**Exodus 3/4 - Ga met God en Hij zal met je zijn**
**1. God ontmoeten**Het zal je maar gebeuren!
Dat je God persoonlijk ontmoet.
En dat hij tegen je spreekt!
Het zijn slechts uitzonderlijke gebeurtenissen.
Ook in de Bijbel.
Zo zijn er bv in heel de periode van het Oude testament maar enkele mensen geweest die zo’n persoonlijke ontmoeting met God hebben gehad!
En Mozes is één van hen.
Het gebeurde bij de berg Horeb.
Ook wel de berg van God genoemd.
Omdat God zich daar openbaarde.
Eerst alleen aan Mozes.
En jaren later ook aan het hele volk Israël.

Een uitzonderlijke en bijzondere gebeurtenis.
Bijzonder, ook voor mij om er vandaag over te preken.
Omdat ik ooit in korte tijd, verschillende keren achter elkaar met dit Bijbelgedeelte geconfronteerd werd.
Geconfronteerd inderdaad.
Want confronterend wás het.
Ik had een beroep gekregen.
Maar wist niet wat ik daarmee aan moest.
Of ja, eigenlijk wist ik het wél: dit kan ik niet! Of eigenlijk: dit wil ik niet!
Want ik durf het niet!
En dus, bedanken!
Maar toen gebeurde het.
Tijdens een ontmoeting met een collega kreeg ik een rondleiding door zijn kerkgebouw.
We liepen daarbij langs een aantal gebrandschilderde ramen, die het verhaal uitbeeldden van Mozes bij de brandende braamstruik.
En op dat moment viel het zonlicht naar binnen.
Een ervaring die indruk op mij maakte!

De zondag er op had ik vrij en zat in de kerk.
Een gastpredikant preekte over: ….de roeping van Mozes.
Over hoe God hem bij de brandende braamstruik moed inspreekt.
Met als tekst: “Neem je staf in je hand, want daarmee moet je de wonderen doen” (4: 17).

Een week later was ik op een predikantencongres.
We kregen als deelnemers allemaal een verschillende Bijbeltekst mee die we gedurende 20 minuten in stilte, langzaam, luisterend moesten lezen.
Lectio Divina, wordt dit ook wel genoemd.
Het betekent letterlijk vertaald “Goddelijke lezing”.
Best een hele opgave hoor, om zo lang met één tekst stil te zijn.
Of eigenlijk: samen met God stil te zijn!
En in de stilte Hem tevoorschijn te luisteren!......

Zo, even heel close geworden met God, maakte veel in me los.
De tekst die ik meekreeg was Psalm 84 vers 12: “Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert hij niet aan wie onbevangen op weg gaan”.
De woorden rolden heen en weer door mijn hoofd en resoneerden in mijn hart.
Maar wat was ik opgelucht toen de twintig minuten voorbij waren!
Twee dagen later was er een classisvergadering.
Ik was aan de beurt om deze te leiden.
De opening werd door een collega verzorgd.
Die (tot mijn stomme verbazing) las uit Exodus….. het gedeelte over Mozes bij de brandende braamstruik!
Waar God zegt: “IK ZAL ER ZIJN heeft me naar u toegestuurd”.

Nu geen uitvluchten meer.
Ook ik moest gaan!
Zo heb ik het in elk geval ervaren.
Maar ik bleef bang, dat ik niet geschikt zou zijn voor de job.
Tijdens de bevestigingsdienst kreeg ik van de kinderen een herdersstaf.
Wow, de staf!
“Heer, u bent bij mij. Uw stok en uw staf geven mij moed”. (Psalm 23)

(Ik werk hier nu al bijna 4 jaar met plezier hoor!
Toch) Zomaar even deze persoonlijke ontboezeming.
En iedereen mag voor zichzelf bepalen wat het waard is.
Veel belangrijker in deze preek is namelijk Gods boodschap voor ons allemaal!
En dat is deze: **Ga met God en Hij zal met je zijn**

