**1. Ik geef me over!**  
Volkomen overgave. (Plaatje 1)  
Er zijn van die liederen die je misschien maar moeilijk mee kunt zingen.  
Bijvoorbeeld Opwekking 582.  
Het lied dat we na de eerste lezing zongen.  
**“Jezus, alles geef ik U.  
wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn.  
Al mijn hoop, mijn plannen en mijn tijd  
leg ik in uw hand, vertrouw ze aan U toe”.**  
Meen je dat nou echt?  
Misschien vond je het lied lastig mee te zingen. Of je vond het sowieso vreselijk!  
Want je voelde meteen: áls ik dit nu uit volle borst meezing, dan ben ik een hypocriet!  
Dan doe ik me heel anders voor dan hoe ik me voel en in werkelijkheid ben.  
  
Kijk, heel diep van binnen zou je het inderdaad misschien best willen.  
Dat het je zo makkelijk afging.  
Alles zómaar uit handen en aan Jezus geven.  
Je hele hebben en houwen loslaten en aan hem overgeven.  
Ja, jezélf helemaal aan hem overgeven.  
Kón ik dat maar!  
Maar, hoe je het ook telkens weer probeert, het lukt je gewoon niet!  
Tjonge, wat een strijd!  
Je wordt er zo moe van!  
Kortom, het lied vertolkt hooguit een verlangen, maar absoluut niet de realiteit!  
Dus waarom zou ik dit soort liederen dan nog meezingen?  
En geldt dat ook niet voor een aantal psalmen?  
Er zijn klaagzangen, maar ook lofliederen.  
Neem nou de openingspsalm van deze dienst.  
**“Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied, des Heren milde gunst, het werk aan ons geschied”.**Ja, ja, ammehoella!  
Nou, ik kan je vertellen dat er genoeg momenten in mijn leven zijn geweest waarop dit soort woorden bestierven op mijn lippen.  
En misschien spreek ik ook wel namens jou.  
Vooral wanneer je leven wordt geteisterd door ziekte, zorgen en verdriet.  
En het een kant op gaat die jij helemaal niet wilt.  
Is dit des Heren milde gunst?   
Is dit zijn wil, zijn plan met mij?  
Waar is Hij dan?  
Als ik hem roep, geen antwoord!  
Waarom keer op keer die klappen.  
Dreun op dreun?  
Mijn geloof is zo’n beetje knock-out geslagen!  
  
Toch valt het me op hoeveel vraag er bij een hele nieuwe generatie christenen desondanks is naar lofprijzing.   
Mensenmassa’s die elkaar ontmoeten voor een praise-event. (Plaatje 2)  
Veelal onder begeleiding van een knetter-goede band.  
In een sporthal, theater of tent.  
Ogen gesloten. Handen in de lucht.  
Vol overgave meezingen en meedeinen op de melodie.  
Meegevoerd in een heilige sfeer van passie, geluk en verlangen.  
  
Kijk, ik wil beslist niet lelijk doen over dit soort geloofsenthousiasme.  
Ik houd er op zijn tijd zelf ook best van.  
Tenminste, het hangt er een beetje van af in wat voor stemming ik ben.  
Want het kan bij mij zo af en toe toch ook behoorlijk schuren.  
Vanwege een stuk eenzijdigheid en het al te romantisch religieuze sfeertje dat er soms omheen wordt gecreëerd.  
Angst voor ziekte, dood en verdriet? Het wordt keihard weggezongen.  
Alsof er geen strijd meer is.  
Heus, je kunt over “volkomen overgave” aan God ook té gemakkelijk doen.  
Want zo gemakkelijk is dat vaak helemaal niet!  
En moet ik me daar dan schuldig over voelen?  
Me een minderwaardig christen voelen?  
Of mag ik ook realistisch zijn en gewoon eerlijk toegeven dát geloven onder alle omstandigheden van het leven heus niet altijd eenvoudig is.  
En me daarbij dan zomaar aan God overgeven, al helemaal niet!  
  
Hoe is dat bij jou?  
Ja, mag ik eens vragen: wie van jullie heeft er juist geen énkele moeite mee?  
Wie vindt het eenvoudig om alle touwtjes volledig uit handen te geven?  
“Jezus, alles geef ik U. Al wat ik ben en heb en wat ik ooit zal zijn”.  
Totale overgave.  
Ach, het staat zo haaks op de neiging om alles zelf te kunnen en de controle niet te verliezen.   
Alles tot in de puntjes te plannen. Alles eerst zelf te willen proberen.  
“Nee, ikke zelf doen”.  
Het zijn vaak een van de eerste woorden uit de mond van een peuter.  
“Niet nodig, ik red me wel”.  
Het zijn vaak de laatste woorden uit de mond van een hulpbehoevende bejaarde.  
Kortom, vertrouwensvolle overgave staat vaak haaks op de automatische neiging om koste wat het kost jezelf overeind te houden en je zaakjes veilig te stellen.  
Wie zich wil overgeven komt eerst zijn zelfhandhaving tegen.  
En je kunt jezelf er wel keihard overheen zingen, maar het verzet tegen een snelle overgave popt doorgaans daarna even hard weer op.  
  
