**Water voor ieder die dorst heeft**

preek over Numeri 20,1-13

Bedum en Oldehove, 6 oktober 2013

Ds. Marten de Vries

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders & zusters,

***🡪 Onrechtvaardig supersnelrecht?***

Was dat nou eerlijk? Mozes, met broer Aäron aan zijn zijde, krijgt eensklaps een ongelooflijk zware straf. Voor één foutje. Oké, Mozes had ditmaal niet op de rots mogen slaan; hij had ertegenaan moeten praten. En het had, net als in jaar 1 van de woestijntocht, ook wel met één klap toegekund.[[1]](#footnote-1) Maar… om in het zicht van de haven het Beloofde Land niet meer in te mogen? En dan die verzachtende omstandigheden? Zus Mirjam pas gestorven. En die voor de zoveelste keer zeurende mensen. Het lijkt een staaltje van supersnelrecht waaraan je kunt zien hoe onrechtvaardig dat kan uitpakken.

***🡪 Het was de HÉÉR die het vonnis uitsprak.***

Maar oordeel nou niet te snel. Het was geen méns maar de HÉÉR die het vonnis uitsprak. Én uitvoérde. Aäron stierf vier maanden na zijn zus.[[2]](#footnote-2) De drie jaar jongere Mozes[[3]](#footnote-3) overleed later dat jaar.[[4]](#footnote-4) God had er een goede reden voor. Twee zelfs. 1) ‘Omdat jullie niet op Mij vertrouwd hebben, en 2) in het bijzijn van de Israëlieten geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid’. Beide mannen moésten, in hun ambt van (be)middelaar[[5]](#footnote-5) en (hoge)priester, de komende Christus afbeelden. Intussen ontnamen ze de mensen het zicht op God die haast van dorst omkomende zondaars ‘levend water’[[6]](#footnote-6) wilde schenken.

Boven de preek staat – het zijn woorden uit Jesaja 55:

**‘Hierheen! Hier is water voor ieder die dorst heeft’**

Drie punten:

**1) Hebben jullie ook zo’n dorst?**

**2) ‘Geestrijk vocht’ in de aanbieding!**

**3) ‘Wij staan nu op heilige grond’** – een zinnetje uit gezang 171.

**Hebben jullie ook zo’n dorst?**

***🡪 Zoals de ouden zongen, piepten de jongen.***

Het gebeurde 40 jaar na de exodus. Weer hetzelfde liedje dat ook al eerder geklonken had: ‘Wat zullen we drinken?’ Nou was niemand ooit van dorst of honger omgekomen. Vroeger was het bittere water van Mara gezoet met een stuk hout.[[7]](#footnote-7) Na Elim met z’n bronnen en palmen[[8]](#footnote-8) werd er gejammerd over volle vleespotten in Egypte en… het régende manna.[[9]](#footnote-9) In Refidim scandeerden ze: ‘Geef ons te drinken, geef ons water’. Toen sloeg Mozes op Gods bevel met Aärons staf op de rots bij de Horeb en… het water stróómde. Die plek noemde hij ‘Massa en Meriba’ (‘Verzoeking en Verwijt’).[[10]](#footnote-10)

Nu zijn we bij een ander Meriba, alias ‘Meribat-Kades’.[[11]](#footnote-11) Tussen Eilat[[12]](#footnote-12) (nóórdkant van de Golf van Aqaba; het zuídelijkste puntje van het huidige Israël) en de grens van Kanaän. Zoals de ouden zongen, piepten de jongen: ‘Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte en ons naar dit afschuwelijk oord gebracht?’

***🡪 Het was wel nodig om de kelen te smeren.***

De huilebalken hadden wel degelijk een droge keel. Tegelijk, de Israëlieten zaten heus niet in een zandbak. Ze vertoefden niet voor niets lang in Kades. Gewoonlijk was hier drinken zat. Maar nu was het kennelijk zomer. Waterschaarste. Nergens druiventrossen, granaatappels en vijgen, zoals de verspieders die meetroonden.[[13]](#footnote-13) Alleen: er was voorál gééstelijke dorheid. Hoor wat ze zeggen. ‘Waarom hebt ú…’? God had gezegd: ‘Ik ben de HEER, uw Gód, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd’.[[14]](#footnote-14) Eigenlijk verweten ze het dus Gód! Niet Mózes had hen misleid, ze volgden het voorbeeld van hun onder ’t zand begraven oúders.

