**Ik wil graag gehoorzamen!**  
Gehoorzaamheid.  
We kennen het woord allemaal.  
En we hebben er denk ik ook allemaal zo onze gedachten over.  
Maar ook onze ervaringen!  
Positief en negatief.  
Daarom wil ik jullie eerst eens vragen: waar denk jij aan bij het woord gehoorzaamheid?  
  
  
Gehoorzamen.  
Gehoorzaamheid.  
Het is een woord dat je ook in de Bijbel tegenkomt.  
Zo tussen de 48 en 74 keer.  
Het is maar welke vertaling je gebruikt.  
O, dat valt nog mee, denk je misschien!  
Je had namelijk het idee dat de hele Bijbel er veel voller mee zou staan!  
Gehoorzamen!  
Gód gehoorzamen!!  
Met behulp van geboden, verboden.  
En op de klank af, zet dat de Bijbel voor jou misschien wel meteen in een bepaalde sfeer. Als een soort boek vol wetten en regels, waaraan je moet gehoorzamen.  
Doe je dat niet, dan zwaait er wat! (Plaatje 1)  
  
Het liefst zou ik het woord gehoorzamen dan ook uit de Bijbel schrappen.  
Want weet je, zoals veel mensen dit woord gebruiken of ervaren, is het inderdaad eigenlijk maar een naar woord.  
En eerlijk gezegd lukt het ook mij bijna niet om dit woord te horen, zonder meteen een bepaald soort weerstand te voelen opkomen.  
Gehoorzamen!  
De associatie in de Bijbel met macht, onderdrukking en dreiging kan ik met veel pijn en moeite nog wel wegredeneren.  
Ook al kost het me veel woorden om het beeld daaraan te nuanceren of te verklaren.  
Maar toch, zodra er een sfeer ontstaat van moeten en verplichting, voel ik mijn stekels opkomen.  
Een allergische reactie: we moeten helemaal niets!  
  
Maar toch…  
Toch geloof ik dat gehoorzaamheid belangrijk is.  
En ik kan er niet om heen dat God inderdaad om gehoorzaamheid vraagt.  
Dus wil ik het bij nader inzien ook niet écht schrappen uit de Bijbel.  
Maar me voegen naar wat er staat en wérkelijk betekent!  
Zoals in onze tekst, waar Petrus schrijft: “Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw **hart** gelouterd en kunt u oprecht houden van uw broeders en zusters. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver **hart**.”  
  
Hoorde je het?  
Twee keer het woordje “hart”.  
**Gehoorzaamheid is blijkbaar een zaak van het hart!**En gehoor geven aan het verlangen van je hart, is iets anders dan gehoorzamen uit gewoonte (zo doen we dat nu eenmaal) of angst voor straf.  
Maar het gebeurt oprecht, vrijwillig en liefdevol!  
En dus is het helemaal zo vreemd niet dat God gehoorzaamheid vraagt.  
Daar is op zich ook helemaal niets mis mee.  
Maar waar komt de allergie voor gehoorzaamheid bij mij en misschien ook wel bij jou dan vandaan?  
Waarom spannen je spieren zich aan, zodra je hoort dat je iets moet of niet mag?  
Heeft het misschien te maken met de sfeer waarin we als kerk in de geschiedenis met het begrip “gehoorzaamheid” zijn omgegaan?   
Hoe we daarin zijn opgegroeid en opgevoed?  
Misschien herken je het wel.  
De vraag: waarom moet ik op zondag perse twee keer mee naar de kerk?  
Dat moet van God.  
Waarom moet ik naar vereniging én catechisatie?  
Omdat God het wil.   
Waarom mag ik als Christen niet dit en dat?  
Omdat God dat verbiedt!  
  
Ai, ai, ai.  
Als we elkaar en onze kinderen nog steeds niet anders weten te motiveren dan met “omdat God het zegt, of, omdat God het niet hebben wil”, worden het zomaar dooddoeners.  
Tja, en dan kan ik me heel goed voorstellen dat gehoorzaamheid als iets negatiefs wordt ervaren.  
Als iets dat je zelf eigenlijk helemaal niet wilt, maar wel moet.  
Gehoorzaamheid heeft dan een sfeer om zich heen hangen van de mond snoeren, bang maken en afdwingen.  
Iets doen of laten waar je zelf dus niet achter staat, maar naleeft uit angst voor de gevolgen.  
  
