**ORDE VAN DIENST 2e Advent – 4-12-2016 10.00 uur Rehobôth**

Zingen voor de dienst: Gezang 118 en Psalm 67: 1, 2 in de *Nieuwe Psalmberijming*

1. God, blijf ons uw genade geven.
Laat merken dat U bij ons bent,
opdat de wereld in ons leven
uw zegen en uw heil herkent.
*Refrein:*
Laat elk volk U prijzen,
U de eer bewijzen;
zeggen: God is goed!
Laat de wereld zingen
van de grote dingen
die U deed en doet.

2. Laat alle volken zich verblijden,
want U regeert in ieder land.
U zult de naties eerlijk leiden;
het recht is veilig in uw hand.
*Refrein*

Welkom en mededelingen
Gezang 127
Stil gebed, votum en groet
Aanvangstekst: Hebreeën 11: 29-31
Psalm 69: 4, 9
Wetslezing: Romeinen 13: 8-14
Gezang 120: 4
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Jozua 2: 1-24
Psalm 70
Dankgebed en voorbede
Gezang 472: 1, 4, 5, 6
Dankgebed en voorbede
Psalm 68: 2, 7
Zegen

**Preek: TOUW VAN VERTROUWEN**

**Het touw van Jan Terlouw**Wie heeft er wel eens een touwtje door de brievenbus hangen - zodat je makkelijk door de voordeur naar binnen kan komen? - dat moet ook niet iedereen weten misschien…
Vroeger misschien wel.. het is ook iets van vroeger, en misschien ook meer iets van de stad, immers, hier in het dorp kom je achterom – en laat je de deur gewoon los..
En toch.. met dat prachtige beeld hield een 85jarige Jan Terlouw een soort minipreek in een talkshow deze week - rechtstreeks tot de Nederlandse kijker – uit het hoofd. Hij raakte er zelf geëmotioneerd van, en hij was de enige niet.
Het ging over vertrouwen. Waarom vertrouwen we elkaar niet meer? Hij legt de vinger op de zere plek met dat beeld: het grote wantrouwen wat gegroeid is tussen de burgers en de overheid, en andersom.. Nu doe je geen zaken meer met een handdruk, maar met vijf contracten. Waar is dat touwtje gebleven? Hij deed een groot beroep op politici en leiders om vertrouwen waard te zijn, onkreukbaar en bevlogen te zijn.. en ook op burgers om dat vertrouwen samen te herstellen…
Het betoog werd massaal gedeeld op sociale media, ook onder gemeenteleden, merkte ik .. en er werd over geschreven in de pers. Waarom en wanneer eerder werden we nu eens door een politicus zo geraakt – en dan ons hart – en niet onze onderbuik? Blijkbaar heeft hij het haarfijn gevoeld – hoe we dat missen en nodig hebben tegelijk, boven alles: vertrouwen in een grotere gemeenschap.
Vanochtend gaat het ook over een touwtje van vertrouwen. Een scharlaken rood koord.
Het is het touw wat Rachab nodig had – en wat u, wat jij nodig hebt – als rode draad in je leven. Ja, mijn vraag is gewoon, heb jij ook zo’n rode draad vast – in handen?

**Vrouwen van vertrouwen**Rachab: het is de tweede vrouw in het geslachtsregister van Jezus. Zo’n geslachtsregister was in vroeger tijd een eindeloze rij van mannen – in Mattheüs 1 zien we zo’n lijst - van Abraham, tot David. Abraham verwekte Izaak, Izaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers, Juda verwekte Perez en Zerach bij Tamar. Opeens de naam van een vrouw: Tamar! En verder gaat het weer.. Perez verwekte Hezron, Hezron, Aminadab, Aminadab, Nahesson, Nahesson, Salmon, en Salmon Boaz – bij Rachab.. weer een *pop-up* van een vrouwennaam: Rahab. En dan volgen nog Ruth en Batseba, daarover meer in de volgende weken. Het zijn alle vier markante en aanstootgevende mevrouwen. Ze komen uit de wereld, een verre van heilige, maar door en door heidense wereld. En toch komt hun naam op dit heel bijzondere lijstje te staan.. en ze zijn in hun geloof doorgeefluik van Gods genade.. Gods genade die telkens weer doorbreekt – in Israël. En hun levens laten dat zien. Het zijn doorbrekers… die het volk Israël op cruciale momenten opeens krachtige injecties van vertrouwen geven. Ja, Israël heeft zo’n beroerde geestelijke gezondheid - telkens zo’n spuitje nodig.
Die dames zijn *ook* doorbrekers, omdat zij *bij Israël inbreken*.. en in Gods nabijheid komen. Want met het verbond tussen die twee verspieders met Rachab werd ook die grens tussen Israël - het eerste heilige volk van God - en de heidenen, en zelfs de ergste namelijk inwoners van Kanaän, doorbroken. Er kan er altijd ééntje bij, en nog één.. nóg een gezin, nóg een familie.. opgenomen in het volk en verbond van God. Het enige waar het om draait is vertrouwen. Rachab is een vrouw van vertrouwen.