Ongelooflijk wat ze zeiden. Ze wensten dat door het ingrijpen van de HEER de aarde ook hen met Korach had opgeslokt.[[15]](#footnote-15) Inderdaad, de kelen moesten nodig gesmeerd. Zodat ze stopten met bekvechten met God. En hun mond openden om Hem te vragen wat ze ‘voor lichaam en ziel nodig’ hadden.[[16]](#footnote-16)

***🡪 De kerk in de woestijn.***

Hebben jullie van de kerk ook zo’n dorst? Dat kan maar zo. Je komt hier vast niet altijd aan je trekken. Je vindt de Gereformeerde liturgie een dooie boel. Het orgel is niet van deze tijd. Laat staan Geneefse melodieën. Of je wordt niet niet goed van de decibellen van het combo. De preek? Te lang! Kinderen kunnen er niets meer. Of het is slechts een oppervlakkig verhaaltje. Bij het avondmaal prachtige woorden: ‘We vormen samen één lichaam om elkaar in liefde te dienen.[[17]](#footnote-17) Oké, ’t is niet niks, maar ook niet alles. Soms lijkt het een gemeenschap van schíjnheiligen.

Maar dat kon je verwachten. We hebben de volmaaktheid[[18]](#footnote-18) nog lang niet bereikt. Ook wij zijn samen op weg. We zijn op doorreis naar het ‘hemels vaderland’.[[19]](#footnote-19) De kerk is ‘in de woestijn’, zo staat het in het boek Openbaring.[[20]](#footnote-20) En ja, daar is het dikwijls maar een droge boel.

***🡪 Waar hebben jullie zin in?***

’t Is waar, die woestijnmodus ligt niet aan onszelf. Ánderen zitten ons dwars. Ze heten dan wel geen Edomieten, Kanaänieten, Amorieten of Moabieten – die komen de Israëlieten straks allemaal nog tegen.[[21]](#footnote-21) Gelukkig is hier geen christenvervolging. Onderwijl valt het tegen om jezelf te zijn als christen. Onze voorouders hadden het in een christelijke cultuur maar mooi makkelijk. Alleen, dan verlang je toch juist ’s zondags naar een oase te midden van ‘een dal van dorheid’?[[22]](#footnote-22)

Mopper jij wel eens? Wie treffen dan jouw verwijten? De kerk – waar je trouwens zelf deel van uit maakt? De kerkenraad? Je ouders? Anderen? Of…klaag je eigenlijk over Gód? Heb je soms een probleem met Hém? Waar hebben jullie ’s zondags zin in? ‘Lekker’ consumeren? Of heb je dorst ‘naar de levende God’?[[23]](#footnote-23) Begeer je gratis ‘drinken uit de bron met water dat leven geeft’?[[24]](#footnote-24) Dat Jézus geeft om daarmee je dorst voorgoed te lessen?[[25]](#footnote-25)

**‘Geestrijk vocht’ in de aanbieding!**

***🡪 Ze kenden hun plaats en gingen naar God.***

Mozes en Aäron kenden hun plaats. Ze vormden het leiderschapsteam van Israël maar waren zich ervan bewust dat ze over het volk van de HÉÉR gesteld waren. Ze gingen in retraite. En dat niet alleen négatief uit zelfbescherming. Nee, hoofdzakelijk pósitief. Ze kwamen wijsheid tekort en gingen – heel voorbeeldig! – God erom vragen.[[26]](#footnote-26) Ze wisten de HEER te vinden. Ze begaven zich naar de ingang van de ontmoetingstent. De tabernakel waar God toentertijd onder zijn mensen wilde wonen. Het mobiele heiligdom dat – anders dan het stierkalf maar evenals naderhand de tempel – sprak van verzoening die God tenslotte zou schenken in Christus.

