**LES, zondag 10 mei 2015 (intrede)**

*Lezen: HSV*

*Zingen: OB 1773/Hervormde Gezangbundel 1938*

Voorzang: Gez. 149:1,2,3 (Grote God, wij loven U)

Votum en zegengroet

Zingen: Ps. 72:1,2

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen: Ps. 72:11

Gebed

Lezen: Psalm 85

Tekst: Psalm 85:9

Collecte

Zingen: Ps. 85:1,2

Preek

Zingen: Ps. 85:3,4

Dankgebed

Zingen: Ps. 126:1,2,3

Zegen

Het blijft een verrassende boodschap: Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:16).

Of dat verrassend is! Want die boodschap gaat uit naar kinderen van Adam, die met hun zonde de vloek en de eeuwige dood verdiend hebben. En die op genade van God geen enkele aanspraak kunnen maken. Hier is maar één reden aan te wijzen: de eeuwige liefde van God. In die liefde gaf Hij Zijn eigen Zoon, tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Die boodschap mag wereldwijd verkondigd en gehoord worden. Ook in dat opzicht zijn we van Gods vrije gunst en goedheid afhankelijk. In Zijn goedertierenheid zendt God verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie Hij wil en wanneer Hij wil, om mensen te roepen tot bekering en tot geloof in Christus, de Gekruisigde. Want hoe zullen mensen in Christus geloven, wanneer ze niet van Hem gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder prediker? En hoe zullen zij prediken tenzij ze gezonden zijn? (DL I,3)

Op Gods tijd kwam het evangelie naar Europa en naar Nederland, ook naar Een, Sebaldeburen en Leek. Maar ook waar de kerk geplant is, blijft God evangeliepredikers zenden. Naar wie Hij wil. En wanneer Hij wil. Dat gaat niet buiten menselijke activiteit en beroepingswerk om. Maar ook dan is het God die beslist in Zijn genadig welbehagen.

U zult begrijpen dat het mij bezig houdt op deze dag van intrede. Het verbaast mij oprecht. Dat ik uitgerekend op dit moment en op deze plek het evangelie zou bedienen – ik had het nooit van tevoren kunnen bedenken, wie trouwens wel? Het geldt ook voor de prediker zelf: God bepaalt in Zijn goedertierenheid de tijd en de plaats waar Hij je hebben wil om Zijn Woord te laten horen. Om tot bekering en geloof te *roepen:* het ambt van de prediker. En om tot bekering en geloof te *brengen:* het ambt van de Heilige Geest.

Voor de preek van vanmiddag koos ik een tekst uit Psalm 85. Een bekende psalm. Het zou je zo maar ontgaan hoe bijzonder dit lied is. Zowat alle grote en mooie woorden van de Bijbel komen voorbij: gunst en heil, goedertierenheid en trouw, gerechtigheid en vrede. Een mens kan er z’n hart aan ophalen, je wordt er helemaal warm en vrolijk van, toch? In deze psalm vind je tevens terug wat typerend is voor de dienst van het Woord, ook in de nieuwe bedeling van Gods verbond. Vanuit Psalm 85:9 bedien ik u Gods Woord als volgt:

**EEN VOORZANGER WORDT VOORGANGER IN DE DIENST VAN HET WOORD**

1. *luisterend naar Gods woorden*
2. *troostend vanuit Gods woorden*
3. *waarschuwend in Gods woorden*

1. Psalm 85: een tempellied. Te zingen onder deskundige leiding en begeleiding. Het gaat om een lied uit een bundel, die op naam staat van de zonen van Korach, tempelzangers van beroep. In die kring zullen we de dichter van Psalm 85 moeten zoeken. In de kring van de *voorzangers* dus.

Voorzangers in de tempel zingen geen meezingers. Gemeentezang zoals wij die kennen, was onbekend. Alleen het zangkoor komt in wisselende partijen aan bod. Toch krijgt op die manier ook de gemeente stem in het heiligdom. Via het voorbedachte en voorgezongen lied van zangers als de zonen van Korach zijn het de kinderen van Israël, die Gods naam uitroepen en aanroepen.

Beide – uitroepen en aanroepen - hoor je in Psalm 85. Gods naam wordt geprezen. U bent Uw land goedgezind geweest, Heere, U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jakob. God gaf terugkeer uit de ballingschap in Babel.

