die wereld vol haat en geweld. Vol oorlog en ziekte. Vol tranen en rouw. Vol zorg, moeite, angst, liefdeloosheid, zelfverheffing en zelfbevestiging. Die aarde gaat de HERE omkeren. En wie niet in Christus wordt gevonden, die gaat met de wereld mee. Die gaat in die ondergang mee, omdat de HERE ook zo is dat Hij Zijn eer niet aan een ander geeft. En dat leidt dus tot de buitenste duisternis, waar het geween is en het tandengeknars. Waar de haat het leven in de engte duwt en de zonde voortwoekert. “Want,” zegt de HERE, “Ik ben God en niemand meer.”

Er valt niets te hopen, niets vooruit te kijken, niets te winnen en niets te bewaren voor wie Hem voorbijgaat. Voor wie die eeuwige kracht en goddelijkheid, die van God gekend kan worden uit Zijn werken (Rom. 1) niet bewondert en vertrouwt, om zich daaraan over te geven en zich te beroemen in Gods leiding en zorg. Beschouwen wij de wereld waarin we leven en de aarde waarop wij wonen wel voldoende in het licht van wat Johannes zegt? “Kinderkens, het is de laatste ure!” En klampen we ons ook daarom niet soms wat krampachtig vast aan geluk, gezondheid of voorspoed? Omdat we zo gauw wegdwalen in dat kabbelende, dat niet zo verontruste en niet verontrustende leven dat wij hier hebben? Wij hebben hier geen blijvende stad. Maar verwachten wij ook werkelijk de toekomstige en zijn we daar vervuld van?

Dat komt allemaal mee in de troost van de belijdenis van Gods voorzienige leiding. Want als we in de gaten hebben dat Gods klok van de geschiedenis tikt en de wijzers naar het einde toe schuiven, dan gaan we, in alle vreugde, verdriet, ellende en blijdschap op zoek naar bescherming. Naar een schuilplaats, die ons eeuwig veilig kan stellen. En dan komen we, als we de bijbel lezen en als we gaan luisteren naar wat de HERE zegt, uit bij een God, Die ons geen slavenplek geeft omdat we het niet waard zijn Zijn kinderen te heten. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. Maar dan komen we uit bij een God die ons leert Abba te zeggen en ons als erfgenamen Zijn rijk laat binnengaan.

Want met die almachtige en tegenwoordige kracht laat God in de dagen van Noach het water stromen en vaagt Hij die wereld weg. Die wereld, waarvan Hij moest zeggen dat alles wat de mensen bedachten te allen tijde alleen maar boos was. En wij vinden dat terecht. Maar zien we ook de genade, dat daar nog een ark op de golven van Gods toorn dreef? En God een nieuw begin maakte met slechts acht zielen? En met diezelfde kracht roept God Abraham weg uit de maancultus waarin hij en zijn familie verstrikt zaten en richting de ondergang gingen. Om met hem en zijn nageslacht opnieuw te beginnen. En wat liep het ook daar vast en hebben ook Abraham en Sara geworsteld om Gods leiding te blijven erkennen. Maar Hij deed daar wonderen, want uit een onvruchtbare vrouw en een verstorven man kwam een zoon. En zo kunnen we heel die geschiedenis bij langs gaan. Van Abraham, Izaäk en Jakob. Van Jozef en de tijd in Egypte. Van de uittocht en de doortocht. Van de woestijnreis en van de binnenkomst in Kanaän. Vanaf de dag dat het water van de Jordaan stilstond en Jericho begon te vallen.

Maar u kent die geschiedenissen en we kunnen dan ook vanmorgen met elkaar wel eenvoudig vaststellen, dat er geen macht was die de HERE van zijn plan heeft af kunnen brengen. Geen Egyptenaar, geen maanreligie, geen Nebukadnezar, geen Samaritanen. Zelfs de zonde niet, want daar kon het volk een tijd lang door gegrepen zijn. En het leidde zelfs tot de ballingschap, maar er was een terugkeer. Een wederopbouw en herstel. En waarom?

Nu zijn we op het meest cruciale punt, als we het hebben over de troost van de voorzienigheid. Met die vraag naar het waarom betreden we om zo te zeggen heilige grond. Want dan voert de HERE ons naar die heuvel van Golgotha, waar Hij Zijn Zoon liet vastnagelen. Paulus zegt in Romeinen 1: “Gesproten uit het geslacht van David naar het vlees, naar de Geest der heiligheid door Zijn opstanding uit de doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here.”