**2. Afstand bewaren.**Naderen tot God en tegelijkertijd afstand bewaren.
Mozes moest het nog leren. (Plaatje 1)
Nieuwsgierig als hij was bij het zien van die brandende brem die niet verteerde.
En terwijl hij er op af stapt om dit wonder van dichtbij te kunnen bekijken, is daar de stem van God die roept: “Mozes, Mozes, kom niet dichterbij! Trek je schoenen uit, want je staat op heilige grond”.
Kijk, dat is blijkbaar de houding die ons tegenover God past.
Een houding van eerbied en respect.
Maar ook van afstand bewaren. Misschien wel meer nog dan anderhalve meter.
Zonder dat het contact daarmee meteen afstandelijk hoeft te zijn!
Maar, we kúnnen God niet aan een nieuwsgierig onderzoek onderwerpen!
Want, dat heeft helemaal geen zin!
Daarvoor is hij namelijk veel te groot en wij veel te klein!
Je zou er trouwens ook volledig in vastlopen.
En het geloofsspoor bijster raken.
Want heilig is de HEER!
Uniek. Zoals hij is er geen.
En er is ook geen ándere God!
Nou, deze God, ontmoet Mozes in de woestijn!
En omdat Mozes God nog niet zo goed kende, neemt God als eerste het woord.
“Bewaar afstand!”

Maar misschien zeg je nu: wacht eens even, is hij dan niet onze hemelse Vader?
Bij wie we als kinderen in en uit mogen lopen?
Met wie we vertrouwelijk mogen omgaan?
Hij is toch slechts één gebed van ons verwijderd?
Klopt! Dankzij Jezus Christus is dat zo.
Christus overbrugde de afstand en maakte dat we tegenwoordig vrijmoedig mogen naderen tot de troon van de genadige God.
Tegelijkertijd blijft God wél God en wordt hij niet ineens je vriendje!
Daarom is het goed denk ik, dat we (ter voorbereiding op de ontmoeting met Hem aan het begin van deze dienst zongen uit gezang 171. **“Weest stil want de heerlijkheid van God, omgeeft ons in dit uur.
Wij staan nu op heilige grond, waar hij verschijnt met vuur”.**Ja, vanuit het vuur van de brandende brem, is het God die spreekt en Mozes die luistert. En blijkbaar was er toen ook iets van God te zien!
**“Een eeuwigdurend licht, straalt van zijn aangezicht”.**Zo fel, dat Mozes zijn gezicht bedekt en niet naar God durft te kijken.
Bang dat hij de aanblik van God niet zou overleven.
Want God in werkelijkheid ontmoeten is voor een zondig mens blijkbaar een hachelijke zaak.
En je leest dan ook op veel meer plekken in de Bijbel, hoe mensen doodsbang worden van zijn heilige verschijning.
Dus gemeente, wat mogen we ons gelukkig prijzen dat wij een God hebben die ter wille van ons mensen en van ons behoud uit de hemel is neergedaald en mens is geworden zoals wij!
Een God die de hemelse heerlijkheid heeft verruild voor onze aardse werkelijkheid.
Die onder de naam Jezus Christus reddend naar ons toe kwam en zo de afstand naar ons overbrugd heeft!
Zichtbaar, tastbaar en hoorbaar.
Hallelujah, wat een God is hij!
Want er valt weer met hem te praten!
En aan Mozes ontvouwt Hij zijn plan.
Mozes, Ik ga mijn volk verlossen en daar heb ik jou bij nodig!

Door God geroepen worden.
Als je daarover nadenkt, grijpen angst maar ook verwondering je zomaar aan. Want hoe bestáát het dat God mensen wil gebruiken bij de uitvoering van zijn plan?! Kan God het dan niet zónder ons?
En zijn wij, mensen, daar wel toe in staat?
Je herkent dit soort vragen misschien zelf ook wel.
En misschien is het daarom ook wel jouw gebed: Heer, wijs mij Uw weg, leer mij uw wil en toon mij uw plan.
Voordat je vertrouwend zeggen kunt: spreek Heer, uw dienaar luistert!