‘De majesteit van de HEER’ verscheen. Maar deze keer niet om een ongelovige gemeenschap bang te maken[[27]](#footnote-27). Maar zoals die eeuwen later nog heerlijker te zien was in ‘de enige Zoon van de Vader’, ‘vol van goedheid en waarheid’[[28]](#footnote-28). Beide broers werd ‘de verkondiging van de verzoening’ toevertrouwd.[[29]](#footnote-29)

***🡪 ‘Geestelijke drank’ op Gods Woord.***

Mozes moest de staf uit het heiligdom nemen. Dat was dus de staf van Aäron. Die in een slang veranderd was. Waarmee het Nijlwater tot bloedens toe geslagen was.[[30]](#footnote-30) De stok die al eerder voor watervoorziening gehanteerd was. Die, samen met een kruikje manna[[31]](#footnote-31) en de tien geboden,[[32]](#footnote-32) in de ark lag. Teruggelegd, nadat hij – na de opstand volgend op de coup van neef Korach met dat stelletje Rubenieten Datan, Abiram en On – in één nacht bloesem en rijpe amandelen had voortgebracht. De staf van de priester, die als voorloper van Christus gesmeekt had om verzoening voor het kerkvolk[[33]](#footnote-33).

Met die staf in de hand moest Mozes met Aäron voor de ogen van de ontevreden kerkgangers water uit de rots laten vloeien. Op Gods Woord mocht hij ‘geestelijke drank’ schenken. Niet uit een stéénklomp, maar uit de ‘gééstelijke rots’ die hen volgde. ‘En die rots was Christus’, schrijft Paulus.[[34]](#footnote-34)

***🡪 Onvrede met de kerk? Ga bidden!***

Er zitten hier vast wel mensen voor of naast mij die onvrede hebben met de kerk. Die vinden dat ze te weinig meekrijgen. Gaat het over jou? Het kan zijn dat je reageert op anderen die zeuren over waar jij juist blij mee bent. Sluit ook niet uit dat het met jezélf te maken heeft. Misschien zijn het niet de ménsen en is het niet de gang van záken maar is je relatie met de HÉÉR de oorzaak van je problemen. En heb je dáárom geen zin om vanmiddag nog eens naar de kerk te gaan. Hoe kom je erachter?

Door je, zoals Mozes en Aäron toen dié het helemaal gehad hadden met de kerk, tot de HÉÉR te wenden. Wanneer je niet bidt voor de kerk, de voorganger, jezelf en je kinderen, dan wordt het vast geen gezegende kerkgang. Niemand de deur uit zonder gebed. Zeker niet op zondag!

***🡪 Wat God schenkt zie je aan het concentraat.***

Wat verwachtte je mee te krijgen in de kerk vandaag? Natuurlijk, je gaat niet alleen naar de kerk om te hálen, ook om te bréngen. Om jezélf te geven: ‘als een levend, heilig en God welgevallig offer’ (…): je ‘ware eredienst’.[[35]](#footnote-35) Maar tegelijk mag je hier komen om te ontvángen. God heeft iets te bieden: ‘Al wat u ontbreekt, schenk Ik, als u ’t smeekt, mild en overvloedig.’[[36]](#footnote-36) En daarvoor bedient Hij zich van mensen.

Al wat Hij te bieden heeft zie je aan het concentraat. Het sacrament. Doop en avondmaal. God geeft Zichzelf in zijn Zoon. ‘O, alle dorstigen, komt tot de wateren’ – het thema in de oude vertaling.[[37]](#footnote-37) Zie je de vorm waarin de dienst gegoten is los van het evangelie van het kruis, verbeeld in doopwater en avondmaalswijn, dan blijf je droogstaan. Focus je op Gods genadebrood. Door de Geest zul je zeggen: dát smaakt naar méér!

**‘Wij staan nu op heilige grond’!**

***🡪 Ze waren in Kades!***

Het kernwoord in het vanmorgen/-middag gelezen Bijbelgedeelte luidt ‘heilig’ Bij het water van Meriba heeft de HEER aan de kerk van destijds zijn heíligheid getoond, vers 13. Hij heeft zich daar als ‘de Heílige’ bewezen. Mozes en Aäron faalden omdat ze ‘geen ontzag toonden voor Gods heíligheid’. Wat je lezend in de Nederlandse vertaling ontgaat is dat het verhaal zich afspeelt in een plaats die ‘heilig’ of ‘heilige grond’ héét: ‘Kades’; de naam vind je in vers 1 en 14. ‘Kades’, dat klinkt in het Hebreeuws vrijwel hetzelfde als ‘heiligheid’ en ‘heiligheid tonen’. (Moslims noemen Jeruzalem ‘Al Quds’: ‘de heilige’.)

