Votum & groet

Zingen: **Opwekking 599/Nog voordat je bestond**

De tien woorden **Romeinen 8: 18-25**

Zingen: **Opwekking 585/Er is een dag**

Gebed

Bijbellezing: **Handelingen 1: 15-26**

Zingen: **De Nieuwe Psalmberijming 69: 1, 7/Verlos mij, God, voorkom dat ik verdrink**

Preek **Handelingen 1: 23-26**

Zingen: **Opwekking 797/U roept ons samen als kerk van de Heer**

Gebed

Collecte

Zingen: **Opwekking 710/Zegen mij op de weg die ik moet gaan**

Zegen

Handelingen 1, 23-26

**[1]** Kiezen, een keus maken, kan knap lastig zijn. Als je op school zit – met wie ga je vriendjes zijn? Hoe weet je wie echt aardig is? Als het om een opleiding gaat – hoe kun je ooit weten wat je de rest van je leven leuk vindt? En dan: waar ga je wonen? Met wie ga je je leven delen? Durf je een nieuwe carrière aan? Hoe ga je om met de mensen van wie je houdt? Kiezen, kiezen en nog eens kiezen. En kiezen kan knap lastig zijn. Vooral als je bang bent dat je nooit meer terug kunt en nooit zult weten of een andere keus niet veel beter was. Kiezen kan knap lastig zijn.

**[2]** Ik preek vanmorgen over het enige stukje bijbeltekst dat we hebben uit de dagen tussen Hemelvaart en het eerste Pinksterfeest. Het verhaal zelf is snel verteld: er was een vacature omdat Judas verraad had gepleegd, dus laten ze God door het lot een opvolger aanwijzen. Daar kun je op zich geen preek over houden. Maar volgens mij is er wel een preek te houden over dat ze deze keus maken en over hoe ze dat dan doen. Dus niet een preek over wat, maar wel over dat en over het hoe. Eerst kort over het dat en dan wat meer over het hoe.

Dat ze ervoor kiezen een opvolger van Judas aan te wijzen of aan te laten wijzen in deze tijd tussen Hemelvaart en het eerste Pinksterfeest, dat mag je vandaag dus wel serieus nemen. Met hemelvaart ging Jezus naar de plek die Hem toekwam, zijn troon in de hemel. Tegelijk kwam daarmee meer verantwoordelijkheid te liggen op de schouders van zijn volgelingen. Natuurlijk geeft Jezus zijn Geest om hen daarbij te helpen. Maar zelfs als die Geest nog op zich laat wachten, mogen ze met God hun keuzes maken. Je zou denken: de Heer is net weg, de Geest nog ver weg, wat nu? Kennelijk dit: toch in verantwoordelijkheid je keuzes maken.

**[3]** Maar hoe dan? Ik zie in Handelingen 1, 23-26 drie elementen over hoe je dan een keus maakt, drie elementen waaromheen ik deze preek bouw. Ik zet ze alleen net in een andere volgorde. Het gaat om deze elementen: **[4]** bidden, kiezen en loslaten. Bidden, kiezen en loslaten. Dat is hoe ze toen hun keus maakten en in hoe ze dat deden zit volgens mij een boodschap.

1. **[5]** Als eerste, dat bidden. Ik weet natuurlijk niet hoe jij bidt, want bidden kun je op verschillende manieren. Je kunt het Onze Vader bidden of je eigen woorden gebruiken, je kunt aanbidden, je kunt smeken, je kunt belijden, allemaal bidden en allemaal goed. Je kunt ook **[6]** biddend bijbellezen, of andersom: bijbellezend bidden. En dat is wat ze toen vaak deden. Biddend bijbellezen. Alsof je één oog open hebt en één oog dicht. Eén oog van binnen gericht op jouw situatie nu en de keuzes die jij vandaag moet maken en één oog op wat de Bijbel je van God vertelt en van de keuzes die Hij in de loop van de geschiedenis heeft gemaakt.

Ik weet zeker dat de leerlingen toen, tussen Hemelvaart en Pinksteren, zo al biddend én bijbellezend bezig zijn geweest. En bij dat bijbellezen letten ze op de grote lijnen, maar ook op de details. **[7]** Eerst die grote lijnen. Het was natuurlijk pijnlijk voor hen persoonlijk dat Judas was verdwenen. Drie jaar lang trek je samen op, deel je je brood en je geld, je verdriet en je plezier. Drie jaar lang denk je dat je op dezelfde golflengte zit, dezelfde dromen deelt, dezelfde verwachtingen. En dan dit. Verraad. Man, dat doet zeer. Maar er is meer. De grote lijn.

