**2 Kronieken 20: 12   
  
1. Bidden in crisistijd**Er heerst een gespannen sfeer in Nieuwspoort, het perscentrum in Den Haag.  
De gehele nationale pers heeft zich verzameld.  
Journalisten van alle kranten, radio en tv.  
Wat staat er te gebeuren?  
De aankondiging deed namelijk het ergste vermoeden.  
Want de koning zal zo meteen een verklaring afleggen.  
Het is dus blijkbaar echt crisis!  
Een crisis die niemand aan had zien komen.  
Zomaar uit het niets, grote paniek!  
Nederland is overvallen door: corona!  
  
Daar zwaaien de deuren open.  
“Dames en heren, de koning!” (Plaatje 1)  
Iedereen staat beleefd op.  
Camera’s beginnen te klikken en te zoemen.  
Neemt u plaats, Zijne majesteit zal het woord tot u richten.  
  
Maar wat er gebeurt?  
De koning richt niet het woord tot de natie, maar tot God!  
Hij knielt neer ….. en begint te ….bidden!  
Een indringend gebed.  
Waarin hij zichzelf klein maakt.  
En God groot.  
“God, wij weten niet wat we moeten doen; op U zijn onze ogen gevestigd”.  
  
Wat zou het een indruk maken hé?  
Zoiets vergeet je nooit!  
Als het echt gebeurd zou zijn.   
De koning die het volk voorgaat in gebed.  
Ja, onvergetelijk.  
Voorpaginanieuws in alle kranten, wereldwijd.  
Topic op alle internationale nieuwszenders.  
  
Maar laten we maar eens even terugkeren naar de realiteit in ons land.  
De koning heeft in ons land een heel andere rol gekregen.  
En zal dus niet zo snel op de voorgrond treden. (Plaatje 2)  
Verantwoordelijk voor alles wat hij zegt en doet is onze minister president.  
Maar zeg eens eerlijk, hoor jij het premier Rutte al zeggen bij de eerstvolgende persconferentie: “mensen, wij weten niet wat we doen moeten? Dus laten we ons verootmoedigen en God bidden om hulp?”  
Trouwens, daar zit in ons land tegenwoordig toch ook bijna niemand meer op te wachten?  
Nee, de mensen willen antwoorden!  
En ze verwachten sterk leiderschap.  
Iemand met overzicht die ons uit de crisis leidt.  
En als er geen leiderschap wordt getoond, en antwoorden uitblijven, dan ontstaat er wantrouwen!  
Ja, en als er wantrouwen ontstaat, gaan ánderen antwoorden geven.  
Allerlei verschillende antwoorden. Tegenstrijdige antwoorden.  
Via Facebook, Twitter, filmpjes op YouTube of TV of waar ook maar!  
Met als motto: “Luister naar ons, wij weten het wel!!!”  
Resultaat? Angst. Chaos!   
Verdeeldheid onder het volk.  
Nou, chaos dreigde er ook in Jeruzalem.  
Koning Josafat is aan de macht in Judea.  
Hij is nog een nazaat van koning David.  
En op zich een goede koning dit keer.  
In tegenstelling tot een aantal van zijn voorgangers.  
Josafath dient de Heer, zo weten we.   
En daarin is hij dus een uitzondering in zijn tijd.  
Goed, ook Josafat heeft een keer een verkeerde keuze gemaakt, toen hij oorlog ging voeren tegen Aram, zij aan zij met de goddeloze koning Achab. (hoofdst. 18).  
Dat liep toen niet goed af.  
Maar tóch mogen we zeggen dat hij erg zijn best heeft gedaan om de afgoderij in zijn koninkrijk te bestrijden en het volk te onderwijzen in Gods Woord.  
Als gevolg hiervan werd zijn koningschap gezegend met vrede, macht en rijkdom, waarmee hij tot in verre landen respect afdwong.  
Niemand durfde nog oorlog tegen hem te voeren.  
Totdat hen opeens het bericht bereikt dat drie vijandelijke volken de koppen bijeen hebben gestoken en gezamenlijk de aanval zijn begonnen, vanuit Edom!  
Een driekoppig monster, met Edom dus als uitvalsbasis.  
Edom, in die tijd het hoofdkwartier van de duivel.  
Góds vijand!  
  
