Preek Exodus 34: 6-7
**Ken je Mij? Wie ben Ik dan?**
God kennen. Echt kennen!
Kun jij van jezelf zeggen?
Dat je God echt kent zoals Hij is?
Wie is Hij dan?

Een jongen vertelde mij dat hij God voorgoed vaarwel had gezegd.
Hij wilde niets meer met hem te maken hebben.
En hij begreep ook totaal niet waarom ik dominee was geworden.
Dienaar van God.
Even stond ik met mijn mond vol tanden.
En vroeg hem toen: maar over welke god heb je het eigenlijk?
Wie heb je voorgoed vaarwel gezegd?

Nou, en toen kwam er een lang verhaal over opvoeding. Heel streng.
Je mocht nooit iets van …. God.
En in de kerk ging het alleen over gevaar, zondebesef, gehoorzaam zijn.
En hoe je ook je best deed, tóch altijd die onzekerheid of het voor God wel goed genoeg was.
Hij vertelde me hoe het hem was ingeprent.
De dreiging van Gods toorn. God als een vlammend vuur.
De hel waar je naar toe zou gaan als je je niet écht bekeerde.
Oordeel!
En dan nog Gods kerk met al zijn regels.
Zó benauwd! Zo’n God wil je toch niet?
Dus kappen ermee!
Wat een opluchting! Wat een vrijheid!
Tja, zo reageerde ik, zo’n god zou ik inderdaad ook niet willen!
Want dat is een god om bang van te worden!
Maar weet je, je hebt het denk ik toch echt over een heel andere god dan de mijne!
Want de God die ik ken geeft rust, liefde en vrede.
En het is heerlijk om Hem als God te mogen leren kennen!
Wil je weten wie Hij is?
En ik las hem toen onze tekst uit Exodus voor……..
Waarin God zich persoonlijk voorstelt en daarbij Zijn persoonlijke eigenschappen noemt.
En je zag die jongen denken, zo van: huh, dat is inderdaad een heel ándere God dan die ik ken!

Indrukwekkend! God die zomaar zijn goddelijke majesteit aan een gewoon mens als Mozes laat zien.
Mozes had hem daar om gevraagd, zo lazen we.
Want Mozes had grote moeite met het volk dat onder zijn leiding uit Egypte was weggetrokken.
En daarom smeekte hij: Heer, vergeet toch niet dat deze mensen Uw volk zijn!
Ze mopperen veel, dat is waar.
Het is ook een ongeduldig volkje.
Want toen ze het even niet zagen zitten hebben ze van U een afbeelding gemaakt in de vorm van een gouden kalf.
Vreselijk! Dus daar heeft U ze terecht voor gestraft.
Maar we moeten wél verder! Naar het door U beloofde land.
Gaat U met ons mee? Want zónder U redden we het niet!

En dan komt God, om zijn verbond nogmaals te sluiten.
Zijn beloften nogmaals te doen.
En zijn wetten nogmaals te geven.
Op twee stenen platen.
God, zó dichtbij!
Hij komt zelfs náást Mozes staan, op de berg!
En Mozes mag God zien, behálve Zijn aangezicht!
En ook hóren!

Wie bent U, hoe is Uw naam?
Het doet denken aan de allereerste ontmoeting die Mozes met God had.
Nota bene, op dezelfde berg!
De berg Horeb.
Je kunt het lezen in Exodus 3.
Ook toen verscheen God aan hem.
Mozes, onwillig om terug naar Egypte te gaan, om Gods volk daar op te halen.
Wie kan ik zeggen dat mij stuurt? was toen de vraag.
En God die geantwoord had met: “Ik ben die Ik ben!
“IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar jullie toegestuurd”.
JAWEH
Gods eigennaam!
Wij vertalen dat in onze Bijbel met HEER (in allemaal hoofdletters).