Is dat erg? Is dat zondig?  
Of zitten we als mensen nou eenmaal zo in elkaar!?  
En is het een vorm van overlevingsdrang!?  
Ja, zou het zelfs kunnen dat het door God bij ons is ingeschapen?  
En dat verzet en strijd daarom altijd eerst nodig is, om überhaupt tot overgave te kúnnen komen?  
Geen soldaat zal zich immers gewonnen geven voordat hij tot het uiterste gestreden heeft?   
Ja, je geeft je toch zeker pas over nadát je je eerst kapot gevochten hebt?  
Kijk maar naar Jakob. (Plaatje 3)  
We lazen het verhaal van zijn worsteling, waarvan sommige uitleggers menen dat Jakob vocht met de demon van Ezau, of in tweestrijd was met zijn eigen alter ego.   
In elk geval met een kwade kracht, een boze macht, gedreven door doodsangst.  
Hoe kon hij anders winnen?  
  
Toch moet het God zelf zijn geweest, of in elk geval een engel van de Heer, met wie Jakob de hele nacht gevochten heeft.   
Dat kunnen we opmaken uit het verband.  
Maar vooral uit de naam Israël, die Jakob krijgt, als die ánder zijn naam niet wil zeggen.  
Israël.  
Strijder met God betekent dat……  
In **Hosea 12: 4** wordt op deze geschiedenis teruggegrepen.  
En wordt het zo omschreven: **“In de kracht van zijn leven worstelde hij met God. Hij worstelde met een engel en overwon.”**   
Een nachtelijke worsteling met God.   
Misschien heb jij dat ook wel eens ervaren.  
Dat je door zorgen en angst uit je slaap werd gehouden.  
En biddend streed met God.  
Een nachtenlange woordenstrijd.  
Totdat God ervoor zorgde dat je je angst overwon.  
Door je eraan over te geven.  
“Heer, mijn lot een mijn leven leg ik in Uw hand”  
  
Zo mogen we ook de overwinning van Jakob zien.  
Natuurlijk was hij niet sterker dan God.  
Maar God schenkt hem de overwinning, door Jakob te leren zijn angst voor Ezau tegemoet te treden, in het besef dat hij voor het behoud van zijn leven alleen van God afhankelijk is.  
God slaat de benen onder Jakobs lijf vandaan, door zijn heupgewricht te verminken.  
En Jakob beseft: ik kan mezelf niet staande houden! God moet me helpen!  
En dus smeekt Jakob God om een zegen.  
  
Wat een sprekend verhaal!  
Want in de letterlijke en figuurlijke betekenis ervan ontdekken we wie God is.  
Maar ook wie we zelf zijn.  
God brengt ons tot de overgave, door met ons te vechten!  
  
En als er staat dat “die ander” zag dat hij niet van Jakob kon winnen, zal dat niet betekenen dat dit kleine mensje sterker was dan God, maar dat Jakob niet heeft opgegeven. En heeft doorgevochten tot het bittere einde.  
Totdat hij niet anders meer kon dan zich vastklampen aan zijn tegenstander”.  
  
Je overgeven aan God, heeft dus te maken met capituleren.  
De strijd opgeven.  
Je vastklampen aan God, maar niet eerder dan nadat je eerst alles hebt geprobeerd om jezelf overeind te houden en de strijd met hem aan te gaan.  
Misschien wel door hem op allerlei manieren te proberen weerstaan.  
  
Nee, ikke zelf doen! Nee, ik red me wel!  
Ik noemde het eerder al.  
Die woorden van een kind aan het begin van zijn leven.  
Die woorden van een bejaarde, aan het einde van zijn leven.  
Maar ook daar tussenin. En misschien herken jij het ook wel.  
Van alles proberen om het zelf te kunnen.  
Door goed je best te doen en hard te werken.  
Maar ook door je er voor in te zetten je zonden te overwinnen.  
Om zo een steeds betere christen te worden.  
  
“Wat eist God in zijn geboden dat ik doe of laat?”  
Zo vraagt een wettische gelovige zich steeds af.  
Of, “wat zou Jezus doen?”  
Zo luidt de afweging van de meer evangelisch georiënteerde christen.  
En voor beide een ideaal, een streefbeeld dat je probeert te bereiken.  
Maar wat een frustratie kan dat teweeg brengen!  
  