Maar gemeente, als het bij gehoorzaamheid heus alleen dáár om gaat, stel ik voor om het woord inderdaad alsnog te schrappen!  
En het in de kerk ook niet meer te gebruiken.  
Immers, leert de Bijbel ons niet juist dat God mensen de ruimte geeft om uit de verf te komen. Om te groeien en te bloeien.  
Kortom, om echt mens te zijn!   
Zoals God ons heeft bedoeld.  
En daar hoort inderdaad ook gehoorzaamheid bij.  
Maar wel in de goede betekenis van het woord!  
Dus geen blinde gehoorzaamheid die verstikkend werkt en je eigenheid als mens onmogelijk maakt.  
Want we zijn geen voorgeprogrammeerde robots!!!  
Door God stevig aan een touwtje gehouden! (Plaatje 2)  
Maar ménsen, geschapen naar Gods beeld.  
Schepsels dus in vrijheid en met een vrije wil!  
  
Het woord “gehoorzamen” betekent in essentie : “gehoor geven aan”.  
Je hoort iets, en daar reageer je op door er gehoor aan te geven.  
Bijbels gezien: je hoort het evangelie, dat doet iets met je en zet je in beweging.  
Een sfeer van macht en onderdrukking heeft daar dus niets mee te maken.  
Ook niet de dreiging van: als je niet gehoorzaamt ….. dan zál ik je!  
Nee,. als God in de Bijbel waarschuwt tegen óngehoorzaamheid, is dat eerder op de manier van: “als je niet gehoorzaamt …. dan zul jij…”  
Namelijk, dan zul jij iets heel moois missen.  
Dan mis je je doel.  
En dat is zó zonde!  
Want dan mis je ook “jou en mij samen”.  
De vervulling van jouw hele mens zijn.  
  
  
Gehoorzamen heeft dus in de kern niets te maken met dwang, druk of dreiging van buitenaf. Maar het moet komen van binnenuit!  
**Moeten**.  
Als je ergens naar toe wilt, bijvoorbeeld op vakantie, zul je in de auto moeten stappen om er heen te rijden.  
En als je verliefd wordt op een jongen of meisje, zul je daar op af moeten stappen om er een relatie mee aan te kunnen gaan.  
Het moet niet, in de zin van dat je verplicht bent het te doen.  
Maar als je iets echt wilt, moet je doen wat daarvoor nodig is.  
  
Kortom, gehoorzamen is één op één gekoppeld aan verlangen!  
Aan iets dat je ten diepste zelf graag wilt en wat daarom leeft in je hart.  
Je hoort iets buiten jou, en dan reageert er iets binnen in je.  
Want je herkent in wat je hoort, iets dat bij jouzelf van binnen leeft.  
Iets dat je belangrijk vindt.  
Iets dat aansluit bij een diep verlangen.  
Waardoor gehoorzamen geen moeten meer voor je is, maar willen.  
Geen verplichting, maar vrijwillig.  
  
Luister op die manier ook naar het Woord van God.  
Want het is veelbelovend en hoopvol!  
Zeker, je kunt je oren er voor dichtstoppen.  
Je kunt het negeren of doen alsof je het niet hoort.  
Omdat je het niet begrijpen wilt of kunt.  
Of omdat je misschien wel is aangepraat dat je God simpelweg blind gehoorzamen moet.  
  
  
Maar wat een misverstand!  
En wat doe je jezelf zo tekort.  
Ik zou je in dat geval willen vragen: luister alsjeblieft nóg eens.  
En luister dan eens goed.  
Op een ándere manier misschien wel dan je tot nu toe gewend bent.  
Luister naar de stem van God.  
De stem die zacht fluisteren kan, maar ook keihard roepen.  
En doorklinkt tot in het binnenste van je ziel.  
Want je geweten reageert er op.  
En je verlangen wordt gewekt.  
Door Gods stem.  
En als je er voor openstaat, kun je hem dagelijks horen klinken.  
Ga er maar eens stil voor zitten.  
Om te luisteren naar alles wat Hij je belooft.  
En zijn vraag aan jou is: *wil* jij dat ook?  
Ja?   
Geef dan gehoor aan mijn roepstem.  
  
