**Preek over Psalm 18: 1-25 door student Pim Vrijmoeth op 24-02-2019 in het JFC.**

**Thema: ‘God is met ons in de storm. Onze Bevrijder en Steenrots’**

Hoe kijk jij terug op je leven tot nu toe?

Wellicht zit je hier en heb je een leven vol mooie momenten achter de rug.

Fijne herinneringen aan vakanties. Veel vrienden en vriendinnen. Studie afgerond. Een succesvolle carrière. Genoten van je familie en gezin: kinderen, kleinkinderen. Noem maar op..

Maar het kan ook zijn dat je het liefst niet terugkijkt, omdat het je alleen maar herinnert aan verdrietige momenten. Problemen met gezondheid. Relaties die stukliepen. Een onvervulde kinderwens.. Je ouders die uit elkaar zijn gegaan. Gepest op school. Het brengt pijn en verdriet met zich mee.

Als we terugkijken op ons leven zien we vaak de dubbelheid van blijdschap en verdriet. Mooie en pijnlijke dingen lopen door elkaar heen…

Zoals wij terug kunnen kijken op onze levens, keek ook David terug op *zijn* leven.

Dat doet hij in Psalm 18.

Hij getuigt dat zijn leven getekend was door de dubbelheid van mooie en pijnlijke gebeurtenissen.

Dit is ook te zien in de twee delen die Psalm 18 heeft.

In de tweede helft van de Psalm, vv.26-51, getuigt David over hoe God hem zegende als Koning van Israël. David werd door God bevrijdt van de vijandige volken die rondom Israël lagen.

Israël beleefde hierdoor een gouden eeuw.

In het eerste gedeelte, zingt David in vv. 2-25 over de zorgen en wanhoop die Hij gekend heeft toen hij op de vlucht was voor Koning Saul..

God was in deze tijd met David. Zijn Bevrijder en zijn Steenrots.

Vandaag wil ik me met jullie richten op het eerste gedeelte van Davids terugblik;

De pittige tijden van Davids leven en hoe hij hiermee omging.

***In de stormen van wanhoop en angst…***

Psalm 18 laat allereerst duidelijk zien dat David vaak wanhopig is geweest.

Hij zingt hiervan in v5: “Mij omsloten de banden van de dood, de kolkende afgrond joeg mij angst aan.” David kende de stormen van wanhoop en angst.

Herinner je het hoopvolle begin van Davids leven.

Als simpele herdersjongen versloeg hij de reus Goliath met slechts een slinger en een steen.

Wat een manier om binnen te komen.

Bij zijn terugkeer van deze overwinning werd er in alle steden feest gevierd en voor hem gezongen:

“Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden.”

En dit werd werkelijkheid: David versloeg elke tegenstander die op zijn pad kwam.

David bleef zo maar stijgen in roem en aanzien bij het volk.

Hij werd op handen gedragen.

Het was duidelijk God was aan Davids zijde, zoals hij hier ook zelf van getuigt in v.30: “met u storm ik af op een legerbende, met mijn God beklim ik de hoogste muur.”

Wees eerlijk: dat willen we allemaal!

Maar Davids verhaal nam tegelijkertijd ook een radicaal andere wending.

Juist omdat het David zo voor de wind ging, werd Koning Saul jaloers op David.

Met alles wat hij in zich had probeerde Hij David te doden.

Ineens lagen er overal valstrikken op Davids pad: bijna gespiesd, constant op de vlucht, voortdurend op zoek naar schuilplaatsen in de bergen en rotsen.

Ken je de film *The Fugitive* uit 1994?

In deze film speelt Harrison Ford een chirurg, Dr. Richard Kimble, die ten onrechte wordt beschuldigd voor de moord op zijn vrouw.

Hij wordt veroordeeld en naar de gevangenis weggevoerd.

Echter, onderweg naar de gevangenis ontsnapt hij.

Vervolgens komt de gehele Amerikaanse politie achter Kimble aan.

Kimble probeert op alle mogelijke manieren te ontkomen aan de politie en tegelijkertijd zijn onschuld te bewijzen. Het is een levensechte manhunt.

Ik kan me goed voorstellen dat voor periodes in Davids leven het er ook zo uit gezien moet hebben..

Het spreekt dan ook als vanzelf dat David doodsangsten had en ongelofelijk gestrest was:

“Overleef ik dit wel?”

“Waarom overkomt mij dit?”

Zijn vertrouwen in God kwam ook in een crisis:

“Is de Heer nog wel aan mijn zijde?”

“Is God wel te vertrouwen?”

Alles werd onzeker voor hem.

Zijn dit in sommige periodes van ons leven ook niet onze vragen?

De omstandigheden waarin we onszelf dan bevinden, kunnen afschuwelijk zwaar zijn:

ziekte, werkeloosheid, dat je partner je verlaat voor een ander,

onterechte beschuldigingen of roddel,

het verlies van familie of vrienden.

Worden wij dan niet ook aangegrepen door wanhoop, angst en twijfel?

“Waar is God in deze omstandigheden?”

“Waarom overkomt mij dit?”