**Er is hoop – als je vertrouwt op Hem!**
Ja, dat verzin je niet. Rachab. Een sekswerker – noemen we dat tegenwoordig - die voorbeeld van vertrouwen en voormoeder van Christus wordt. Niemand van ons zou dat bedacht hebben.. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, maar toch.. denkend aan Jezus die ook vertrouwelijk omging met allerlei twijfelachtige types, waaronder hoeren,
en voortdurend zei: ik ben gekomen om hen te redden.. Juist voor hen… Jezus neemt de zondaars aan! Beginnen we het dan niet te begrijpen – dat God in zijn genade juist mensen wil gaan gebruiken – waarvan je nooit zou denken - dat ze zijn dienaren zouden worden. Paulus verwondert zich daarover: God heeft het dwaze van de wereld uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld om het sterke te beschamen, het onaanzienlijke en verachte heeft God uitverkoren en wat niets is, om wat iets is teniet te doen – opdat geen vlees zou roemen. En Jezus zegt tegen overpriesters en oudsten van het volk: Voorwaar, ik zeg u dat de hoeren u voorgaan in het koninkrijk van God. Want Johannes is bij u gekomen – in de weg van gerechtigheid, en u hebt hem niet geloofd.
Het is niet moeilijk om je voor te stellen – dat *als* er iemand in dat stoere stevige fort Jericho verlangt naar een nieuw leven – dan is *zij* het toch, Rachab, levend op de stadsmuur, op het randje, ze valt er zo vanaf – de afgrond in. Hoe triest is een leven in prostitutie - ‘*… het is zo smerig.. en de littekens blijven..’* – citaat van een jonge exprostituee in de krant afgelopen week. Maar Gods genade is nooit buiten bereik! En wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bereid voor wie Hem liefhebben..
Ik wil dat graag iets dichterbij huis halen. Er zijn namelijk niet veel mannen en jongens.. die de verleiding van porno niet kennen. En velen zijn verslaafd. Je weet wanneer je verslaafd bent – als je er niet mee kan stoppen. Lust is een monster – las ik in een interview van een pornoster die tot geloof was gekomen. Als je voortdurend probeert om ermee te stoppen, en het lukt niet. En de impact van porno is zo groot op relaties – en huwelijken. en het is zo’n taboe. Blijf er niet mee rondlopen.. want je verlangt toch – naar een ander leven, een andere God dan kwade machten van wellust en drift, een andere *gemeenschap*. Er is hoop! - als je vertrouwt op Hem!
- Zoals er hoop was bij Rachab.. want ze is gaan geloven in de HERE. De Hebreeënbrief lijkt er vanuit te gaan dat ze is gaan geloven in God voordat ze die verspieders tegen het lijf liep. Misschien was ze al op een andere wijze haar brood te verdienen, want ze had vlas op het dak liggen te drogen… en de vezels daarvan gebruikte men om touw en linnen kleding te maken… Hoe dan ook -- vanuit haar geloof heeft Rachab die verspieders verwelkomd, waarschijnlijk in een soort van herberg. Ja, we herinneren ons natuurlijk het verhaal van de 12 verspieders. Dat verhaal hebben we dit jaar ook gehoord – met het afscheid van de kindernevendienst. Maar dat liep op een drama uit. Al het vertrouwen was weg toen ze van 10 verspieders zo’n angstaanjagend verslag hoorden. Nu 40 jaar later, staat het volk weer op de drempel van het beloofde land.. en weer verkenners.. twee nu, en hoe gaat het nu? Ja, deze twee mannen vinden onderdak in Jericho bij deze prostituee – en als ze thuis komen om verslag te brengen, dan zij ze verwonderd. Dat juist deze vrouw, van wie de mensen maar heel weinig verwachten, Israël zo leert te vertrouwen. Want ze doet heel wat in haar vertrouwen - ze riskeert haar leven met het redden, het verbergen van die verspieders, zelfs haar eigen koning bedriegt ze – alles voor twee vreemdelingen - vijanden in feite..