Een verrassingsaanval!   
Dikke paniek!  
Josafat had overal langs de grenzen van zijn rijk militaire verdedigingslinies aangebracht. En hoewel de Dode zee een onneembare natuurlijke grens had geleken, bleek het nu toch een zwakke plek te zijn.  
Want de vijandelijke troepen staan inmiddels al bij Engedi.  
En dat is zo’n beetje in de achtertuin van Jeruzalem.  
De schrik slaat koning Josafat om het hart!  
En wat doet hij?  
Meteen zijn leger mobiliseren?  
Er op af?  
Dat zou je verwachten immers, met de vijand zo vlak voor de poorten?  
Maar nee, en dat is heel bijzonder, Josafat besluit de HEER om raad te vragen!  
Hij kondigt daarvoor in heel zijn rijk een vastendag af en roept het volk samen om in de tempel te bidden!  
Begrijp jij dat nou?  
Wat zullen zijn generaals hebben gedacht?  
Misschien hebben ze wel geroepen: “koning, wat doet u nou?  
Straks worden we overlopen! Laten we de aanval kiezen!”  
  
Maar nee.  
En dat vind ik nou zo mooi hé.  
Josafat doet niet meteen alles wat hij kán.  
Trekt niet alle militaire middelen uit de kast om dáár vervolgens Gods zegen over te vragen.  
Nee, hij doet eerst wat nódig is en zoekt Gods aangezicht om zijn zorgen met Hem te delen en om raad te vragen!   
Het klinkt bijna ongeloofwaardig, maar het is echt zo gebeurd!  
  
Laten we er van leren.  
In de nood eerst God zoeken.  
Eerst je gevoelens en gedachten met hem delen.  
Hem om raad vragen.  
En dán pas alle keuzen maken die je maken moet, en stappen zetten die je zetten moet……  
Misschien kun je je een situatie voorstellen waarbij je zelf in nood was, of momenteel zelfs bent!  
En het ging juist allemaal zo goed.  
Je relatie met God misschien wel nieuw leven ingeblazen.  
Door die ene preek, dat gesprek met een vriend of vriendin.  
Of, een vermaning van je ouderling, die achteraf gezien precies op het juiste moment kwam.  
Met als gevolg, een nieuwe start.  
Je hebt andere keuzes gemaakt wat de invulling van je geloofsleven betreft.  
En ben je eindelijk goed op weg, voel je vrede in je hart, komt er ineens die tegenslag!  
Er wordt zelfs aan je levensboom geschud!  
Paniek!  
Dreiging!  
Vragen: Heer, hoe kan dit nu?  
De twijfel die misschien wel de kop op steekt.  
Als God dit niet verhinderen kon, wat héb ik dan aan hem?!  
  
Ook Josafat had na zijn enorme misstap samen met Achab zijn relatie met God weer op orde gebracht.  
Daartoe aangespoord door de profeet Jehu, had hij zijn leven weer op God gericht.  
Ook de rechtspraak had hij van ongekend onrecht gezuiverd en weer in lijn gebracht met de wetten van God.  
En toen, toen overkwam hem die onverwachtse aanval vanuit het zuiden!  
Bij Josafat echter geen twijfel.   
Geen verwijt richting God, maar nederig knielt hij in de tempel neer en gaat hij het volk voor in gebed! (Plaatje 3)  
Gemeente, de veronderstelling dat je als je Gods wegen bewandelt in het geheel geen tegenslagen meer zult ondervinden, is een on-Bijbelse gedachte.  
Jezus leert ons juist dat we in deze wereld te maken zullen krijgen met allerlei moeiten en zorgen.  
En dat geloven een zaak is van gaan op een “smalle weg”.  
Een weg van hobbels, pijn, moeite en verdriet.  
Van verzoekingen en beproevingen.  
Geen gemakkelijke weg dus.  
(Plaatje 4) De Tsjechische theoloog en schrijver Thomas Halík schijft in zijn boek: “Raak de wonden aan” heel scherp en treffend: **“alleen verwonding is een teken van waar geloof”.**En is dat niet inderdaad precies in lijn met de Bijbel, waarin immers een lijdende, stervende Heer centraal staat?  
En als Christen volgen we hem na. Dragen we ons kruis achter hem aan.  
  