Ze waren in Kades. Een veelzeggende naam. Toen aan de plaats gegeven. Of het heette daar al zo en hij werd ter plekke een pijnlijke woordspeling. God werd er door Mozes en Aäron lelijk voor schut gezet. Hij wist zich toen gedwongen zich te rehabiliteren: ‘zich de Heilige te betonen’.[[38]](#footnote-38)

***🡪 Het wachten was op Christus.***

Tenslotte mochten ook Mozes en Aäron ‘het land van melk en honing’[[39]](#footnote-39) niet binnen. Mozes vond de veroordeling verschrikkelijk. Hij probeerde er later nog onderuit te komen.[[40]](#footnote-40) Maar zijn dáád was té erg. Hij had geen fiducie gehad in God die zondaren liefheeft. Hij had de aandacht gevestigd op zichzelf als gefrustreerde leider in plaats van op God in zijn genade. In plaats van te spréken tegen de róts had hij tegen zijn broéders geschreeúwd. Tweemaal een klap, bedoeld voor het volk, uitgedeeld. Door als een Midjanitische Bedoeïen water uit de rots te sláán Gods Wóórd van zijn kracht beroofd.

Het wachten was op Christus. Om Hem was God ‘liefdevol en genadig, geduldig, trouw en waarachtig’. [[41]](#footnote-41) Maar de voorgangers beaamden niet het evangelie van genade – die God vervolgens over mens en dier uitgoot. Ze konden niet langer mee. Ze hadden het uitzicht op de nieuwe Bemiddelaar, de hoogste Hogepriester belemmerd.

**Wij zijn hier niet onder elkaar.**

Voor ons gevoel past gezang 171: ‘Wees stil voor het aangezicht van God’ wellicht beter op een Opwekkingsconferentie dan bij een ‘gewone’ eredienst. Wij zingen hem na de preek [en rondom de wetslezing.] Wij zijn hier niet onder elkáár; we zijn vanmorgen/-middag voor Gód verschenen. Volgens zijn belofte van voor zijn hemelvaart: ‘Ik ben met jullie (…) tot aan de voltooiing van deze wereld’[[42]](#footnote-42), is Jezus ‘naar zijn godheid, majesteit, genade en Geest’ onder ons.[[43]](#footnote-43) Vooral wanneer de Heilige Geest Zich van het Wóórd bedient. En van de sacramenten: het water van de doop, de wijn in de beker.

Ook als ons de wet gelezen wordt. Het is onnodig om bang te zijn zoals Mozes bij de Sinai sidderde.[[44]](#footnote-44) Wij hebben Jezus als bliksemafleider. Anders wordt het wanneer je geen ontzág hebt voor Hem[[45]](#footnote-45) op wie de wet uitliep[[46]](#footnote-46). Als je het evangelie van Jezus niet serieus neemt.

***Verantwoordelijkheid voor elkaar.***

We komen hier om te hálen én om te bréngen. We gaan voor onszélf naar de kerk én voor ánderen. God richt zich tot zijn vólk. Maaltijden nuttig je sámen. ‘Gelovigen hebben allen sámen én ieder persóónlijk (…) deel aan (…) de schatten (…) van Christus.’[[47]](#footnote-47) We dragen verantwoordelijkheid voor elkaar. Tijdens de samenkomsten: door er te zijn; door hoé je hier zit; hoe je erover práát. Vooral (jeugd)ouderlingen, ouderen, (doop)ouders en grootouders zijn toerekeningsvatbaar.

Denk goed om ‘de geringen’. Ontneem ze het zicht op Christus niet. Je kunt beter doodgaan op de Nebo[[48]](#footnote-48) dan met een molensteen om je nek verdrinken.[[49]](#footnote-49) Wees stil in de kerk. ‘Want heilig is de Heer.’ ‘Wij staan nu op heilige grond, waar God verschijnt met Pinkstervuur.’ Stilte! ‘De kracht van onze God daalt neer. Op dit moment. De kracht van de door Christus uitgegoten Geest. De kracht die vergééft. Die ons genézing brengt.’

