***Gideon deel 3 – Is dit echt uw plan Heer?***

Vandaag is de tweede zondag van de Advent.

Over twee weken vieren we Kerst met elkaar. Deze tijd van het jaar, hoe koud, nat en donker het soms ook is, is ook een tijd van hoop. En die hoop hangt een beetje ‘in de lucht’.

Deze periode prikkelt vaak iets goeds in ons, mensen. Iets wat er is omdat we *‘naar Zijn beeld en gelijkenis’* zijn geschapen. Een behoefte om goed te doen, een besef dat het waardevol is om naar elkaar om te zien.

Niet alleen Christenen zijn *‘naar Zijn beeld en gelijkenis’* geschapen. Ook niet gelovige mensen om ons heen, dragen het DNA van de Schepper bij zich. Dat is goed nieuws! Mijn overtuiging is dat *de ontmoeting met God* vaak bevestigt wat mensen diep van binnen al weten.

*-Mensen weten dat een mensenleven waardevol is.*

*-Mensen weten dat echt geluk te vinden is in relatie met anderen.*

*-Mensen weten dat vergeving en genade fantastisch zijn om te ontvangen.*

*-Mensen kennen de vreugde die er is als je iemand blij maakt door iets weg te geven.*

Daarom voelt de ontmoeting met God echt als thuiskomen. Het bevestigt wat we diep van binnen weten. Jezus vertelde die prachtige gelijkenis van *‘de verloren zoon’*, ook wel de gelijkenis van *‘de wachtende Vader’* genoemd.

Over de vader die vol liefde en compassie wacht tot zijn zoon bij hem terugkomt.

Kerst heeft alles te maken met het verhaal van de wachtende Vader. Kerst gaat zelfs nog een stapje verder….God komt naar de mens toe, Hij komt bij ons wonen, in de persoon van Jezus. Jezus komt laten zien wie God is. Hij openbaart zijn karakter. God *zelf* komt verzoening brengen. Jezus legt uit dat iedereen welkom is bij de wachtende Vader. Hij stelt geen voorwaarden…

Hij staat op de uitkijk, hij omarmt ons en er is feest!

We geloven dat God onveranderlijk is.

*Dat hij gisteren en heden en in de toekomst, dezelfde is. (Hebreeën 13:8)*

Dat betekent dat de God van Abraham, Izaäk en Jacob, de God van Israel, dezelfde God is die door Jezus werd geopenbaard! De God van het OT is dezelfde God in het NT!

God is onveranderlijk. Ons *kennen* van Hem is wel in ontwikkeling. Ik hoop dat je God vandaag beter kent dan drie jaar geleden. Door de eeuwen heen, door de geschiedenis met Israël, laat God steeds meer van zichzelf zien. Hij blijft ons verrassen, hij blijkt nog liefdevoller en genadiger dan we ooit hadden kunnen bedenken. En dat heeft Jezus ons laten zien. Jezus is de ultieme openbaring van Gods liefde.

Daarom is Kerst zo belangrijk. God laat zich zien zoals Hij zich nooit eerder heeft laten zien. God laat zich kennen. Hij wil gekend worden. Dat is zijn plan, vanaf het prille begin. Kerst gaat over thuiskomen!

---

Nu schakelen we naar ons verhaal van Gideon.

Vandaag de derde preek in deze serie.

Het is 1250 vC.

Het volk Israël, door God uitgekozen om de redder, om Jezus, voort te brengen wordt overheerst door omringende volken. Het volk Israel is ertoe overgegaan om de goden van het land te aanbidden. Ze hebben zich afgekeerd van JHWH, de God van Abraham, Izaak en Jacob. Ze leven in armoe. Elk jaar opnieuw wordt de oogst geplunderd door de omliggende volken. En dan, ergens in hun ellende roept het volk God om hulp.

Hier heeft God op gewacht. Hij wil niets liever dan zijn volk, het volk dat de verlosser gaat voortbrengen, helpen. God gaat in de persoon van een engel naar Gideon, een eenvoudige knul, en noemt hem ‘dappere krijgsman’.

En Hij geeft hem de opdracht om Israël te bevrijden. Gideon sputtert tegen, kan dit niet geloven, voelt zich incapabel, niet in staat om Israël te bevrijden.

De Heer zegt: dat klopt, ‘*dat kun je omdat ik je bijsta’*

Gideon twijfelt en vraagt om een teken. Hij bereidt een geitenbokje en wat brood en de engel van de Heer laat het in vlammen opgaan. En de engel is weg.