Weet jij waarom Jezus twaalf volgelingen had uitgekozen om zijn leerlingen te zijn, en waarom geen elf of geen dertien? Precies, omdat twaalf het getal van Israël was. **[8]** Twaalf aartsvaders, twaalf zonen van Jakob, twaalf stammen van Israël. Een vette bijbelse hoofdlijn. En reken maar dat dit gezien werd door de mensen om hen heen. In zijn woorden laat Jezus lange tijd heel wat te raden over. Hij laat Israël eerst aan Hem wennen en bovendien: als Hij direct verteld had dat Hij de koning der Joden was, dan was Hij daarom voortijdig vermoord geworden. Maar in zijn daden kun je er niet om heen: Hij claimt de nieuwe Koning van God te zijn. Kijk maar, tel maar: twaalf leerlingen. De fundamenten van Gods volk in een nieuwe fase. En dus konden ze niet met z’n elven achterblijven. Niet nu Jezus zijn troon had bestegen. Niet nu die nieuwe fase echt ging beginnen.

En jij? Na Hemelvaart is de Heer niet meer bij ons: we kunnen niet aan zijn ogen zien wat wij moeten kiezen. En zelfs straks na Pinksteren is de Geest niet altijd zo bij ons, dat we onze keuzes aan Hem kunnen overlaten. Hoe gaan we dan onze keuzes maken? Wel, waarom niet net als toen: biddend bijbellezen, met oog voor de grote lijnen. Maar hoe gaat jou dat helpen dan? Wel, wie weet werkt het vooral relativerend en misschien is dat wel heel relevant. De leerlingen toen, met hun persoonlijke gevoelens over Judas en zijn verraad, zij lazen al biddend hun bijbel en begrepen dat ze onderdeel waren van een groter verhaal en dat dat grote verhaal hun eigen verhalen omgaf en droeg en zin gaf. **[9]** En jij? Hoe erg is het echt als de wereld niet om jou draait, maar dat jij op je plek bent door je in te voegen in een veel grotere geschiedenis dan alleen die van jou? Mag dat misschien jouw keuzestress een beetje verminderen?

De leerlingen toen lazen al biddend de bijbel en letten ook op de details. **[10]** Dat wil zeggen: ze keken eerlijk naar hun situatie toen en probeerden dan door die situatie heen te kijken of ze vergelijkbare patronen konden vinden in de Bijbel. En dit gebeurt vaker in het Nieuwe Testament, dat ze op die manier op zoek gaan naar concrete wijsheid in het Oude Testament, met name in de Psalmen. En soms lijkt het bijna alsof de overeenkomsten toevallig zijn, maar volgens mij wisten ze toen heel goed wat ze deden. Serieus: een Paulus, maar ook een Johannes en vast ook een Lucas of ook elke willekeurige profetes of profeet uit die tijd, die maken echt rondjes om ons heen als het op bijbelkennis aankomt.

In Handelingen 1: 20-21 staan twee verwijzingen naar twee verschillende Psalmen. **[11]** Uit beide worden een paar woorden aangehaald. En mocht je nu net denken, dat die citaten wel een beetje op goed geluk gedaan worden, dan daag ik je uit om thuis Psalm 69 en Psalm 109 helemaal te lezen. En ik daag je uit de minstens tien, maar waarschijnlijk wel twintig punten van overeenkomst op te sporen tussen die Psalmen en de leerlingen hun eigen situatie of ook de situatie van Jezus in de paar maanden daarvoor.

Maar het gaat me hier niet zozeer om wat zij toen deden, maar om het hoe. Zij maken hun keus al biddend bij een open Bijbel. En wij? Ik sprak laatst een stel en zij was gereformeerd opgevoed en hij was niet gelovig opgegroeid. En we hadden het over wat we vroeger allemaal uit ons hoofd moesten leren, Naam & Feit enzo, en dat dat niet allemaal even zinvol was. Maar eigenlijk denk ik dat het goed was geweest om niet maar namen en feiten, maar gewoon hele Psalmen uit ons hoofd te leren. **[12]** Serieus. Alleen wanneer de woorden van God al in je denken beschikbaar zijn, kan de Geest van God ze gebruiken om jouw vragen en keuzes en situatie vandaag te verlichten. Serieus. Als jij wel eens gedacht heb: ‘Ik zou wel een briefje uit de hemel willen, waarin God mij de weg wijst,’ weet je, laat dan in elk geval het boek dat Hij wel geeft niet onbenut. Biddend bijbellezen.