En kijk nou eens, hoe God zichzelf hier opnieuw aan Mozes openbaart!
Hij daalt neer in een wolk, gaat voor Mozes langs, terwijl hij roept: De HEER! De HEER!
IK BEN het!!!
Wil je weten wie Ik ben?
Ja, en dan komt het: God stelt zichzelf nader aan ons voor.
Ja, ook aan ons en niet alleen aan Mozes!
Want we mogen er via de Bijbel getuigen van zijn wat hier gebeurt!
En we mogen ook meeluisteren. Dus luister goed!

Ken je Mij? Wie ben Ik dan?
Ach, wij mensen hebben zo gauw ons eigen beeld van God gevormd.
Net als het volk Israël destijds, dat een gouden kalf maakte en dát ging aanbidden.
Woest dat God was!
Mensen, dat bén Ik niet.
Wie ik wél ben?
**Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die trouw blijft tot in het duizendste geslacht, die schuld, misdaad en zonde vergeeft maar niet alles ongestraft laat, en die voor de zonde van de ouders de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht.**

Als we nou eens de tijd konden nemen om al die verschillende eigenschappen van God stuk voor stuk te overdenken?
Dat hoeft niet nu meteen, maar bijvoorbeeld straks onder het genot van een kopje koffie, of later dit seizoen met de Bijbelstudiegroep.
Wat zal dat verrijkend zijn!
Samen een verdiepende kennismaking met God doormaken.
En ik diep ze daarom nu ook niet allemaal stuk voor stuk voor jullie uit.
Dat mogen jullie echt zelf doen.
Wel leg ik er even de vinger bij dat God zichzelf **liefdevol en genadig** noemt!
Hij begint daar zelfs mee en wij *roemen* hem daarvoor!
Zoals we ook al deden in ons aanvangslied, **Psalm 103**.
**Hij is een God van liefde en genade!**
Gemeente, dát is mijn God!
En als ik iets over God mag vertellen, is dat ook het eerste dat in mij opkomt!
Natuurlijk, ik weet wel, je kunt zo je vragen hebben bij Gods liefde.
Vooral wanneer jou veel ellende treft.
En je denkt: als God liefde is, waarom grijpt Hij dan niet in?
Dat noemt zich vader!? Nou lekkere vader!!
Waarom zoveel verdriet. Zoveel teleurstellingen?
Je kunt er zó onzeker, zo moedeloos van worden!
Ja, en ik begrijp dat heel goed, want ik heb zelf ook zo mijn vragen!
Maar dan nog! En ook al klinkt het misschien tegenstrijdig.
Maar als je diep tot je laat doordringen dat Gods liefde desondanks het hoogste goed is dat Hij je heeft gegeven, in Jezus Christus Zijn Zoon, dan zeg je die God zomaar niet vaarwel!! Dat wil je misschien wel, maar je kúnt het niet!
Want Hij laat je niet los!

Herkenbaar? Het blijft ook voor jou misschien wel een lastig punt.
Ga er dan over in gesprek, met mensen die je kunt vertrouwen.
Praat er over alsjeblieft!
Over jouw worsteling met Gods leiding in jouw leven.
Want alleen zó kom je die worsteling te boven.
En leer je hem kennen als de God die zegt: Ken je Mij? Wie ben ik dan?

Wie Hij echt is?
Nou, zoals Hij het zelf zegt: Hij is geduldig, trouw en waarachtig.
Duizenden generaties heeft hij zijn liefde al bewezen.
Schuld, misdaad en zonde vergeeft hij.
Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij de zonde van ons weg.
Oneindig ver dus. Je ziet er nooit meer iets van terug!
Wat klinkt dat mooi allemaal hé? Bijna soft!
Maar, God is geen doetje.
Hij is God! Heilig en rechtvaardig.
En Hij laat dus niet met zich spotten.
Wordt het hem echt te gek, dan grijpt hij keihard in.
De Bijbel vertelt ook daar goudeerlijk over.
Adam en Eva werden na hun zonde weggestuurd uit het paradijs
Ten tijde van Noach was de situatie al weer zo uit de hand gelopen, dat er een zondvloed nodig was om al het kwaad van de aardbodem weg te spoelen.
Ik denk ook aan de plagen in Egypte, telkens als de koning van dat land weer niet luisterde naar wat God wilde! En de straf op het maken van dat gouden kalf, waar ik het net over had. Vreselijk!