Echt geloof blijft niet verborgen. Rachab kon niet anders dan haar huis te openen voor Israël en zijn God.. toen het moment zich aandiende. Als enige in Jericho besefte zij dat zij op deze God - HERE, kon vertrouwen – de enige ware God. En deed ze een beroep op Hem, als God van hemel en aarde, God van Israël – een beroep op God als toevlucht, woning, een vaste rots. Want beste Jan Terlouw, het is toch niet zo gek dat we het zo moeilijk vinden om te vertrouwen, als we hier in Nederland massaal denken, dat we de HERE als vaste grond niet nodig hebben.
Veel mensen denken: dat maakt niet uit.. als je maar *ergens* in gelooft. Sinterklaas, de Kerstgedachte – je pensioen, je gezondheid? Nou, geloof jij het? Vertrouw jij daarop?
*Je geloof of vertrouwen is nooit sterker, dan datgene* ***waarin*** *je gelooft, of op vertrouwt.*En je vertrouwen in je zelf dan? - kan dat nu je diepste vertrouwen zijn? Nee, ook daar red je het niet mee! Het is ook waar bondskanselier Angela Merkel vorig jaar moedig toe opriep – in een tijd van angst voor allerlei dreiging van buitenaf – om dat vertrouwen te zoeken in Bijbelvastheid, in kerkgang.. als medicijn van vertrouwen.

**Vertrouwen in God met hart, hoofd en handen***Geloof* ***in God*** *- geloofsvertrouwen* hebben we nodig… – geloven is niets anders dan vertrouwen…. en dat doe je met je hele wezen.. je hele persoonlijkheid: j*e verstand, je wil, je gevoel.* Geloof is geen kennis of inzicht alleen, intellectuele gymnastiek … het is ook geen rijk of zweverig gevoelsleven, dat we God altijd dichtbij ons voelen, het is ook geen onbesuisde dadendrang: springen van een tempel, in de verwachting dat God ons redt – maar het is alle drie in evenwicht. Bijvoorbeeld Noach: hij was gewaarschuwd door God - hij wist ervan, en uit ontzag voor God (gevoel), bouwde hij een ark.. Daar heb je het hoofd, hart en handen.. Dat geloof, dat vertrouwen zit hier (hart), zit hier (hoofd), en hier… (handen) En hier met Rachab idem dito. Rachab heeft ***ontzag*** voor God… ze voelt wel aan… wat hier rondom Jericho gebeurt… zo apart.. schrik van rondom… ontzag voor dit volk – en deze God.. (haar ***hart***) – dat gevoel kenden meer inwoners van Jericho.. maar vervolgens verwoordt ze haar geloof met een prachtige belijdenis: Ik weet zegt ze (***hoofd***)… *de HERE, uw God, is God boven in de hemel, en beneden op de aarde…* Ik weet dat de Heer jullie het land gegeven heeft. Wat een geloofsbelijdenis van een vrouw wiens leven zo gevangen was in heidense afgoderij! Ze geloofde in één God, niet in een veelvoud van goden die de heidense tempels bevolkten. Ze geloofde dat de HERE een persoonlijke God was, die opkwam voor hen die hem vertrouwden. Dat is een stap hoor… om als je hier ergens ervaart dat Hij er is… dat je op een gegeven moment tot zo’n statement te komen.. en belijdenis gaat doen bijvoorbeeld… Ja, ik weet – niet makkelijk… maar dat is dus ook: leren vertrouwen. en dan tot slot die ***handigheid***.. dat ontvangen en dat verstoppen van die verkenners en dat onderhandelen met hen. Vertrouwen is een hoofdzaak, een hartezaak, en een handigheid..

Is het niet ook andersom… Dat God precies dat van ons vraagt - om de hersens die we hebben – om die te laten kraken.. bijvoorbeeld tijdens het luisteren naar een preek…
- om gewoon de dingen te doen die je kunt doen, de mensen te verwelkomen die God op je pad brengt… - en om ook je hart de gelegenheid en de stilte te geven om God te ervaren. En dan merk je dat vertrouwen in God kan groeien.. ons verstand dat wordt verlicht door het Woord… met kennis.. ***Aha***- zit het zo! dat je hart geopend wordt door de Geest, ***Wow***! en je wil vernieuwd, aangesproken tot gehoorzaamheid aan God – ***Yes, we can!*** En als we ***niet*** veranderen, als er geen enkele verandering is in ons hierboven, hierbinnen, en om ons heen… dan is het heel twijfelachtig – of we wel werkelijk opnieuw geboren zijn - Het is niet genoeg, om ‘Here, Here’ te roepen! En dan maakt het niet waar je vandaan komt, al kom je uit een bordeel – maar wel waar je naar toe gaat. Rachabs gehoorzaamheid liet de verandering in haar leven zien. en ja – wat een doorbraak van genade. Want Jericho was bestemd voor het oordeel, de ban - de vernietiging. Rachab zou totaal buiten de boot vallen, geen enkele kans op genade. En toch: God ontfermde zich over haar. en uit genade werd ze zalig, door het geloof – gave van God.