**3. Luisteren.**In het Bijbelgedeelte dat we lazen hoorden we het gesprek tussen God en Mozes.
God die spreekt. Mozes die luistert en reageert.
En God die op zijn beurt dan weer antwoord geeft.
Prachtig hoe dat gesprek verloopt!
Kon dat vandaag ook maar op deze manier.
En het is dan ook een veelgehoorde vraag: hoe doe ik dat?
Luisteren naar de stem van de HEER?
Ik wil daar kort op ingaan.
Want ook tegenwoordig is het nog steeds een uitzonderlijke gebeurtenis als God rechtstreeks het woord tot je richt.
Alhoewel, via zijn geopenbaarde Woord gebeurt het nog steeds en iedere dag!
Ik vertelde je al hoe ik God sprekend heb ontmoet, terwijl ik in stilte, lang luisteren moest naar een aangedragen Bijbeltekst.
Dat heeft toen veel indruk op mij gemaakt!
Lectio Divina (Plaatje 2)
En mocht je het ook eens willen ervaren hoe dat gaat?
Het gaat als volgt: Neem een willekeurige Bijbeltekst. En lees die, hardop.
Blijf dit herhalen.
Laat zo de woorden steeds weer bij je binnenkomen.
Overdenk ze en probeer ze te begrijpen.
Probeer vervolgens de woorden heel persoonlijk op jezelf toe te passen, door ze te verbinden aan herinneringen uit je verleden, en door concrete voorbeelden te vinden in het heden.
Wat roept het allemaal in je op?
Reageer hier op, door God te bidden, te danken, of misschien wel te antwoorden als er een vraag naar je toe kwam. Maar je mag ook klagen of vragen.
Laat het maar gebeuren.
Totdat je vanzelf helemaal stil wordt voor het aangezicht van God.
En in die stilte hoop ik dat je mag ervaren hoe het gelaat van de HEER zich naar je toewendt en je liefdevol aankijkt……..
(Laten we luisteren naar een lied van Sela: als ik U ontmoet)

**4. Reageren.**Mozes reageert. Draagt allerlei tegenwerpingen aan.
En God weerlegt ze of komt er aan tegemoet!
Heel bijzonder!
God is dus geen dictator van wie je alleen maar met gebogen hoofd orders in ontvangst kunt nemen.
En hij schuift bezwaren ook niet ongeduldig van tafel.
Nee, hij luistert naar je en gaat op je argumenten in.
Er valt dus blijkbaar gewoon met God te praten!
Ja, zó is God!

En hoe is Mozes?
Nou, vast heel herkenbaar.
Want die ziet vreselijk op tegen de zware taak die hij krijgt opgelegd en probeert er op alle mogelijkheden onderuit te komen.
Het is een veelvoorkomende tactiek.
Iemand die tijdens een gesprek het ene na het andere bezwaar aandraagt.
Totdat de aap uit de mouw komt!
En het enkel camouflage van onwil blijkt te zijn!
Ach, God wist uiteraard al vanaf het begin hoe Mozes er in zat.
Hij doorzag al zijn uitvluchten.
En toch gaat hij er serieus op in.
Waarom?
Nou, in de eerste plaats om Mozes gerust te stellen.
Maar ook om óns vandaag iets heel belangrijks te leren.
En dat is: vertrouwen!
Ja mens, vertrouw mij maar!

Mozes eerste tegenwerping is kortgezegd: ik kan het niet!
Wat u van mij vraagt gaat mijn macht te boven!
Wat ook wérkelijk zo was!
Dus Mozes heeft gelijk.
Hij zou zich er aan vertillen.
Alleen, wat Mozes, en dus ook wij moeten leren, is dat wanneer God je een opdracht geeft, Hijzelf bij je zal zijn om je kracht te verlenen!