Kortom, wat Josafat dus laat zien, past bij het voorbeeld dat hij als gelovige koning aan zijn volk moet geven!  
Geloof is namelijk geen serum voor voorspoed, rijkdom en succes.  
En toch is geloof het mooiste dat je in je leven kunt ervaren.  
Want het geeft diepe zin aan je leven.  
Ook al is het niet gemakkelijk en gaat het niet zonder butsen en scheuren.  
Het geeft rust, wanneer je doet wat Jezus zegt: “Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven.”  
Ja, werp al je bekommernissen maar op hem!  
Dan wordt niet ineens alles beter. Maar door je angsten en je zorgen aan hem te geven, ontvang je wel de rust om ermee om te leren gaan.  
En is niet meer de vraag: waarom gebeurt dit allemaal?   
Maar wordt het: wat ga ik hiermee doen?  
Wat koning Josafat doet?  
Hij besluit om te gaan bidden.  
En ik weet wel, ook bidden kan moeite geven.  
Zeker wanneer je er teleurstellende ervaringen mee hebt.  
Zou God me nu wél helpen? Ik merk er zo weinig van!  
En dat kan aan je vreten. Je zelfs cynisch maken.  
Zo van: God? Die hoort me tóch niet!   
En áls hij me al hoort, dan doet hij er tóch niets mee!  
  
Weet je, toch is het belangrijk om te blijven bidden.  
God zegt het zelf: blijf bidden, blijf kloppen op de deur van de hemel.  
Want er zál worden opengedaan.  
Er zál worden gegeven.  
Heus, God is niet doof voor de nood van zijn kinderen.  
En als je zelf niet meer weet wat je bidden moet, laat een ánder dat dan voor je doen. Want je staat in het bidden nooit alleen.  
  
Mooi wanneer zoiets ook in onze gemeente kan.  
Dat er ruimte is om voor elkaar te bidden.  
Jij voor de ander. En de ander voor jou.  
In een gebedskring bijvoorbeeld. (Plaatje 5 en 6)  
Al dan niet ondersteund door een gebeds-app.   
Waarin je kunt delen wat je zwaar valt of wat je lastig vindt.  
En om gebed kunt vragen.  
Het werkt samenbindend om voor elkaar te kunnen bidden.  
Dat hoeft niet alleen zondags in de samenkomst van heel de gemeente.   
Dat mag ook in veel kleinere kring.  
Van een wijk, van een bijbelstudiegroep of vriendenkring.  
Ik denk vast dat koning Josefat zou hebben meegedaan, door in de groepsapp om voorbede te vragen vanwege de enorme dreiging die hij op zich af zag komen.  
En wat een mooi voorbeeld: als koning in het bijzijn van je volk tegen God zeggen dat je het ook niet meer weet!  
Wat een eerlijke, sterke leider ben je dan.  
  