2. Maar dan moet er wel gekozen worden. **[13]** Toen, voor de opvolger van Judas, was er de keus tussen Jozef Barsabbas, bijgenaamd Justus, en Mattias. **[14]** Als je die namen zo ziet dan is de eerste man toch het meest indrukwekkend. Jozef: een gerespecteerde naam uit de traditie van het volk. Barsabbas: zoon van een geleerde, toe maar, toe maar. En dan ook nog een bijnaam: Justus, rechtvaardige. We hadden al zo’n vermoeden. En als contrast de andere man: Mattias. Oké, ook een goede Joodse naam. Maar meer ook niet, op het eerste gezicht. Maar goed, God kiest wel vaker niet op uiterlijk.

Waar het me hier eerst om gaat is dit: dat zowel Jozef als Mattias voor deze taak geschikt waren. **[15]** De leerlingen hadden helder aan welke eisen de opvolger van Judas moest voldoen: iemand die de afgelopen drie jaar alles met hen en met de Heer had meegemaakt, vanaf Jezus’ doop tot aan zijn hemelvaart, om te getuigen van zijn opstaan uit de dood. Geloof me, daar hebben ze goed over nagedacht. En geloof me: Jozef en Mattias waren niet de enigen die aan deze vereisten voldeden. Waar het me om gaat is dit: als er gekozen moet worden, mag je gerust gewoon kritisch nadenken. Of eigenlijk: dan moet je gewoon kritisch nadenken.

Maar zij lieten toen toch de keus over aan God? Ja, dat klopt. **[16]** En de reden daarvoor mag jij je vandaag ook ter harte nemen. ‘U, Heer, doorgrondt ieders gedachten. Wijs van deze beide mannen degene aan die u gekozen hebt.’ **[17]** Kijk, met dat je erkent dat de Heer de harten van mensen kent, hoe het werkelijk bij ze zit vanbinnen, met dat je dat erkent erken je ook dat jij dat niet altijd doorgrondt. Misschien wel niet eens bij jezelf. Wie kan zichzelf doorgronden? En juist dat kan zo frustrerend zijn als je keuzes moet maken. Hoe kun je goed kiezen als je niet alles weet?

Dit is wat ze toen deden. Ze zetten eerlijk op een rijtje wat ze wel wisten. Ze hadden een helder idee van welke kant het op moest. Ze keken zo eerlijk mogelijk naar de mensen die beschikbaar waren. Ze overlegden kennelijk ook samen wat een goede keus zou zijn. Zo maak je een keus, met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand. En dan? Dan laat je het over aan God. Bidden, kiezen en dan loslaten. Want jij kent de harten niet zoals God die kent – en jij kent de toekomst niet zoals God die kent. **[18]**

Het is wel boeiend dat we van die hele Jozef Barsabbas, bijgenaamd Justus, en Mattias verder nooit meer een woord vernemen. Was Jozef teleurgesteld? Was hij juist opgelucht? We weten het niet, het kan allebei. Hoe heeft Mattias als apostel zijn dienende taak ingevuld? We hebben er geen idee van. Hun verhaal is maar kort, dit is alles wat we van ze weten. Maar hoe minder we weten over het ‘wat’, hoe meer de aandacht valt op het ‘dat’ en het ‘hoe’. Namelijk dat de leerlingen naar eer en geweten een keus maken en het dan loslaten, in de handen van God. En dat jij vandaag dat ook kunt doen.

3. **[19]** Loslaten, in de handen van God. Dat deden ze toen zowat letterlijk. ‘Ze lieten hen loten en het lot viel op Mattias. Hij werd aan de elf apostelen toegevoegd.’ En ja, dat lijkt supersimpel. En ja, zo mag jij het gerust ook doen, dat je de uiteindelijke keus door het lot laat beslissen en zo overlaat aan God. Maar wat supersimpel lijkt voor ons, blijkt tegelijk belangrijk voor God. Want elke keer als wij biddend een keus maken en het dan loslaten, legt God het vast. Hij verbindt zich aan de keuzes die wij biddend maken. En zelfs de keuzes die wij niet biddend maken. En de keuzes die wij niet bewust maken. Wat een God is Hij.