Vragen waar vaak geen antwoorden op te vinden zijn, vooral niet als we middenin de storm van angst en wanhoop zitten.

***Roep het uit tot God!***

Hoe reageer jij als je het niet meer ziet zitten?

Op de vlucht voor Saul riep David uit zijn doodsangsten naar God,

v.7: “In mijn nood riep ik tot de Heer.”

Het is een gebed in uiterste wanhoop, een oerkreet om het leven te mogen behouden.

Davids gebed is te vergelijken met het bellen van 112: “HELP!”

Hoe moeilijk moet dit geweest zijn…

Is dit ook voor ons niet het allerlastigste?

Om in tijden van afschuwelijke omstandigheden naar God te gaan? Het uit te roepen tot God?

Als we aan het einde van ons kunnen zitten kan dat tot gevolg hebben dat ons vertrouwen in God langzaam afbrokkelt.

Het kan zelfs zo zijn dat wij door die situaties niet meer naar de Heer kunnen gaan:

Dat het eigenlijk niet meer lukt om te bidden.

Davids gebed getuigt juist hiervan: een aangevochten geloof.

Daar zien we ook iets van in Psalm 13:1 waar hij zegt: “Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten…”, “Hoe lang nog houdt mijn vijand Saul de overhand?”

Overmand door wanhoop, doet David hier zijn beklag bij God. Het is een gebed in uiterste nood.

Ik moet hierbij denken aan een scène uit *The Lord of The Rings.*

Herinner je Frodo als hij er alleen voorstaat in de tunnels van Shelob, die afgrijselijke spin.

Hij heeft dan een wit flesje in zijn hand wat hij omhoog houdt.

Hij roept dan in grote angst en wanhoop hogere machten aan in het Elfs.

Zo roept David ook hogere machten aan. God!

Davids lied herinnert ons aan de nood van gebed als er menselijkerwijs geen uitweg meer mogelijk is: “in mijn nood riep ik tot de Heer. Ik schreeuwde naar mijn God om hulp.”

***Want God is met je, al lijkt Hij nog zo ver weg.***

Wat deed God toen David tot hem riep?

God hoorde Davids stem en *ver*hoorde zijn gebed.

In V.7 getuigt David hierover: “In zijn Paleis hoorde hij mijn stem. Mijn roepen bereikte zijn oren.”

Al leek God nog zo ver weg, David getuigt: “God was met mij.”

Dan lezen we in vv.8-16 dat God van Zijn troon opstaat om voor Zijn dienaar te vechten.

Woedend was Hij over het onrecht dat David aangedaan werd door koning Saul.

Duisternis is onder Zijn voeten. Rook komt uit Zijn neus. Vuur uit Zijn mond.

Hemel en aarde in staan op hun grondvesten te trillen als God in beweging komt!

Het toont Gods grootheid, maar ook Zijn bewogenheid:

alles moet in beweging komen om Zijn bedreigde knecht te redden, want God is een God van trouw.

En deze redding komt dan ook want David werd keer op keer bevrijdt van Koning Saul.

In v.18 zingt David over God “Hij ontrukte mij aan mijn machtige vijand, aan mijn haters, die sterker waren dan ik.”

Zo leerde David God kennen als zijn bevrijder – de kracht die hem redde.

“Maar waarom doet God niks als *ik* het uitschreeuw tot hem?”

“Waarom trekt God *mij* niet uit de storm?”

“Waarom lijkt het alsof God mij helemaal niet bij mij is!”

Terechte vragen. Wellicht vragen uit ons eigen leven of uit levens van anderen.. ?

Ik kan dit zelf ook niet begrijpen.

Deze vragen zijn maar moeilijk te verteren en toe te laten...

Op sommige vragen zijn geen duidelijke antwoorden te vinden.

Je kan het niet helpen of je moet bij deze vragen ook denken aan Jezus Christus.

Die doodsangsten uit stond, wanhopig was, het uitriep tot God:

“Mijn God, Mijn God waarom hebt u mij verlaten?”

Zijn gebed werd ook niet verhoord…

Jezus werd *werkelijk* door God verlaten..

Jezus begrijpt zo ook onze gevoelens van verlatenheid en onze angsten.

Hij erkent deze en huilt met ons mee.

Als geen ander begrijpt God dus het hart dat de wanhoop nabij is.

God wil dan ook volledig recht doen aan elke menselijke emotie!

David heeft zelf ook zijn portie aan vragen, onverhoorde gebeden en verdriet gehad:

In Psalm 56:9 zegt hij: “vang mijn tranen op in uw kruik, staat het niet alles in uw boek?”

Zo wist ook David niet precies wat God met zijn gebeden deed…

Toch getuigde David er ook van dat God zijn gebeden hoort.

In Psalm 34:18 zingt hij: “De Heer hoort de kreten van de rechtvaardigen, gebroken mensen is de Heer nabij.”

David wist: wie heb ik anders om met mijn onbegrip en onverhoorde gebed naar toe te gaan dan God? In de wanhoop ontdekte David dat hij niet alleen was...

In de grotten bij Engedi, op de vlucht voor Saul vond David een schuilplaats.. God!