Gemeente, ik wacht nog steeds op het moment dat onze premier, of de minister van volksgezondheid het eerlijk toegeeft dat we als mensen helemaal niet in staat zijn om samen corona te verslaan!  
En dat ze net als koning Josafat laten zien sterke leiders te zijn, door juist te erkennen dat ze zwak zijn en ook niet weten wat ze moeten doen.  
Maar, dat hun ogen op God gericht zijn!.  
Ja, wat zou het mooi zijn als ministers ons volk zouden voorgaan in gebed.  
Of de koning zouden vragen dat samen mét ons te doen.  
Of ben ik nu naïef en verwacht ik nu teveel?  
Je zult het waarschijnlijk meteen bevestigen.  
En eerlijk gezegd besef ik dat zelf ook wel.  
Maar toch is het om droevig van te worden.  
Dat er zelfs geen verzoek vanuit Den Haag naar de kerken is gekomen om een landelijke biddag te houden!  
Nee, het initiatief ligt helemaal bij de kerken zelf.  
En die lukt het als gevolg van gebrokenheid niet eens om daarin gezamenlijk op te trekken.  
Wat de ene kerk vindt het maar onzin: “hoezo, we bidden er zondags toch al genoeg voor? En voegt een bidstond dan nog iets toe?”  
Andere kerken hebben het op eigen initiatief al eens eerder gedaan.  
Zoals wij ook, vorig jaar februari al, tijdens een gezamenlijk initiatief van onze eigen drie kerken van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.   
En, heeft God al die gebeden verhoord?  
Ach weet je, God verhoort altijd, op zijn tijd en zijn manier.  
Er komen inmiddels steeds meer vaccins en geneesmiddelen beschikbaar.  
De behandeling van covidpatiënten gebeurt steeds professioneler.  
En het lijkt er op dat de huidige coronavariant een veel mildere is, zodat we mogelijk in de endemische fase gaan terechtkomen.  
Wat wil zeggen dat corona blijft, maar we er net als de griep en verkoudheid mee kunnen leren leven.  
Ja, en let op: dat is niet alleen het resultaat van mensenwerk.  
Niet ónze medische wapens hebben het virus verslagen.  
Want het virus muteert continue en weet ook de wereld van de wetenschap telkens weer te verrassen.  
Nee, het is Gods werk. Hij moet het doen! En Hij doet het!  
Ik kom daar zo op terug.  
Laten we eerst samen zingen Psalm 72: 1 – O God wil aan de koning schenken, Uw recht en wijs beleid.  
  
**2. Gebedsverhoring**God geeft antwoord. En anders dan we misschien zouden verwachten.  
God antwoordt namelijk, door een van de meebiddende aanwezigen daar bij de tempel, de heilige Geest te geven.  
Jahaziël, een Leviet wordt gegrepen door de geest van de Heer en begint te profeteren!  
Het lijkt wel Pinksteren!   
En gemeente, wat hier gebeurt is ook prachtig in lijn met wat Jezus ooit zei over het gebed, namelijk: **“Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de vader in de hemel dan niet de heilige Geest geven aan wie hem erom vragen”. (Lukas 11: 13)**God die antwoordt, door zijn Geest te geven.  
Dat klinkt mooi, maar wat heb je eraan als je in nood zit?  
Als je ziek bent en bidt om genezing?  
Of wanneer je werkeloos bent en bidt om werk?  
Of alleenstaand en je bidt om een partner?  
En ga zo maar door.  
Nou gemeente, álles!!  
Want God geeft zijn Geest niet als zoethoudertje.  
Nee, in zijn Geest komt God zelf naar je toe!  
En Hij zegt: “Kom, dan zullen we voor jouw nood een begaanbare uitweg zoeken.  
Misschien een andere weg dan jij zelf in gedachten had. Maar je kómt goed terecht”.  
  
Nog iets dat opvalt en belangrijk is.  
Koning Josafat bidt, maar wie ontvangt de Geest?  
Juist, een man uit het volk!  
Een broeder uit de gemeente zouden we tegenwoordig zeggen.  
Hij wordt door God gebruikt bij de verhoring van het gebed.  
Zo kan het gaan dus.  
De dominee bidt.  
Misschien ook wel voor jou.  
En jij? Jij merkt niets. Je hoort ook niets van God.  
Maar dan, komt er opeens een broeder of een zuster naar je toe.  
Met een antwoord, waar je wat mee kunt.  
Zomaar, onverwachts. Een bijzondere ontmoeting.  
Ja, zo kan het gaan.  
Dus als je wacht op Gods verhoring van je gebed, moet je je oren goed open zetten. Want het gebeurt soms op een verrassende manier. Via andere mensen.  
Daarom is het ook zo belangrijk dat je deel uit maakt van een gemeente.  
De gemeenschap der heiligen.  
En dat je ook in contact blijft met je geloofsgenoten.  
Want God kan ze zomaar gebruiken als zijn spreekbuis naar jou toe.  
  
