Rechters 6: 36.

**[1]** ‘Heer, als ú het bent die tot mij spreekt en ik uw gunst geniet, geef me dan een teken.’ Dat had Gideon een tijdje terug al eens tegen God gezegd. Toen had God hem een teken gegeven. Een bewijs dat Gideon niet hoefde te twijfelen. Het was echt God met wie hij praatte en God was goed op Gideon. Inmiddels zijn we weer wat verder en Gideon gaat nu echt aan het werk. En nu vraagt Gideon opnieuw om een teken. Een bewijs, dat het God is die hem deze opdracht geeft en dat God dus met hem mee gaat. En God geeft hem een teken. Twee keer zelfs. Een natte schapenvacht op droge grond, een droge schapenvacht op natte grond. Alsjeblieft.

 Er zijn dus mensen aan wie God een teken geeft. Een bewijs dat Hij er is en dat Hij met je is. Er zijn mensen die, op de een of andere manier, de stem van God hebben gehoord. Mensen in de Bijbel, zoals een Gideon, een Zacharias, een Paulus. Maar soms ook zomaar mensen vandaag. Dat je toch een soort van bewijs krijgt dat God goed met je is en dat Hij je heel concreet leidt. Maar de rest van ons, gewone gelovigen, wij staan erbij en wij kijken ernaar. We zouden het ook erg mooi vinden, als God ons zo’n bewijs zou geven. Maar ja…

 Eerst maar eens: Gideon. Het is duidelijk wat het verhaal wil zeggen. Hier is een man, die bijzonder is, die iets mag gaan doen in het Koninkrijk van God. Hij mag Israël bevrijden, het volk van God veilig laten wonen in het land van God. En om Gideon over de drempel te helpen, geeft God hem een duwtje. En nog één. En nog één. En daarmee wordt Gideon groter en kleiner tegelijk. Groter, omdat God zoveel moeite voor hem doet. En kleiner, omdat hij dat kennelijk nodig heeft. Maar de lijn is duidelijk: in Gideon vindt God een held, alleen moet de held het zelf nog even ontdekken. Daar helpt God hem bij.

 Maar er zit ook een beetje ironie in het verhaal. Allereerst: één teken is dus geen teken. Één teken is geen teken. Als de vacht nat is en de grond droog, dan is dat een teken. Maar het kan ook een toevalstreffer zijn. Serieus, heel veel bewijzen zijn alleen bewijzen als je ze wilt geloven. En dan het tweede teken: het is een beetje ironisch dat het precies het omgekeerde is van het eerste teken. Nu de vacht droog en de grond nat. Precies het tegengestelde van het eerste bewijs telt als het tweede bewijs… Maar goed, het is opnieuw iets bijzonders, en daarom telt het.

 God geeft jou vandaag ook een teken, een bewijs. Het is het avondmaal en het avondmaal is van Gods kant een bewijs dat Hij ook aan jou beloften doet en opdrachten geeft en dat Hij goed met je is. Wat God betreft is het avondmaal een geldig bewijs, omdat het je herinnert aan het offer van onze Heer Jezus Christus. Misschien proef je het hier vandaag voor het eerst, misschien heb je het al veel vaker geproefd, maar God zegt je: Ik spreek jou aan en het is goed tussen ons. Kijk maar naar Christus.

 Dus: Christus. In feite is Hij het grote teken van God, het grote bewijs van zijn liefde en trouw. En, ja, dit bewijs dat Hij is dat vraagt om geloof. En, inderdaad, als Jezus Christus het enige teken van God is, het enige bewijs dat God ons aanspreekt en het goed is, dan is dit het ene teken waarmee jij en ik het moeten doen. Dit is maar niet een natte vacht op droge grond, dit is het offer van God zelf voor zichzelf en voor ons. Hoger, dieper, verder kan Hij niet gaan. Christus dus.