Zeker, God loopt er niet mee voorop.
Zijn geduld is groot, echt oneindig veel groter dan dat van ons.
Maar, hij laat niet alles ongestraft.
Wie straf verdient, krijgt die ook.
Tja, en daarom meteen ook maar even een **misverstand** proberen op te lossen.
Die woorden, zoals ze in de kerk heel vaak hebben geklonken, namelijk: **“en voor de schuld van de ouders, de kinderen en kleinkinderen laat boeten, en ook het derde geslacht en het vierde”.**Alsof God zijn woede blijft botvieren op alle nakomelingen tot in de vierde generatie, wanneer de eerste generatie zich misdraagt.
Iets dergelijks kom je ook tegen in veel gangbare vertalingen van het tweede gebod. Waarin het gaat om het verbod op afgoderij en beeldendienst.

Ja, en daarom ben ik heel blij met de meest recente Bijbelvertaling, de NBV 2021.
Want die komt veel dichter bij de juiste betekenis van deze oorspronkelijk in het Oud Hebreeuws geschreven tekst.
**Waardoor er dit staat:** **“en die voor de zonde van de ouders de kinderen en kleinkinderen ter verantwoording roept, tot in het derde en vierde geslacht.”**Ter verantwoording roepen.
Daar zit veel meer zoiets in van: aanspraak maken, navragen: hé hoe denken jullie er nu over? Zijn jullie net zo? Net zo slecht?
Of nemen jullie afstand van wat je voorouders deden?
God die kinderen dus niet straft om de zonden van hun ouders, maar wel in de gelegenheid stelt om hun eigen keuzes te maken, en dan hopelijk betere.
Tegelijkertijd zien we in de praktijk helaas toch meer dan eens gebeuren dat wanneer ouders God vaarwel zeggen, de volgende generaties daarin meegaan.
Vaak via een glijdende schaal.
Langzaam maar zeker verdwijnt God helemaal uit beeld.

Nederland was ooit een christelijke natie.
Tegenwoordig kent bijna niemand God meer.
En zijn wij christenen een marginale minderheid. Helaas.
Dus in die zin zit daar toch ook wel iets van een oordeel in.
Zo van: wil je Mij niet meer kennen, dan zijn de gevolgen daarvan voor jou!
En daarom ook zo’n grote verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen op een Bijbelse manier op te voeden en voor te leven!
Want doe je dat niet, en kom je je doopbelofte niet na, en doe je niet alleen God verdriet, maar ook je kinderen te kort.
Want hoe moeten zij God ooit leren kennen als zij daarin van jou niet het goede voorbeeld krijgen?

Ik hoop dat de manier waarop God zichzelf via Mozes ook aan ons voorstelt
inmiddels een beetje duidelijk is. En dat jij ook zoiets hebt van: wát een God!
Die wil ik eigenlijk best wel beter leren kennen.
Ja, verlang jij daarnaar? Dan heb ik goed nieuws voor je, want het kán!
Hoe? In de persoon van Jezus Christus!
In Christus kwam God als mens op aarde en maakte Hij Zichzelf zichtbaar, hoorbaar en tastbaar voor alle mensen!
Lees de komende tijd de evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lukas en Johannes nog eens. Want zij getuigen van hem.
Vooral Johannes (een van zijn leerlingen) zag het als zijn kerntaak.
Hoor maar: (Johannes 1 vers 18) **“Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de vader rust, heeft hem doen kennen”.**
Ken je mij? Wie ben ik dan?
Gemeente, wij leren God op zijn best kennen, in Jezus Christus!
Precies dát is ook wat Jezus zelf zei, toen hij van zijn leerlingen de vraag kreeg of ze God de Vader mochten zien.
We lazen in Johannes 14 hoe dat ging en hoe **Jezus** toen reageerde met: **Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ken je mij, dan ken je hem!
Want ik ben sprekend mijn Vader!**Iets ook voor ons om goed in onze oren te knopen.
Wil je God leren kennen? Dan moet je bij Jezus zijn!