Amen

1. Exodus 17,1-7. [↑](#footnote-ref-1)
2. Numeri 20,1.22-29; 33,37. [↑](#footnote-ref-2)
3. Exodus 7,7. [↑](#footnote-ref-3)
4. Deuteronomium 34. [↑](#footnote-ref-4)
5. Galaten 3,19v.; Hebreeën 8,5.6; 9,13-15.19v; 12,18-25. [↑](#footnote-ref-5)
6. Johannes 4,10. [↑](#footnote-ref-6)
7. Exodus 15,22-25. [↑](#footnote-ref-7)
8. Exodus 15,27. [↑](#footnote-ref-8)
9. Exodus 16. [↑](#footnote-ref-9)
10. Exodus 17,1-7. [↑](#footnote-ref-10)
11. Numeri 27,14; Deuteronomium 32,51; Ezechiël 47,19; 48,28. [↑](#footnote-ref-11)
12. Numeri 33,36; Esjon-Geber ligt daar in de buurt: Deuteronomium 2,8. [↑](#footnote-ref-12)
13. Numeri 13,23. Zie ook Deuteronomium 8,8. [↑](#footnote-ref-13)
14. Exodus 20,2. [↑](#footnote-ref-14)
15. Numeri 16. [↑](#footnote-ref-15)
16. Heidelbergse Catechismus, Zondag 45.118. [↑](#footnote-ref-16)
17. Avondmaalsformulier 3; aanhalingen uit I Korintiërs 10,17; Galaten 5,13. [↑](#footnote-ref-17)
18. Hebreeën 11,40. [↑](#footnote-ref-18)
19. Hebreeën 11,14-16. [↑](#footnote-ref-19)
20. Openbaring 12,6.14. [↑](#footnote-ref-20)
21. Numeri 20,14-21; 21,1-3.21-31; 22-24. [↑](#footnote-ref-21)
22. Psalm 84,7. [↑](#footnote-ref-22)
23. Psalm 42,3. [↑](#footnote-ref-23)
24. Openbaring 21,6; 22,17. Vergelijk Jesaja 55,1. [↑](#footnote-ref-24)
25. Johannes 4,14. [↑](#footnote-ref-25)
26. Vergelijk Jakobus 1,5. [↑](#footnote-ref-26)
27. Numeri 14,10; 16,19; 17,7. [↑](#footnote-ref-27)
28. Johannes 1,14. [↑](#footnote-ref-28)
29. Naar II Korintiërs 5,19. [↑](#footnote-ref-29)
30. Exodus 7,8-25. [↑](#footnote-ref-30)
31. Exodus 16,33v. [↑](#footnote-ref-31)
32. Hebreeën 9,4. [↑](#footnote-ref-32)
33. Numeri 16 en 17. [↑](#footnote-ref-33)
34. I Korintiërs 10,4. [↑](#footnote-ref-34)
35. Romeinen 12,1. [↑](#footnote-ref-35)
36. Psalm 81:8. [↑](#footnote-ref-36)
37. Jesaja 55,1 Nederlands Bijbelgenootschap 1951. [↑](#footnote-ref-37)
38. Nederlands Bijbelgenootschap 1951. [↑](#footnote-ref-38)
39. Numeri 13,27; 14,8; 16,13v. [↑](#footnote-ref-39)
40. Deuteronomium 3,23. [↑](#footnote-ref-40)
41. Exodus 34,1-7, met name 6. [↑](#footnote-ref-41)
42. Matteüs 28,20 [↑](#footnote-ref-42)
43. Heidelbergse Catechismus, Zondag 18.47. [↑](#footnote-ref-43)
44. Hebreeën 12,18-21. [↑](#footnote-ref-44)
45. Hebreeën 12,25. [↑](#footnote-ref-45)
46. Romeinen 10,4. [↑](#footnote-ref-46)
47. Heidelbergse Catechismus, Zondag 21.55. [↑](#footnote-ref-47)
48. Deuteronomium 32,49.50. [↑](#footnote-ref-48)
49. Matteüs 18,6. [↑](#footnote-ref-49)