David leerde God zo niet alleen kennen als zijn Bevrijder… maar ook als zijn Steenrots, bij wie hij kon schuilen: met Wie hij alles kon delen – zelfs zijn onbegrip, angsten en verdriet.

Ook hier troost David ons in zijn terugblik:

Al *lijkt* God onbereikbaar, ver weg en de grote afwezige in je leven, Hij is toch bewogen met je.

Te midden van alles, hoort hij ons zwakste gebed.

De uitroep uit het diepste van ons zijn.

En *God is nabij* zelfs als dat niets oplost in de situatie zelf.

***Omdat Hij van je houdt.***

Ondanks stormen van wanhoop en onverhoorde gebeden in zijn leven, getuigt David ***óók*** van Gods bevrijding. In v.20 zingt hij over God, “Hij bevrijdde mij, omdat hij mij liefhad.”

De reden voor deze bevrijding en liefde *lijkt* David te vinden in zijn eigen goede daden.

Hier lezen we van in vv.21-25.

David zingt over zijn eigen onschuld, zijn trouw aan God en het navolgen van Gods wetten.

En eerlijk is eerlijk tot twee keer toe laat hij Saul in leven als hij de mogelijkheid krijgt om hem te doden, zo is te lezen in 1 Sam. 24 en 26.

David liet Saul in leven, waar Saul uit was om hem te doden..

Aan wie anders doet dit ons denken dan aan Jezus Christus zelf:

Hij die zonder zonde gebleven is,

die te midden van wanhoop en lijden,

het kwaad dat hem werd aangedaan beantwoordde met goed...

zelfs al betekende dat Zijn eigen dood..

Maar waar Jezus zonder zonde bleef, is Davids leven *juist* ook gevormd door de zonde die hij gedaan heeft. Want ook David ging soms hard op z’n plaat!

Het verhaal van Davids affaire met Bathseba verdient geen schoonheidsprijs.

Was David onschuldig? Nee.. zeker niet

David heeft echt geen perfecte levenswandel..

David is net als jij en ik…

Want zijn onze levens niet ook vaak gekenmerkt door zonde?

door gebrokenheid en door keuzes die ons de verkeerde richting op gestuurd hebben?

Is onze toewijding aan God is niet vaak met vallen en opstaan?

Je vraagt je dan ook af: Hoe kan David dan *toch* over zijn eigen onschuld zingen?

Vooral omdat Hij hier iets over Zijn God wil zeggen.

David houdt zich namelijk vast aan de liefde van God. Je leest in v.20: “Hij leidde mij weg uit de nood en gaf mij ruimte, bevrijdde mij, *omdat hij mij liefhad*.”

Joh. 3:16 zegt het zo: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Het was de liefde die God ertoe bewoog om David te bevrijden, niet Davids goede daden.

Dit was ook de overtuiging in Davids hart!

Zo had zelfs David, Jezus Christus nodig als Redder om hem te vergeven van zijn zonde.

Alleen vanuit dit perspectief kan David zich onschuldig weten.

Daarom was ook David volledig afhankelijk van Gods genade,

Zowel om hem te bevrijden van Saul, als van z’n eigen zonde en gebrokenheid.

David hield zich aan God vast Die hem liefheeft en bevrijdt.

En wij mogen dat ook: want Jezus kwam ook voor ons; voor jou en voor mij!

Uit liefde kwam Hij ook om jou en mij te bevrijden van onze zonde en onze vijanden.

Door Jezus mogen wij ons ook geliefd weten en vasthouden aan Jezus, net als David!

Zo wijst David ons de weg.

In de storm van wanhoop en ook zijn eigen gebrokenheid,

Is Zijn hart gericht op de liefdevolle God die hem bevrijdde.

Vanuit dit besef worden wij ook uitgenodigd opnieuw onze gebroken harten aan Hem geven.

*Zo zijn ook wij* vrouwen en mannen naar Gods hart, omdat Hij ons liefheeft.

***SLOT***:

Psalm 18 getuigt dat God betrokken is op onze levens.

Ook in de stormen van wanhoop en gebrokenheid.

Daar getuigt David van in het lied dat hij ook aan ons vandaag zingt.

Hij bleef te midden van alles zijn hart op God richten, het uitroepen tot Hem.

Niet omdat hij het van zichzelf verwachtte, maar van God.

De God die Hem uit liefde bevrijdde van zijn vijanden en zijn gebrokenheid. God, Zijn bevrijder.

De God bij wie hij schuilen kon in de stormen van wanhoop, angst en onverhoorde gebeden.

God, Zijn steenrots.

Onze levens zijn verbonden met diezelfde God.

Diezelfde God die ook ons steeds meer wil bevrijden van alles wat ons naar beneden drukt.

Diezelfde God die ook begaan is met ons te midden van onze vragen, pijn en verdriet.

Hij houdt ook jouw en mijn leven in Zijn handen.

Vanuit dat besef, mogen ook wij ons vasthouden aan Jezus,

De ware man naar Gods hart.

Hij die onze rots is wanneer we wankelen. Die met ons is, ook midden in de storm.

Redder, Verlosser en Heer!

Amen