Daar kijk je recht in het Vaderhart van God, zoals Hij dat daarvoor al zoveel heeft geopenbaard en gezegd. En ik noem u vanmorgen op dit punt alleen Hosea 11 en Jeremia 30 en 31. Maar *dat* is het uitgangspunt. Daar vanuit spreken we, denken we, ervaren we, bevinden we. Vanuit het kruis van Jezus Christus waar God Zijn liefde liet schitteren en Zijn doel op het hoogst liet blijken. Want daar was God de wereld met zichzelf verzoenende in de Zoon. Om wie in de Zoon is eeuwig leven te geven. En in het midden van dat volk eeuwig tot een God te zijn. “Ik kom bij jullie wonen,” zegt de HERE, “en tot die tijd houd Ik je veilig in Mijn hand.”

“Vrees niet, mijn klein kuddeke,” zegt de Zoon, “want het heeft Mijn Vader behaagd u het koninkrijk te geven.”

*‘k ben een koninklijk kind, door de Vader bemind.*

*En ik zal wonen in ’s Konings paleis.*

*In die stad, nooit aanschouwd,*

*met straten van goud.*

*Glorievol als een schoon paradijs*.

Ziet welk een liefde ons de Vader heeft gegeven, dat wij kinderen Gods genoemd worden. En wij zijn het ook. Beheerst ons dat? Vervult ons dat? Maakt dat ons ademloos, verrukt en vol aanbidding? Niet het vooruitzicht alleen, maar het weten vandaag. Dat Jezus Christus mijn zonden verzoend en mijn straf gedragen heeft. En dat ik, met al die anderen, als in dat zoeklicht onderweg ben naar die gouden stad. En dat die almachtige en tegenwoordige kracht van de HERE, de Schepper van hemel en aarde, mij vandaag tot troost mag zijn dat mijn sterke Vader alle dingen kan. Ook in die ziekte. Natuurlijk, want zou het daar ophouden? Ook in die moeite, zeker weten, want zou dat de toegang blokkeren? Zou er iets zijn dat voor deze God te wonderlijk is? Zou dit Vaderhart van God mij ook maar één ogenblik vergeten? Eén ogenblik uit het oog verliezen, één ogenblik niet horen als ik tot Hem roep? En nee, begrijpen doe ik lang niet alles. Overzien doe ik maar heel beperkt. Narekenen is mij te machtig. En er zijn dagen dat ik huilen moet en het kruis zwaar weegt. God weet het wel, Hij weet het zo goed! Want Hij kent mij! Mijn zitten en mijn staan kent Hij. En dus sla ik de ogen naar het gebergte heen, in alle moeite en verdriet. Vanwaar komt mijn hulp? Mijn hulp is van de HERE!

De HERE, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De HERE, Die midden in deze verloren en verdorven wereld een kruis heeft neergezet. Hoog en lang, om in de vuurhaard van giftige slangen te blijven kijken naar Jezus Christus en die gekruisigd. “Geloof in Hem,” zegt Hij, “Geloof in Hem, dan zul je leven hebben. Want Zijn bloed reinigt van alle zonden.” Zo is mijn Vader en zo is mijn God. Ik, ellendig mens, ben verlost door het bloed van Christus!

We hebben misschien niet stilgestaan bij de letterlijke tekst van Zondag 10. Maar als we vraag en antwoord 27 en 28 lezen, zult u wel merken dat we het precies over dat hebben gehad waar de catechismus ons naartoe wil brengen. Namelijk over de Vaderhand en het Vaderhart van God. Wat zijn we daar soms ver vandaan. In al ons zoeken naar recht. Naar gezondheid en kracht. Naar oplossingen voor moeilijke vragen. In ons zoeken naar geluk, naar blijdschap en naar verzorging. Kijk naar het kruis! Begin daar te belijden en te beleven. Bij de kracht en de heerlijkheid, de liefde en de majesteit van de HERE. Niet ver weg, als een onbewogen God of afstand, maar zo heel erg dichtbij. In Zijn liefde voor verloren zondaren. Een God, die zelfs Zijn Zoon niet spaarde maar voor ons allen heeft overgegeven. Hoe zal Hij ons dan met Hem, dat is: met deze Christus, niet alle dingen schenken?

Amen

Liturgie Zondag 10

Lezen: Psalm 56

Tekst: Zondag 10

Zingen (morgendienst):

Psalm 42: 1 en 3

Psalm 19: 5

Psalm 121

Psalm 56: 1 en 3

Psalm 86: 5

Zingen (middagdienst):

Psalm 42: 1 en 3

Psalm 121

Psalm 56: 1 en 3

Gez. 2: 1

Psalm 86: 5