Die ballingschap was meer dan verdiend geweest. Die was straf van God voor een hardnekkig ontrouw en frauduleus volk. Terugkeer uit de ballingschap betekent dan ook: U hebt de ongerechtigheid van Uw volk weggenomen, U hebt al hun zonden bedekt. Gods toorn is geweken. Van Israëls uiterlijk herstel is Gods schuldvergevende liefde de binnenkant. Vrije genade, net wat u zegt.

Jammer, het viel de eerste tijd na de terugkeer allemaal niet mee. Soms voelde je je een paria in eigen land, zoveel vijandschap om je heen. ’t Was ook hard werken met weinig resultaat. Misoogsten deden er nog eens een schepje bovenop. Het werd een pijnlijke ontdekking: We zijn wel terug in het beloofde land, maar we *zijn* er nog niet.

Dan ga je als volk van God op de knieën. Breng ons terug, God van ons heil. U hebt ons teruggebracht vanuit Babel. De beslissende keer in het lot is gekomen. Wilt U die terugkeer voltooien, door ons in Kanaän uitkomst te geven in onze nood?

En ook dat als blijk van Uw schuldvergevende liefde. Wilt U verder gaan op de weg van de vergeving, die U in de terugkeer met ons bent ingeslagen? Als de hitte van Uw toorn geblust is, kunt U toch niet generaties lang boos op ons blijven? En zou *U* (met nadruk) ons niet levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt?

*Dat* is dus bidden, mensen! Bidden is niet op goed geluk een verlanglijstje bij God indienen. Bidden heeft iets van *worstelen* met God, waarbij je zegt: Ik laat U niet gaan, tenzij U mij zegent. Heere, U bent in het verbond toch de God van ons heil? Toon ons dan Uw goedertierenheid, geef ons Uw heil.

Hoe zal de Heere reageren? Dat wordt nu de grote vraag. Het koor valt stil. Er klinkt een enkele zangstem. Eén van de voorzangers dient zich aan als voorganger in de dienst van het Woord.

Daarvoor ben je in de tempel, nietwaar? Daar wordt niet alleen geofferd en gebeden. Daar komt ook de stem van God tot klinken in directe Godsspraken. Zangers kunnen zieners worden, profeten, die woorden van God vernemen, geïnspireerd door de Heilige Geest, om die aan het volk door te geven.

Vandaar: Ik zal (of: wil) horen, wat God, de Heere, spreken zal. Typisch de taal van de profeet, die een boodschap van God afwacht en zich daarop instelt. Iemand als Habakuk is er een mooi voorbeeld van: Ik ging op mijn wachtpost staan, om te zien wat de Heere tegen mij zeggen zou (Hab. 2,1v). Zo doen profeten dat. Spreek, Heere, Uw knecht hoort!

Want het eerste wat een profeet moet doen is niet profeteren. Hij moet beginnen met *luisteren*. Wachten op wat de Heilige Geest als boodschap van God ingeeft en doorgeeft. Wee de profeet, die het niet doet! Die uit eigen hart profeteert en voor boodschap van God uitgeeft wat hij zelf bedacht heeft. Dan ben je een valse, een nepprofeet. Je loopt de Heere alleen maar voor de voeten.

En dat kun je als profeet niet maken. Want je hebt te maken met God, de Heere. Woordelijk staat er: *de* God, de Heere. Jahwe, de God van het verbond, Israëls God, is *de* God = de enig ware God, de God van hemel en aarde, die boven alle machten staat en bij Wie alle afgoden verbleken tot totale nietsen. Je hebt met *God* te maken. Doe je schoenen van je voeten, je staat op heilige grond. Wacht in een actieve luisterhouding tot Hij het Woord neemt en ingeeft. Hoe bijzonder, de hoge God richt tot kleine mensen het woord, laat Zich kennen als *hun* God.

Dat doet de Heere vandaag niet meer via inhoudelijk nieuwe Godsspraken. Die tijd is voorbij. God sprak Zijn laatste en hoogste woord in Jezus Christus. De Bijbel is compleet, de canon is gesloten. Wat overigens niet wil zeggen dat God Zich niet meer openbaart. De Bijbel is het levende Woord van de Geest. Nog steeds *spreekt* (tegenwoordige tijd!) de Heere ons ermee aan, je kunt je er zo persoonlijk door geraakt weten, dat je zegt: Ik heb het zelf uit *Zijn* mond gehoord.