De profetie van de Leviet Jahaziël.  
“Wees niet bang! Dit is niet jullie strijd. Wacht rustig af, dan zullen jullie zien hoe de HEER voor jullie de overwinning behaalt”.  
Het is Góds antwoord op Josafats gebed.  
Maar het zal later blijken nog veel meer te zijn dat dat.  
Veel later, als er een strijd moet worden gevoerd tegen een andere driekoppige vijand: de zonde, de duivel en de dood.  
Wij waren toen volledig machteloos.  
En onze strijd ertegen was bij voorbaat verloren.  
Maar ook die strijd bleek niet aan ons.  
God stuurde zijn Zoon!  
En kwam daarin hoogstpersoonlijk op aarde om het gevecht te beslechten.  
Jezus, Hij volbracht de strijd! Stierf en stond weer op! Jezus, Hij overwon!   
Ja mijn br/zr, ook die strijd hoefde niet door ons gestreden te worden, maar is gewonnen door God zelf, in Jezus Zijn Zoon!.....  
Hij draagt de zegekroon! (Plaatje 7)  
  
De woorden van Jahaziël maken diepe indruk.  
De koning en het volk buigen zich diep voorover om de HEER hulde te brengen.  
Er wordt ook gezongen!!  
En met een zangkoor voorop vertrekt het leger de morgen erna richting het slagveld. (Plaatje 8)  
  
Ja, Josafat moest zijn leger er nog wel gewapend op uit laten trekken.  
Hij kon niet stilletjes in zijn paleis gaan zitten afwachten wat er zou gebeuren.  
Nee, het is bid én werkt!  
En tegelijkertijd: God moet het doen!  
Daarom klinkt er in de voorste gelederen alvast een loflied: **“Loof de HEER, eeuwig duurt zijn trouw” (Psalm 136)**  
Tjonge, je zult maar zo’n zanger zijn.  
Ongewapend al zingend op de vijand aangaan.  
Sterk in Gods kracht. Gerust van zijn bescherming.  
Ja, want het wonder blijkt te zijn geschied als ze op het punt aankomen waar ze de vijand zouden moeten treffen.  
Ze hoeven namelijk niets te doen!  
De gevreesde tegenstanders gaan elkaar te lijf en van de oorspronkelijke dodelijke dreiging blijft niets meer over!  
Ze stonden er bij en keken er naar.  
God hád het gedaan!  
  
Kijk, zo gemakkelijk is het tot nu toe niet gebleken om het coronavirus te verslaan.  
En misschien komt dat ook wel omdat de machthebbers van deze wereld samen met hun raadgevers de strijd zijn aangegaan zónder eerst tot God te bidden.  
Laten wij die fout niet maken gemeente!  
En daarom zullen wij ons ook vandaag weer tot God richten in gebed.  
Onze zorgen met hem delen over het kwaad dat het virus kan aanrichten.  
Maar ook bidden om recht en wijs beleid van onze overheid.  
Om Gods Geest die hen leidt bij het nemen van eerlijke beslissingen om het virus te beteugelen en de samenleving weer te openen.  
Bidden om volkomen uitkomst!!  
En zingen!  
Ja, laten we niet vergeten om onze God te loven.  
Zelfs al voordat de strijd is beslecht.  
Want God zál het doen.  
Op zijn tijd en wijze.  
Daar mogen we op vertrouwen.  
  
Tenslotte vier concrete dingen om uit deze preek mee te nemen:  
**1. Als je zelf in de nood niet meer weet wat je moet doen, richt dan je ogen op God. En zoek hem in je gebed. Wacht geduldig op hem.  
  
2. Sluit je niet af van de gemeente waar je toe behoort. Want via de prediking, een gebed van een ander, of een woord van iemand om je heen kan de HEER ook tot jou spreken.  
  
3. Leg je leven in Gods hand.   
Want de belofte dat Hij voor jou zal strijden geldt nog steeds.  
God zal er zijn en uiteindelijk volkomen uitkomst geven. (Psalm 68)  
  
4. Vergeet in de tussentijd niet om te zingen. Ja, stop niet met zingen en God te loven. Daar kan de vijand niet tegen. Die vlucht!  
Bovendien brengt het jezelf telkens weer in herinnering wie de HEER ook voor jou wil zijn.  
  
Eeuwig duurt zijn trouw!**  
Amen.