Ook de apostel Paulus heeft dat mogen ervaren toen hij riep: “**Wie is tot zulk een taak bekwaam?” (2 Kor. 2:16)**En hij bedoelde daarmee de taak van evangelieverkondiging.
Zoals preken bijvoorbeeld.
Want ook dat is niet iets dat je even snel leert.
Nee, ook daarvoor heb je Gods kracht en bijstand nodig.
En daarom is het ook zo geweldig van God, dat hij je nooit alleen maar tot een bijzondere taak roept, maar dan ook altijd Zichzélf er bij geeft!
Ik ga met je mee!
En het argument “ik kan het niet”, valt je dus uit handen.

Maar dan volgt Mozes’ tweede tegenwerping.
Als de mensen me vragen naar uw naam, wat moet ik dan zeggen?
Anders gezegd: wie bént U eigenlijk?
Het is de vraag naar een legitimatie!
Want er waren in Egypte zóveel goden!
Dus de God van onze voorouders? Wie is dat?
De meeste mensen zijn die god inmiddels al lang vergeten!
Maar dan nóg!
Wat heb je aan die God, als je eindeloos lang wordt onderdrukt en je geroep en geklaag niet lijkt te worden gehoord?
Je merkt in elk geval niet dat God er ook iets mee doet.
Dus ik snap het argument van Mozes wel.
Namens wie spreekt hij het volk aan?

Ook in mijn praktijk als predikant worstel ik nogal eens met dezélfde vraag.
Er is onder de mensen zóveel leed! Zoveel verdriet!
En dan als pastor te gaan, met alleen het Woord van God.
Welke God?

Ik ben die Ik ben! (Plaatje 3)
Zo klinkt de geheimzinnige vertaling van de Godsnaam: JHWH. (Jawéh)
De naam van God die onder Israël hooguit één keer per jaar werd uitgesproken.
En dan alleen door de hogepriester als hij op Grote Verzoendag het volk Gods zegen oplegde.
Met die bekende woorden: **“Moge de HEER u zegenen en u beschermen, Moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. Moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven”.**

De HEER.
Ik ben die Ik ben is mijn naam!
Een naam die klinkt als een uitroepteken.
Veelzeggend en tegelijk ook ongrijpbaar.
Vervuld van het goddelijk mysterie.
De naam die je ook kunt terug horen in de oproep om God te loven.
Hallelu- jah!
Loof de HEER, betekent dat.

Ik ben die Ik ben.
Het betekent ook: “het doet er helemaal niet toe wie ik ben of hoe ik heet. Ik bén gewoon en je zult me meemaken als de God die er voor je is!
Ja, God zal zélf zijn naam waarmaken.
Mozes hoeft dat niet te doen!
Ook ik niet, wanneer ik bijvoorbeeld als dominee ergens op bezoek ga.
En ook alle ouderlingen en diakenen moeten dit daarom goed onthouden!
Wees niet bang, als je ergens op bezoek moet, want Gods Woord spreekt voor zichzelf! God maakt zélf zijn naam waar!
Jij hoeft vaak alleen maar te luisteren!

Ik ben die Ik ben.
Eigenlijk is het dus ook een ontroerend mooie naam!
En God wil er door ons mee aangeroepen worden.
Laten we dat dan ook doen, met eerbied en ontzag.
HEER onze HEER, hoe heerlijk is uw naam op heel de aarde!