Ooit heeft Hij zich aan Israël verbonden. **[20]** En wat Hem ook bezielde om die keus te maken, Hij heeft zich er koste wat kost aan gehouden. En al geloof ik dat Hij inderdaad God is en de hele toekomst overziet en in zijn hand heeft op een manier dat oorzaak en gevolg zomaar van plaats kunnen wisselen, ik geloof ook dat Hij God is en in staat op een actieve en dynamische manier om te gaan met de weg die zijn schepping gaat en met de weg die zijn schepselen kiezen. Toen Hij zich aan Israël verbond, toen zette Hij een trein van gebeurtenissen in beweging, die aan de wereld duidelijk moest maken wat voor God Hij was en wat voor schepselen zij waren. En het hele punt is dat Hij God is en in staat om dwars door alles heen en soms met alles mee precies in deze geschiedenis van Hemzelf met dit volk laat zien wie Hij is en wie wij zijn. **[21]** Meer dan deze geschiedenis is niet nodig om God en onszelf te leren kennen. Maar met minder kon het ook niet toe.

En omdat onze God zich heeft geopenbaard als de God van Abraham, Isaak en Jakob, precies in de levens van Abraham en Isaak en Jakob, en van al die anderen wie hun naam wordt genoemd in de Bijbel, ligt het buitengewoon voor de hand dat Hij in het verlengde daarvan zich nog steeds openbaart als de God van jouw leven precies in jouw leven en dat duidelijk moet worden wie jij ten diepste bent precies door alles wat jij meemaakt heen. **[22]** Hij kent jouw gedachten, Hij doorgrondt jouw hart. Wil jij het Hem dan toevertrouwen, dat wanneer jij biddend jouw keuzes maakt, dat Hij dan precies met deze keus van jou, jouw leven verder vormgeeft totdat Hij jou heeft geboetseerd tot het beeld dat Hij van je had, nog voordat jij bestond?

Geloof me, elke eerlijke keus, elke keus die jij biddend maakt, die mag jij vervolgens loslaten en neerleggen in de handen van de Grote Kunstenaar. Wie jouw vrienden worden, welke studie jij kiest, je levenspartner, je carrière, je omgaan met mensen om je heen, kies biddend, kies eerlijk, en laat het dan over aan Hem om jou met inbegrip van al je keuzes te vormen tot iemand die jij misschien nooit had verwacht, maar die jij toch meer bent dan je zelf had kunnen bedenken. Voor een deel: hoe langer ik leef, hoe minder ik soms van God begrijp. Maar tegelijk: hoe langer ik leef, hoe meer ik begrijp dat Hij mij begrijpt en mij in deze tijd klaarmaakt voor een leven bij Hem voor altijd.

Maar zijn er dan geen foute keuzes? Ja, die zijn er. Zie Judas. Dat was een foute keus, om Jezus te verraden. En toch viel zelfs die foute keus niet buiten de verwerkingsmogelijkheden van God. Integendeel. En je ziet Lucas in Handelingen het lot van Judas expres wat vaag laten, want wat weten wij nu helemaal. Maar los van Judas, ja, er zijn foute keuzes. Keuzes die je niet biddend en bij een open bijbel maakt, omdat je weet dat ze niet in lijn zijn met de idealen van God. Of ook keuzes die je niet eerlijk en doordacht maakt, omdat je gewoon zin hebt in een sigaret ofzo. Foute keuzes, jawel, en je moet ze niet maken.

Maar ergens denk ik dat we ons God zo mogen voorstellen, dat Hij niet direct onder de indruk is van onze foute keuzes, maar dat Hij zijn goddelijke creativiteit inzet om de gevolgen van onze foute keuzes in te vlechten in het waanzinnig mooie plan dat Hij met ons en heel de wereld voorheeft. En ik weet bijna zeker dat Hij, jouw hemelse Vader, alle keuzes die jij wel bij een open Bijbel en naar eer en geweten maakt, dat Hij die bekijkt met de intense aandacht en met het liefdevolle respect van een beeldhouwer, die aan het marmer afleest welk kunstwerk erin verborgen zit. En jij maar bang zijn dat je een foute keus maakt en dat met dat je het ene kiest alle andere mogelijkheden voorgoed voorbij zijn… Jij kleingelovige. Je hemelse Vader kan van al je keuzes de beste keus maken.

Bid. Kies. Laat los. God weigert zijn weldaden niet aan wie onbevangen op weg gaan.

Amen.