**Vertrouwen delen**Bij Rachab zie je ook zo mooi dat geloof niet zweven of navelstaren is, alleen met jezelf bezig zijn. Op het moment dat God bij haar is ‘doorgebroken’ heeft ze een last op haar schouders om haar familie te redden. Net zoals toen Andreas Jezus had ontmoet, hij het goede nieuws meteen met zijn broer Simon ging delen en hem naar Jezus toebracht.
Rachab wil ervan verzekerd worden dat haar familie veilig is. Dan geven de mannen hun woord.. En dat mag ons hoop geven: dat Rachabs hele familie gered wordt – door het geloof van die ene Rachab… aan de andere kant.. er was ook wel die liefde voor onze liefsten, onze naasten – er waren smeekbeden – en er was die uitnodiging, die roep – om daar binnen te gaan, dat huis met het scharlaken koord. Zo nodigen wij toch ook uit – gelegen of ongelegen, maar vooral: is het een zaak van gebed.
Ja, Rachab wordt niet alleen met woorden verzekerd van haar redding. De mannen zetten hun leven in als borg – net zoals Juda zijn leven voor Benjamin inzette. Telkens zie je dat thema terugkomen – als het erom spant.. dat mensen hun leven inzetten voor elkaar – en telkens verwijst het naar Christus, onze borg. Hij stierf voor ons, en zolang hij leeft is onze redding zeker: in eeuwigheid dus.
**Vertrouwen: op grond van het verbond**Ja, ons vertrouwen heeft vaste grond, in Gods beloften en Gods verbond. (Ps. 90)
in de Bijbel lezen we God een verbond sluit met Adam en Eva, met Noach, met Abraham, met Israël, David – over de messias – en uiteindelijk dat nieuwe verbond door het bloed van Christus. Beloofd is beloofd. Er zijn ook allerlei verbonden die mensen sluiten met elkaar. Afspraak is afspraak. Voordat de mannen vertrekken, bevestigen zij ook een verbond met Rachab. Ze wisten niet wat er zou gaan gebeuren, ze konden Rachab geen gedetailleerde instructies geven. Maar ze waren er van overtuigd, en na hun gesprek met Rachab nog meer – dat de stad zou vallen, en dat Israël het beloofde land zou veroveren.
Heel vaak is er bij zo’n verbond een teken – een herinnering aan wat beloofd is. De regenboog, de besnijdenis bijvoorbeeld.. en brood en wijn bij het Nieuwe Verbond. Rachab moet als teken een touw uit het raam hangen, dat aanduidde: dit is een veilig huis. Scharlaken rood zou het touw moeten zijn – bloedrood. Zoals het bloed op de deurposten ook in Egypte garantie gaven dat het huis veilig was. Met dat touw liet Rachab de mannen ontsnappen… - en zo liet ze het hangen… als teken van het verbond – teken van vertrouwen. Nee, het is niet het teken zelf dat haar redde, maar dat ze het touw liet hangen, uit het raam. Dat ze vertrouwde op de God van Israël – als de God van hemel en aarde.
Ik zie het zo voor me.. Dat huis daar op die muur – als een beeld van de kerk – waarin iedereen vlucht die niet op zand wil bouwen, maar op het woord en beloften van de Here boven alles. Het enige huis dat blijft staan. Denk niet dat een ander huis standhoudt dan een huis met dit touw van vertrouwen uit het raam.
De bekende Engelse predikant Spurgeon uit de 19e eeuw haalt in een preek over deze tekst een oud spreekwoord aan dat gold voor een bepaalde wijk.. als de gordijnen dicht voor de ramen hingen… – werd er gezegd – *dan was het alsof er scharlaken koorden uit het raam hingen.* Want als je langs liep – kon je het zingen van de gezinnen horen in de huizen en horen dat er gebeden werd. Is dat ook niet aan ons: om zo ons huis te wijden aan zijn eer? Van de zolder tot de kelder, van de koelkast tot computer. Niets te verbergen voor Hem.. de Koning der koningen. Want je hebt een touw in handen – rood van bloed van Christus. Een touw van vertrouwen in Hem. Dat – en niets anders, is de rode draad in ons leven die we moeten vasthouden. Die brengt ons bij Hem thuis.
Amen.