Maar nóg is het voor Mozes niet genoeg!
Dus opnieuw een tegenwerping. De derde.
Deze: de mensen zullen mij niet geloven en zeggen dat ik alles uit mijn duim zuig!
Tja, en dan ben ik uitgepraat!
Maar, ook dit argument wordt door de HEER serieus, én uit handen genomen!
Mozes krijgt de macht om met drie tekenen zijn woorden kracht bij te zetten.
Zijn staf wordt een slang. Zijn hand wordt melaats. En water verandert in bloed.
Zou het voor de mensen overtuigend genoeg zijn?
Ach, voor Mozes zélf blijkbaar nog steeds niet!
Zijn vierde argument: ik ben geen spreker.
En ook dat klopte. Mozes kon niet zo goed uit zijn woorden komen.
Sommigen beweren ook wel dat hij een stotteraar was.
En daardoor mogelijk een gemakkelijk doelwit van spotters.
Nee, de mensen zouden vast niet aan zijn lippen hangen!
Maar, Mozes’ spraakgebrek doet wat God betreft helemaal niet ter zake!
Immers, ook dat was God al lang bekend!
Bovendien, Mozes hoefde zelf ook niet te spreken.
“Ga”, zegt God, ik zal bij je zijn als je spreken moet, en je de woorden in de mond leggen”.

Het is dezelfde belofte die Jezus later aan zijn leerlingen geeft.
Jezus.
We kennen hem van zijn “Ik ben’ uitspraken.
Ik ben de Goede herder.
Ik ben de bron van levend water.
Ik ben de weg, de waarheid en het leven.
Ik ben de opstanding en het leven.
Ik ben het licht van de wereld.
En toen zijn leerlingen een keer in doodsnood waren, bang om te verdrinken: wees niet bang, Ik ben het!”
Het is overduidelijk: Jezus is “Ik ben”.
Jezus is God!
En Hij gaat met zijn leerlingen mee op pad.
Dus hoeven ook zij er niet over in te zitten wat ze zeggen moeten als ze voor koningen en stadhouders worden geleid.
Gods Geest zal hen de woorden in de mond leggen.
En dus zal dat als het nodig is, gewoon vanzelf gaan! (Mat 18: 18)

Ja, onthoud dat maar, wanneer ook jij voor de keuze wordt gesteld om bijvoorbeeld een taak op je te nemen als ambtsdrager, verenigingsleider, catecheet, of wanneer je van God getuigen moet op school of op je werk.
Ook dan doet je gebrek aan welsprekendheid niet echt ter zake.
En laat het dus voor jou ook geen excuus zijn.
Maar leer van wat er met Mozes gebeurt.
Ook hij heeft geen enkel argument meer over, dan te gaan!
En geeft het dus uiteindelijk toch toe: ik wil niet!
Laat een ánder het maar doen!

Hé, ook dat klinkt bekend!
Alleen, daar heeft God geen boodschap aan.
Nee, hij wordt nu zelfs echt boos!
Ja, dat kan dus ook!
Maar, (wat een geduld!) zelfs in zijn boosheid komt hij Mozes nog tegemoet.
Mozes, je hoeft het niet alleen te doen! Ik geef je iemand naast je. Je broer!
Je mag het samen doen! Dus nu geen uitvluchten meer!
Ga!

**5. Ga met God**Zo verliep het gesprek dus tussen Mozes en God.
Waarbij de heilige God een God blijkt te zijn met wie te praten valt.
Een God die geduldig openstaat voor onze argumenten.
Dus mocht jij nou net als Mozes met God wel eens een biddend dialoog hebben, stort je hart dan maar gerust voor hem uit.
Want God luistert naar je.
En komt je in je zwakheden tegemoet.
Maar bovenal: hij leert je om op hem te vertrouwen!
Goed denk ik om te weten dat we zo’n God hebben.
De God die in Jezus Christus mee kan voelen met onze zwakheden.
Die ook wel weet wat hij van zijn maaksel kan verwachten.
Maar zich bovenal doet kennen als de God die er zijn zal.
Die met je mee gaat.
Wellicht net als bij Mozes iemand naast je laat staan.
Maar je hoe dan ook, in alles bijstaat.
Heus, je eigen zwakheid voelend, mag je telkens weer zijn kracht verstaan.
Vertrouw daar maar op.
En ga met God.
Want hij weigert zijn weldaden niet aan wie samen met hem onbevangen op weg gaat.
Amen