Een dominee is geen profeet, die rechtstreeks een boodschap uit de hemel krijgt. Je moet je als predikant dan ook maar niet als zodanig gaan gedragen, alsof jouw ingevingen direct goddelijk gezag hebben. Daar zit steeds de schakel van de Bijbel tussen. Hier blijft kritische toetsing geboden, om te beginnen door de dominee zelf.

Ik zal horen, wat God, de Heere, zeggen zal. Het geldt heel direct voor de profeet. Het geldt op een eigen manier ook voor degene, die het geopenbaarde en opgeschreven Woord van God heeft door te geven. Dat begint niet met (s)preken, maar met luisteren. Wat is de zin en mening van de Heilige Geest in Schriftwoorden en Schriftgedeelten? Wat heeft Hij er hier en nu mee voor? Wat is in de concrete situatie van vandaag het antwoord van de Heere voor een volk, dat naar Hem vraagt?

Die luisterhouding vraagt gebed. Denk niet overmoedig als predikant dat je het wel weet. Al is de tijd van de inspiratie voorbij, illuminatie – verlichting door de Heilige Geest – blijft nodig. Want het Woord blijft het Woord van de Geest. Alleen Hij kan het Woord ontsluiten, zodat je Gods stem geestelijk leert verstaan.

Dat is geen alibi voor luiheid, alsof je studie en voorbereiding dan wel kunt laten zitten. Maar weet je daarmee allereerst dienaar *onder* het Woord, leerling in de school van de Heilige Geest, met gevouwen handen. Al ben je actief met het Woord bezig, je *wacht* op de Heere. Spreek, Heere, Uw knecht hoort!

Laten er daarom ook in de gemeenten van Leek, Een en Sebaldeburen gevouwen handen zijn. Om te bidden om een predikant die naar Gods woorden luistert. Zodat u op zondag (trouwens ook door de week!) maar niet met ’s mans ideeën wordt opgescheept (ach, wat koop je daarvoor?), maar Gods Woord te horen krijgt, hoezeer (s)preken ook mensenwerk blijft. U, jij bidt toch wel mee? De voorganger moet luisteren naar dat Woord. Omdat we in de kerk *allemaal* moeten luisteren naar dat Woord.

2. Een voorzanger wordt voorganger in de dienst van het Woord. Luisterend naar Gods woorden. Troostend vanuit Gods woorden, het tweede punt.

Ik wil horen, wat God, de Heere, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en Zijn gunstelingen van vrede spreken. Liever vertaal ik: *Werkelijk* – zo is het! – Hij kondigt vrede aan! Straks – in vs. 10-14 – wordt het allemaal verder uitgewerkt. Maar hier heb je de grote noemer waaronder het geheel van het goddelijk antwoord zich laat brengen. Het worden woorden van *vrede*.

Vrede. Daarover hoorden we vanochtend al het een en ander. Vrede is niet alleen negatief, dat er geen oorlog, geen strijd is. Vrede betekent, dat de dingen zijn, zoals ze moeten zijn, zoals God ze bedoeld heeft. Zeg maar: alles is gaaf en gezond. De grote Heelmeester geeft heil = heelheid. Sjaloom! Vrede! Alles is oké door een vergrootglas.

Die vrede, dat heil is nabij. Dat is hier de troost. Nee, de Heere blijft niet toornen. Integendeel, de uitkomst die Hij brengen gaat staat om zo te zeggen voor de deur. Gods volk mag hopen op betere tijden.

En dat gaat ver. Nog verder dan alleen een omslag in de huidige noodtoestand. Er wordt zoiets als een ideale wereld getekend, waar alle bergen vrede dragen en alle heuvels heilig recht. Hier wordt – in de taal van de oudtestamentische profetie – de grote heilstijd van de toekomst getekend, het komend vrederijk van God. Wat in het *land* (Israël dus) gesitueerd wordt, zal eens *wereldwijd* werkelijkheid worden. Psalm 85 laat zich lezen als een preludium op de engelenzang: Vrede op aarde bij mensen in wie God welbehagen heeft.