Daar gaat dus het om bij gehoorzaamheid.  
Dat jouw wil zich verbindt aan Zijn wil.  
Dat je er zelf ook naar verlangt.  
Want gehoorzaamheid zónder vurig verlangen, heeft voor God geen enkele waarde.  
Trouwens, voor jou ook niet.  
Want dan maak je het koninkrijk van God tot een politiestaat, waar de sfeer wordt getoonzet door plicht, dreiging en angst voor straf.   
Nee, laat een hart dat vurig brandt van liefde de reden zijn waarom je gehoor geeft aan Gods geboden om hem en je naaste van harte lief te hebben. (plaatje 3)   
Of zoals David het zingt en wij dat ook deden met **Psalm 40: “Uw wil te doen, mijn God, verlang ik; diep in mij koester ik uw wet”.**  
Maar ook de profeet Hosea maakt ons duidelijk waar het God werkelijk om gaat. Hoor maar: “**Liefde wil ik, geen offers. Met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer!” (Hosea 6)**En precies dát is wat ook Petrus schrijft in onze tekst.  
Want ook daarin gaat het over oprechte liefde en onvoorwaardelijke liefde.   
En niet over dingen doen als verplichting van buitenaf, maar omdat je het opkomt vanuit je hart!   
  
Kortom, Gods oproep tot gehoorzaamheid appelleert dus aan wat er aan verlangen resoneert bij jou van binnen! En denk daarbij maar aan de Heer Jezus.   
Van hem wordt namelijk ook gezegd dat hij volkomen gehoorzaam was aan zijn hemelse Vader.  
Wil dat zeggen dat hij blind gehoorzaamde, uit angst voor straf?  
Had God hem gedreigd met sancties?  
Natuurlijk niet! Zeker niet als je beseft dat Jezus als Gods zoon, ook God zelf was!  
Mijn br/zr, jongens en meisjes, **de enige drive voor Jezus om gehoorzaam te zijn tot in de dood aan het kruis, was zijn diepste verlangen om in zijn liefde voor ons tot het uiterste te gaan!!** (Herhalen)  
Laat deze zin eens even diep tot je doordringen.  
Want het is misschien wel de kern van het evangelie……  
Jezus die uit liefde bereid was om zijn leven voor jou te geven!   
Wow, dat is toch te wonderlijk, en te prachtig tegelijk?  
  
We lazen het in Filippenzen 2. Hoe Jezus Christus, zijn gelijkheid aan God niet vasthield, maar er afstand van deed en gelijk werd aan een mens. En zich als mens heeft vernederd en gehoorzaam werd tot in de dood aan het kruis.  
Feitelijk lees je hierin een treffende overeenkomst tussen wat **Paulus** schrijft in vers 4 **(Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had)** en waar **Petrus** toe oproept in onze tekst: **(Heb elkaar van harte lief met een oprecht hart!).**Ik denk dat als je deze oproep niet alleen hoort, maar er ook gehoor aan geeft, pas echt begrijpt wat gehoorzaamheid betekent.   
**Want liefde en gehoorzaamheid horen bij elkaar!** (Plaatje 4)  
Gods wet en de liefde gaan bij wijze van spreken hand in hand.   
En mijn oproep is dan ook: laat je niets zomaar opleggen of afdwingen.   
En handel ook niet uit angst voor straf of boze reacties.  
Maar vraag je in alle oprechtheid af: is Jezus’ liefde voor mij, ook mijn eigen drijfveer om gehoor te geven aan wat God in de Bijbel tegen mij zegt?  
Ja? Dan zal gehoorzaamheid je waarschijnlijk geen enkele moeite kosten.  
Dat gaat dan vanzelf!   
Met vallen en opstaan.  
Tja, want Jezus was volmaakt en jij bent Jezus niet.  
Maar Goddank, voor ons struikelen over Gods geboden om hem en elkaar van harte lief te hebben is gelukkig ook vergeving!  
Wees dus niet bang! Maar vestig al je hoop op de genade die je ontvangen zult wanneer Christus Jezus zich openbaart! (vers 13) In zijn liefde voor jou.  
Want dankzij Gods genade is Jezus’ gehoorzaamheid ook jouw gehoorzaamheid.  
Dankzij Gods genade bén je in zijn ogen als Jezus.  
Ja, dat mag je geloven.   
En probeer met de hulp van zijn Geest daarom ook zelf maar veel op Jezus te lijken. Als nieuwe mens. Die aan het begin staat van een nieuw leven!  
En zo ook als Christus te zijn voor elkaar!  
Amen.