Dat is wel een teken! Gideon schrikt en is bang…

En dat is misschien niet zo gek. Israël, inclusief Gideon, was ongehoorzaam geweest aan God. Ze waren afgoden gaan dienen. En de God waarin ze nauwelijks nog geloofden, blijkt in staat om vuur uit een rotsblok te laten komen…. En meteen is het vlees en brood verteerd.

Gideon dacht dat zijn laatste uur geslagen had…

*Rechters 6*

*23Maar de HEER stelde hem gerust: ‘Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven.’ 24Gideon​ bouwde op die plek een ​altaar​ voor de HEER, en noemde het ‘De HEER geeft rust’.*

Gideon heeft een ontmoeting met God. Gideon, aanbidder van afgoden, heeft een ontmoeting met God. Betrapt! Zou je kunnen zeggen. En in plaats van de dood geeft de Heer rust. En dat is één van die openbaringen in het Oude Testament: *‘De Heer geeft rust’.* Een openbaring die 1300 jaar later later door Jezus wordt bevestigd: *Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Ik zal u ….rust….geven!* Zie je: God is onveranderlijk!

Rechters 6

*25Diezelfde nacht zei de HEER tegen ​Gideon: ‘Neem de stier van je vader, dat prachtbeest dat nu al zeven jaar gespaard is. Sloop het ​altaar​ dat je vader voor Baäl heeft opgericht en hak de ​Asjerapaal​ die ernaast staat om.*

*26Bouw voor de HEER, je God, een ​altaar​ op het hoogste punt van het ommuurde terrein, zoals het hoort. Maak met het hout van de omgehakte ​Asjerapaal​ een vuur om de stier te ​offeren.’ 27Gideon​ nam tien van zijn knechten mee en deed wat de HEER hem had opgedragen. Uit vrees voor zijn ​familie​ en stadsgenoten durfde hij het niet overdag te doen, daarom deed hij het ’s nachts.*

*28De volgende ochtend zagen de inwoners van de stad dat het ​altaar​ van Baäl was afgebroken en dat de ​Asjerapaal​ ernaast was omgehakt. Ze zagen ook dat de stier was geofferd, en wel op een nieuw ​altaar. 29Ze vroegen zich af wie dat gedaan kon hebben, en na enig onderzoek kwamen ze erachter dat ​Gideon, de zoon van Joas, de schuldige was.*

*30Toen eisten ze van Joas: ‘Lever uw zoon aan ons uit. Hij moet sterven, want hij heeft het ​altaar​ van Baäl gesloopt en de ​Asjerapaal​ omgehakt.’*

Even een paar observeringen.

* De inwoners van de stad zijn boos omdat Gideon het altaar van Baäl en de ​Asjerapaal had vernietigd. Ze willen dat de dader, Gideon, zal sterven.
* Deze inwoners maken deel uit van het volk Israel. Het volk dat in zijn wanhoop eerder (zie Rechters 6:7) *‘de HEER (JHWH) te hulp had geroepen’*
* Deze inwoners maken deel uit van het volk dat als antwoord op deze hulproep van een profeet had gehoord:

*Rechters 6: 10*

*‘Ook al wonen jullie nu in het land van de Amorieten, hun ​goden​ mogen jullie niet vereren want ik, de HEER, ben jullie God. Maar jullie hebben niet geluisterd naar wat ik zei.’*

Het volk heeft dan weliswaar Gods hulp ingeroepen. Ze hebben niet naar de profeet geluisterd. Ze aanbidden nog steeds afgoden.

Sterker nog, ze vinden het zo belangrijk, dat degene die ze vernietigd heeft moet sterven.

Je kunt blijkbaar God aanroepen en ook nog afgoden blijven aanbidden…

Het feit dat je God aanroept, betekent niet dat je meteen volledig op hem vertrouwt……

*Rechters 6*

*31Maar Joas zei tegen de mensen die bij zijn ​huis​ te hoop waren gelopen: ‘U wilt het voor Baäl opnemen? U wilt hem te hulp komen? Wie het voor Baäl opneemt, zal nog voor de ochtend sterven! Als Baäl een god is, zal hij wel voor zichzelf opkomen wanneer iemand zijn ​altaar​ heeft gesloopt.’ 32En hij gaf ​Gideon​ de naam Jerubbaäl, en zei: ‘Laat Baäl het maar tegen hem opnemen omdat hij zijn ​altaar​ heeft gesloopt.’*

Dit is prachtig. Dit is niet alleen een vader die het voor zijn zoon opneemt.