Want – God zal weer bij Zijn volk wonen. Kijk, wanneer God weg is, moet je zuchten: Ikabod, weg is de eer, de heerlijkheid uit Israël. Maar keert de Heere terug in Zijn heerlijkheid, dat lichtend teken van Zijn aanwezigheid, dan herken je dat aan het stralend herstel, dat God aan Zijn volk geeft.

Gods aanwezigheid is het geheim ook van al die andere mooie en grote woorden in deze Psalm: goedertierenheid, trouw, gerechtigheid. Het zijn allemaal eigenschappen, attributen van de Heere God Zelf. Ze gaan a.h.w. als knechten voor Hem uit en volgen Hem op de voet. Vrede heeft alles met *recht* te maken. De wanorde verdwijnt, er komt weer orde op zaken, *Gods* orde! Waar God Zijn voetstappen zet en de rechtsorde herstelt, wordt het leven weer leefbaar en veilig.

Dan is er geen enkel opzicht gebrek. Zaaien wordt hoe dan ook maaien en juichend oogsten. In het komend koninkrijk zijn geen ministers voor welvaart en welzijn meer nodig, daar is het geluk compleet, innerlijk en uiterlijk.

Kortom: *vrede!* Een wereld in haar voegen, waar alle verhoudingen – die met God voorop - hersteld zijn en het leven tot eeuwige bloei komt. Vandaag leef je in een gebroken wereld. De zonde werkt verwoestend op aarde, in het groot en in het klein. Je zou er moedeloos van worden. Zoals Israël na terugkeer uit de ballingschap diep moedeloos was. Is dit het nou?

Nee, dat is het niet! De Heere belooft vrede. Wat kapot is gegaan, maakt Hij heel, het kromme zet Hij recht. De puinhopen hebben niet het laatste woord, niet in jouw kleine leven, ook niet in deze wereld. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Gods kind wordt er vandaag al blij van, al is het nog met tranen in de ogen.

Vrede begint met verzoening en vergeving. Wil de verhouding met God hersteld zijn, dan moeten de schuld en de straf er tussenuit. Daarom gaf God Zijn eigen Zoon, om de Knecht des Heeren te zijn. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem. Aan die vrede hangt de prijskaart van Golgotha.

De verhoogde Christus deelt die vrede uit, op grond van Zijn volbrachte werk. Hoor het Hem zeggen: Vrede geef Ik u, Mijn vrede laat Ik als erfenis bij u achter. Vind je houvast in de Vredevorst Jezus Christus. Weet je in geloof erfgenaam van het komend vrederijk, waarvan de vrede met God het beslissend middelpunt is.

Maar wel *in geloof*, hè?! God, de Heere, spreekt woorden van vrede tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen. De belofte wordt zonder voorwaarden vooraf aan Gods volk gegeven. Maar wat God geeft, moet ook gelovig aangenomen worden. Alleen dan komt Gods beloftewoord je ten goede. Wanneer je hoort bij degenen, die Psalm 85 Gods *gunstelingen* noemt = de getrouwen, de vromen, die van hun kant het verbond houden in geloof en bekering, wat vs. 10 noemt het *vrezen* van de Heere = dat je Hem serieus neemt en hoog houdt, in de gehoorzaamheid van het geloof.

God, de Heere, kondigt vrede aan, Zijn vrede in Christus. Het is de noemer, waaronder je heel het evangelie kunt brengen. Nog steeds is dit het antwoord, waarmee de Heere op ons vragen en klagen reageert, het antwoord dat aan ons vragen en klagen voorafgaat en toch steeds weer als *antwoord* blijft verrassen.

Wij krijgen met elkaar deze ontspoorde wereld niet op de rails. Niet in de natuur. Ook niet in de wereld van de volken of in de samenleving. Je hebt niet eens greep op je eigen bestaan, ook al verbeeld je je dat vaak wel. Totdat je vastloopt – vroeg of laat - en met de rug tegen de muur erkennen moet: het leven is voor een mens niet maakbaar.