Je kunt echt volledig stuklopen op dit soort mooie vergezichten over een leven voor God.  
Doodmoe wordt je ervan! Je kunt je er zelfs op stuk *bidden*.  
Door God voortdurend te vragen om meer kracht, om je doel te kunnen bereiken.  
En toch lukt het niet.   
Toch verlies je de strijd telkens weer.  
Herken je daar iets van?  
  
Dán is het moment gekomen om te beseffen dat je er niet meer onderuit komt dan te erkennen dat het je ook nooit lukken zál!  
Dat je je onmacht onder ogen moet zien en je moet overgeven!  
Want niet jij, maar Hij moet het doen!  
Niet jij moet er keihard voor werken, maar Jezus moet door jou heen werken!  
Zodat jij niet zélf een christen wordt om door een ringetje te halen, maar Jezus door jou heen tevoorschijn komt! En je voor God zó mooi wordt!  
Dus mijn br/zr, mocht je het nog niet hebben opgegeven?  
Kom toch uit je doe het zelf modus!  
  
**2. En overwin!**Nee, mijn boodschap is geen aanmoediging om eerst tot het uiterste te gaan in het zelf proberen, alvorens bij God aan te kloppen voor hulp.  
Want God kan je ook via een veel kortere weg voor hem op je knieën krijgen.  
Maar ik denk wel dat voor velen van ons geldt, dat overgave pas écht overgave wordt, zodra je je verzet daartegen eerlijk onder ogen ziet.  
En wees niet bang, God kan veel hebben.  
Als een liefhebbende vader valt hij niet zo snel van zijn stuk wanneer je boos op hem bent, eigenwijs doet of zelfs een tijdje rebelleert.  
Het gevecht met God is immers geen machtsstrijd! Want God is onoverwinnelijk!  
Hij had Jakob met één vingerknip kunnen vernietigen!  
Toch deed hij dat niet, maar ging hij persoonlijk het gevecht met hem aan.  
Ja, ik denk dat God het Jakob misschien zelfs wel gunde, om door eigen ervaring te ontdekken dat hardnekkig geloof in eigen geknok uiteindelijk stukloopt.   
Maar dat het God is die jou de overwinning bezorgd.  
  
Probeer het zelf ook maar eens.  
Telkens als je capituleert en je eigen onmacht toegeeft, zul je dan steeds meer overwinningen gaan ervaren.  
En dat voelt beslist niet als iets waar je trots van kunt zeggen: God, kijk mij eens sterk zijn!  
Maar als iets waar je verbaasd van zult staan en dankbaar ook steeds meer van Gods aanwezigheid in jouw leven zult herkennen en ervaren……..  
  
Zie hem hangen.  
Jezus. (Plaatje 4)  
Aan het kruis ging hij de strijd aan.  
Namens God.  
Voor jou!  
Ja, voor jou hing hij daar. Strijdend tegen de zonde.  
Worstelend met de dood.  
En hij gaf niet op.   
Maar overwon!  
  
In het slot van **Romeinen 8** lazen we die prachtige woorden **(vs 37): “Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft liefgehad”.**Paulus leert ons daarmee dat wanneer je vertrouwt op Jezus’ overwinning, je dan zelf ook een overwinnaar bent! (Plaatje 5)  
Hoe dat in concreet in zijn werk gaat?   
Nou, door het geloof in Christus, wordt je één met hem!  
En verbonden met hem, volg je hem na, in leven en sterven.  
Zijn strijd, wordt jouw strijd.   
Zijn dood wordt jouw dood.  
Maar ook zijn opstanding wordt jouw opstanding!   
Ja, hij deed het voor jou!  
En daardoor hoef jij zelf niet meer tot bloedens toe strijd te voeren.  
Want dat heeft Christus al voor jou gedaan!  
De strijd is beslecht!   
Jezus is overwinnaar! En jij met hem!  
Geloof het alsjeblieft!  
Want dan mag je in het laatste uur zegevierend ingaan.  
Om de overwinningstrofee in ontvangst te nemen.   
En mag je nú al zingen, ván overgave, en vól overgave.  
Ja, ik hoop dat je dat al kunt.  
En anders, blijf erom bidden, blijf erom worstelen met God.  
Want ook al duurt het járen, kost het je grijze haren en ervaar je het misschien nu nog niet. Toch mag ik het ook tegen jou zeggen: je bént in Góds ogen al overwinnaar! Dankzij Jezus Christus die jou liefheeft!  
God heeft het zelf beloofd!  
Amen