Het is ook de ontmaskering van een afgod. *Als Baäl een god is, zal hij wel voor zichzelf opkomen wanneer iemand zijn ​altaar​ heeft gesloopt.’*

En er gebeurt niets. De afgod blijkt niet meer dan een verzinsel te zijn.

We spraken vorige week over onze hedendaagse afgoden. Aktiviteiten of objecten waar we geluk en vervulling zoeken. We bespraken een paar voorbeelden:

* Geluk verwachten van meer geld
* Leuke dingen doen
* Religieus bezig zijn/conferenties bezoeken
* Vervulling zoeken in carriere maken

Er zijn er meer natuurlijk!

We kunnen onze voorziening in deze zaken zoeken, ons geluk, ons aanzien.

Maar *echte* vrede en *echte* vreugde is verkrijgbaar bij de God.

Ik ben NIET tegen geld, leuke dingen, conferenties en carrière maken, dat begrijp je. Dat zijn goede dingen die wij een verkeerde plaats kunnen geven. Het zijn goede dingen waar wij een afgod van kunnen maken.

En vroeg of laat worden deze afgoden ontmaskerd.

Je kom erachter dat ze helemaal geen geluk, vrede en rust kunnen geven.

* Gideon heeft God ontmoet. Zijn rust ontvangen.
* Gideon heeft de afgoden vernietigd.

Hij is gehoorzaam geweest.  
Er is nog meer gebeurd: de afgoden zijn ontmaskerd.

Maar er is nog steeds honger in het land…

De gevolgen van het dienen van afgoden zijn er nog…

*33Weer sloten de Midjanieten, de Amalekieten en andere woestijnvolken uit het oosten zich aaneen. Ze staken de ​Jordaan​ over en sloegen hun ​tenten​ op in de vallei van Jizreël.*

De volken verzamelen zich om opnieuw de oogst van Israël te stelen. Het wordt spannend…

*34Toen kwam de ​geest van de HEER​ over ​Gideon. Hij blies op de ​ramshoorn​ om de afstammelingen van Abiëzer onder de wapenen te roepen 35en zond boden naar het gebied van Manasse om daar iedereen op te roepen. Hij stuurde ook boden naar de stammen Aser, Zebulon en Naftali, en ook die voegden zich bij hem.*

Blijkbaar wordt het gezag van Gideon erkent. Blijkbaar is het goed geweest voor zijn reputatie dat hij de afgoden heeft vernietigd. Gods geest komt over Gideon. De autoriteit van de Heer, van JHWH, is bij hem.

*36Toen zei ​Gideon​ tegen God: ‘Ik wil graag weten of het werkelijk uw bedoeling is door mijn toedoen Israël te bevrijden, zoals u hebt gezegd.*

Het wordt spannend….dit dreigt uit draaien op een gevecht.

Dit dreigt uit te draaien op oorlog… Gideon heeft behoefte aan bevestiging.

De gevolgen van wat komen gaat, zullen groot zijn. Dat weet hij. Hij twijfelt…

*37Daarom leg ik hier op de ​dorsvloer​ een wollen vacht. Als er morgenochtend dauw ligt op de wol terwijl de grond eromheen droog is, dan weet ik zeker dat u inderdaad door mijn toedoen Israël zult bevrijden.’ 38En zo gebeurde het. De volgende morgen wrong ​Gideon​ de wol uit. En er kwam water uit, wel een kom vol. 39Toen zei ​Gideon​ tegen God: ‘U moet niet kwaad op me worden als ik nog één keer aandring, maar ik wil nog een laatste proef nemen: nu moet de wol droog blijven en de grond eromheen nat zijn van dauw.’ 40Die nacht deed God wat ​Gideon​ had gevraagd: de wol bleef droog en de grond eromheen werd nat van dauw.*

God komt tegemoet aan de behoefte van Gideon aan bevestiging.

Hij accepteert de twijfel en de angst van Gideon.

Liefdevol neemt de Heer de twijfel bij Gideon weg.

De afgoden zwegen…..maar God sprak!

Gideon dient een betrokken God, die niet zwijgt als wij hem aanroepen.

En wij dienen diezelfde God. De God van relatie, de God van voorziening. De God die rust geeft. De God die er altijd is. De God die spreekt, als onze afgoden zwijgen….  
AMEN