 En tegelijk is dit teken op zichzelf ook een soort van tegen-teken. Kijk, God wil bewijzen dat Hij de goede voor je is, de God die je bevrijdt. Daarover gaan zijn beloften, daarvoor spreekt Hij je aan: het is goed tussen ons. Maar de dood van de Heer Jezus, wat is dat voor bewijs? De bevrijder is gevangen, de God die zegent wordt vervloekt, Hij die leven zou geven gaat zelf dood. Dus: wat bewijst God hier nu helemaal? Wanneer heb jij nu zekerheid?

 Achter het teken, het bewijs dat Jezus is kun je niet terug. Hier komt niets bij, hier gaat niets boven, alles wat je naast Hem zoekt maakt zijn rol kleiner en is dus fout. Toen een engel van God aan Zacharias vertelde dat hij de vader ging worden van Johannes, de voorloper van Jezus, vroeg Zacharias om bewijzen. Maar daarmee ging Zacharias te ver: nu Jezus komt moet je niet méér verlangen. Boven het teken, het bewijs dat Jezus is kun je niet uit. Dus, Zacharias, zwijg – en laat je zwijgen zo’n tegen-teken zijn. En na Jezus zie je ook andere tekens verschijnen. Zoals bij Paulus. Die leed aan een ziekte en wilde daar af, maar God zei juist tegen hem: ‘Jouw ziekte is het teken, het bewijs, dat jij een echte volgeling van jouw gekruisigde Heer Jezus bent.’ Opnieuw een soort van tegen-teken.

 En wat neem jij dan mee vandaag? Allereerst, laat het tot je doordringen dat in het avondmaal vandaag God zelf naar je toekomt en je aanspreekt en je zegt dat Hij goed met je is. En, ja, dit is een bewijs dat vraagt om geloof. Maar het avondmaal is diep verbonden met Jezus zelf en meer dan Jezus kan God je niet geven. Maar ik nodig je ook uit om dan de volgende stap te maken. Want als de dood van Gods Zoon ons Gods liefde toont, wat in de wereld zou dan kunnen bewijzen dat Hij ons zou vergeten en dat het niet goed tussen Hem en ons zou zijn? Antwoord: niets. Na het offer van Jezus, en je mag het proeven vandaag, kan niets meer tussen jou en Hem inkomen.

 Maar dan gaat er ook een wereld voor je open. Jezus heeft het goedgemaakt. God blijft ons zijn liefde verklaren. Als dat zo is, en dat is zo, dan kan alles een teken zijn. Een nat schapenvacht, een droog schapenvacht, een doorn in het vlees… Eigenlijk vraag ik je dit. Laat het avondmaal dat we vanmorgen vieren je rust geven en houvast en zekerheid. Omdat het over Jezus gaat. En vraag deze week dan niet of God daar nog bovenuit wil gaan, maar stel je ontvankelijk op en herken deze week de vingerafdruk van God, de voetsporen van Jezus, de tekens die er al in je leven zijn. Kijk deze week om je heen, naar wat er om je heen gebeurt. Als het niet tussen God en jou in kan staan, en dat kan het niet, hoe kan het dan, en ga daar dan naar op zoek, hoe kan het dan een uitnodiging of misschien een uitdaging, maar hoe dan ook een teken zijn van dat God met je is en je aanspreekt?

 En Gideon dan? Kijk, Gideon was wel een voorloper van Jezus Christus. Hij kende Hem nog niet zoals jij Hem kent. En Gideon kende God dus ook nog niet zoals jij Hem kent. Maar jij bent een navolger van onze Heer. Jij weet dat na Hem er *niets* tussen God en jou in kan komen. Jij weet dat jij in *alles* zijn volgeling kunt zijn. En voor iedereen die daarnaar op zoek is, geldt het woord van de Heer: wie vraagt ontvangt en wie zoekt vindt en voor wie klopt zal worden opengedaan. Het woord van de Heer.

 Amen.