In die nood laat de Heere de boodschap over levensherstel in en door Jezus Christus horen. Over verzoening van de schuld. Over eeuwig leven in Gods nieuwe wereld. Al zie je het in je wanhoop niet altijd, er is een weg uit het moeras, een weg naar een nieuw en vervuld paradijs, een weg waarop de Heere ons nabij is. Het evangelie dat tot geloof roept. En door de Heilige Geest geloof werkt.

Gemeenten van Een, Sebaldeburen en Leek, in die verwachting mogen wij samen verder gaan in de dienst van het Woord. Werkelijk – zo is het! – de Heere zal van vrede spreken!

3. Een voorzanger wordt voorganger in de dienst van het Woord. Luisterend naar Gods woorden. Troostend vanuit Gods woorden. Waarschuwend in Gods woorden, het laatste punt.

De tekst gaat over van de derde naar de eerste persoon. Wat nu volgt is rechtstreeks citaat. Hier wordt gewaarschuwd in woorden, door God Zelf gesproken. Die woorden liegen er niet om. Laten zij niet tot dwaasheid terugkeren!

Dwaasheid. Zo praat de Heere nu over *zonde*. Als je zondigt tegen God en Zijn geboden aan je laars lapt, doe je iets onbeschrijfelijk doms. Want zonde komt tussen God – de God van het heil! - en jou in te staan. Leef je je leven los van God en tegen God in, dan ga je te gronde, wanneer er geen bekering komt.

Let op het woord ‘terugkeren’ in de laatste regel van vs. 9. Het komt vaker voor in deze Psalm. Ik doe maar een greep: God gaf een *omkeer* in de gevangenschap van Jakob, U hebt Zich van uw toorn *afgekeerd*. In de kern gaat het steeds om hetzelfde woord. En steeds in positieve betekenis.

Het springt het er in vs. 9 dan ook echt uit. Er is ook een vorm van omkeren en terugkeren, die levensgevaarlijk is. Namelijk wanneer je een terugkeer in tegengestelde richting maakt, richting zonde = dwaasheid. Niet doen! Wie kiest, o verdwaasde, voor het leven de dood?

In deze waarschuwing neemt God Zijn woorden van vrede niet terug. De waarschuwing is juist bedoeld om bij het woord van vrede te bewaren = om je bij God en Zijn heil te bewaren. Zeg niet dat zulke taal in een preek u te somber is. Die taal is wel ernstig. Maar wil niet in de put helpen. Integendeel, u wordt weggeroepen bij de zonde vandaan om te blijven bij de blijdschap die God geeft. Hier worstelt de Heilige Geest om uw behoud. Herken in de waarschuwing de liefde van Hem, die u niet wil kwijtraken aan de zonde en het verderf. Daar bent u Hem te lief voor.

Je kunt je beter zorgen maken wanneer je *niet* gewaarschuwd wordt en in de dienst van het Woord alleen maar een aai over je bol krijgt. Kijk, ook valse profeten hebben hun mond vol over vrede. Maar waarschuwen is er niet bij. Over straf van God bij ongeloof en onbekeerlijkheid zwijgen ze. Doodeng!

Ik weet het, Gods waarschuwende stem kan een mens onrustig maken. Dat is niet verkeerd. Je wordt wakker geschud, in beweging gezet en gehouden om de strijd van het geloof te strijden, waar het gevecht tegen de zonde bij hoort.

Dan moet het voor een mens door de dood heen. Wil de nieuwe mens opstaan, dan moet de oude mens sterven. Dan moet je sterven aan eigenwilligheid en zelfverzekerdheid. Ga er maar aan staan!

Gelukkig, de Heere laat ons er niet in niet alleen. Hij komt ons te hulp met Zijn Geest in Woord en sacrament. Ach, hoe zal een mens in eigen kracht overeind blijven in het gevecht tegen de duivel, de wereld en je eigen vlees? Vader, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze! Geef ons van de kracht en volharding van Christus.

De Heere doet het! Met het Woord, onder de bediening van de Heilige Geest. Wees daarin dan trouw, gemeenten van Een, Sebaldeburen en Leek! Uw God staat voor u klaar in de dienst van het Woord.

Daarvan raak ik als voorganger in die dienst steeds weer diep onder de indruk. Het maakt me ook onvoorstelbaar blij. Pas maar op. Straks wordt uw voorganger in z’n enthousiasme nog voorzanger!

AMEN