En ik denk ook weer aan die jongeman aan het begin van mijn preek.
Zou hij God ook vaarwel hebben gezegd wanneer hij wist dat Jezus God is?
Dezelfde God?
En ik was daarom bang dat ook hij door allerlei misvattingen en verdrietige omstandigheden een beeld van God had gekregen zoals God helemaal niet is!
Zo jammer!
We hebben daar samen trouwens nog lang over gesproken.
En we spreken elkaar nog wel eens. Die ruimte is er gelukkig.
De deur naar God staat op een kier.
En ik bid dat God Zichzelf ook nog eens ten volle aan hem zal openbaren.

En nu jij.
Want jij zit nu al een tijdje naar deze preek te luisteren en denkt ondertussen misschien: maar welk beeld van God heb ik eigenlijk?
En hoe goed ken ik hem dus eigenlijk?
Ja, ik hoop eigenlijk maar dat dit soort reflecterende vragen in je opkomen.
En er ook eerlijk antwoord op geeft!
Hoe confronterend dat misschien ook is.
.
Heel wezenlijk voor de vraag wie God is voor jou en voor mij, vond ik de verzen die we lazen in de eerste brief van Johannes.
Johannes was als vroegere leerling van Jezus goed met hem bevriend geraakt en had Jezus daardoor goed leren kennen. En door Jezus, God!
En Johannes is het die Gods woord tot ons richt, als hij schrijft: **“Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde,”(vers 8)**Met andere woorden: het kán niet anders dan dat wanneer jij God kent, je zelf ook liefhebt.

**Liefhebben.** God liefhebben.
Maar ook je naaste liefhebben.
Want als je God werkelijk kent, weet je ook wat hij heel graag wil.
Hij heeft het ons namelijk hoogstpersoonlijk als samenvatting van zijn geboden op het hart laten drukken: **“Heb de Here Uw God lief met heel je hart, met heel je verstand en al je krachten en heb je naaste lief als jezelf.**
Liefhebben.
Het is een hele kunst.
Dat gaat niet vanzelf.
Daar is geloof voor nodig.
Geloof in de God die liefde is.
Die onvoorwaardelijk ook van jou houdt en zichzelf gaf in Christus Zijn Zoon.
Om zo zijn ultieme liefde in praktijk te brengen.
Namelijk, jouw leven te kunnen redden.

Raakt die boodschap jou nog?
Wat roept het allemaal in je op?
Blijdschap? Verwondering? Dankbaarheid?
Liefde?
En als er geen liefde is, wat dan wel?
Maar ook: als jij niet liefhebben kunt, kén je God dan eigenlijk wel, ….echt?

Ik zei al, liefhebben is een hele kunst.
Dat gaat niet vanzelf.
Daar is geloof voor nodig.
Liefde is namelijk een vrucht van het geloof.
Bid God daarom om geloof!
En blijf dat doen.
Bidden om de werking van Zijn Geest in jou.
De heilige Geest.
Want wanneer die Geest in jouw leven komt, neemt hij zijn goede vruchten mee.
Welke?
Nou, hoor maar: **Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22, 23)**Wat een mooie vruchten hé!
En hoorde je het?
Ook nu weer de liefde als eerste genoemd!
En herken je ze ook?
Deze vruchten van de geest?
Bij jezelf? Bij elkaar?
Ach, misschien niet allemaal en vast niet allemaal evenveel.
Geen punt, vruchten hebben tijd nodig om rustig te kunnen groeien.
Als jij maar wel blijft bidden!
Dan doet God de rest.
En ga je steeds een beetje meer op hem lijken!

Ken je Mij, wie ben Ik dan?
Dat ging over het kennen van God.
Maar laat het ook andersom zijn.
**Heer, U kent mij, U doorgrondt mij!
Psalm 139.**Over de God die jou kent!
Door en door kent!
En misschien wel desondanks, zielsveel van je houdt
Omdat die God ook je maker is.
Je liefhebbende Vader in de hemel.
Amen.