**Overweging**

Exodus 17,8-13

Lucas 18,1-8

Sinds mensenheugenis klinkt al de roep: Doe mij recht!

En ook sinds mensenheugenis is er sprake van onrecht!

De strijd tégen het onecht en vóór recht en gerechtigheid bepaalt al eeuwenlang ons leven.

Want hoop op recht voor iedere mens, in welke situatie dan ook, blijkt een zaak te zijn van lange adem.

Maar wanneer je kijkt naar de wereld veraf of dichtbij, naar alles wat er om je heen, met jezelf en in jezelf gebeurt, dan is er soms helemaal geen sprake meer van lange adem.

Mensen raken ernstig in ademnood!

Hoe kun je dan toch, tegen alles ín blijven geloven, dat ooit, ergens, het recht uiteindelijk zal zegevieren, terwijl alles om je heen verwikkeld lijkt te zijn in strijd?

Hoe kun je rechtop blijven en je niet laten hangen naar alles wat je om je heen ziet, en alles wat je kan overkomen aan onrecht?

De Schriftlezingen van vandaag geven daarop een duidelijk antwoord:

…Je met opgeheven armen toe blijven wenden naar God en volhardend en zonder ophouden blijven bidden...

Dat lijkt misschien op het eerste oog een wat goedkoop antwoord, maar dat is het beslist niet!

Het hangt er maar helemaal van af wat er hier bedoeld wordt met aanhoudend bidden.

Om dat te kunnen begrijpen moeten we terug naar de eerste lezing: het verhaal over de strijd tussen Amelek en Israël.

En dat is niet zomaar een verhaal over een veldslag.

Het is een heel symbolisch verhaal, waarvan de kracht zich al eeuwenlang laat gelden.

Amelek staat als beeld voor het kwade, het onrecht, en is in alles de tegenpool van het goede, van God.

Amelek valt Israël aan op de plek waar ze het meest kwetsbaar is: in de achterhoede.

De plek van de achterblijvers, de plek van de zwakken, de zieken, zij die niet met de stroom van het leven meekunnen.

Mozes met zijn opgeheven handen staat als beeld voor God.

En God is degene die staat aan de kant van de zwakken,aan de kant van de mensen die bedreigd worden in hun vrij – zijn.

Dit prachtige verhaal van de opgeheven handen, maakt duidelijk dat de strijd vóór recht en gerechtigheid nooit beslist zal worden door het eigenmachtig geloof in de kracht van wapens.

Nee, het zal langs een totaal andere weg gaan.

De weg van de lange adem.

De weg van het eindeloze geduld.

De weg van de opgeheven handen.

De weg van het volgehouden bidden.

Je ziet dit verhaal als het ware voor je eigen ogen gebeuren.

Daar staat Mozes met zijn armen en handen opgeheven naar God.

Het is alsof hij uitroept: God, doe mij recht!

Laat mij toch geloven dat eigenmachtig geloof in de inzet van wapens niet de weg is om tot rechtvaardigheid te komen.

Mijn handen wijzen immers in Uw richting!

Als U ons niet komt helpen, als U uiteindelijk de strijd niet zegent, dan zullen we het niet redden.

Leer mij geloven in het volgehouden gebed!

Wanneer Mozes zo zijn handen gelovig uitstrekt, is Israël aan de winnende hand.

Maar wanneer Mozes niet meer rechtop kan staan, wanneer hij moe wordt en zijn armen laat hangen, is het alsof hij daarmee aangeeft:

Ik kan niet meer!

Ik zie toch dat het onrecht te groot en te sterk is!

Ik word er zo moe van.

Ik geloof er niet meer in.

Ik geef het op!

Op dat moment is het kwade, is Amelek aan de winnende hand.

Die houding van Mozes, met zijn handen omhoog geheven is eigenlijk één voortdurend bidden.

Maar dan geen gebed, hoe diep gelovig ook, in de trant van: handen eerbiedig gevouwen, een smeekbede opheffen, en dan maar geloven dat God wel onmiddellijk het antwoord zal geven dat wíj zou graag willen horen.

God is geen Sinterklaas die de gebedskadootjes uit de hemel naar beneden laat regenen.

Nee, bidden heeft veel meer te maken met een grondhouding.

Het is een fundamenteel Godsvertrouwen, dat je er toe brengt om nooit je vertrouwen op te geven, ondanks alles wat er aan ellende om je heen gebeurt, in jezelf en met jezelf.

En dat is helemaal niet gemakkelijk.

Integedeel!

Dat is soms verschrikkelijk moeilijk.

Het vertrouwen op God ligt vandaag de dag namelijk niet erg goed in de markt.

Veel mensen die teleurgesteld zijn in kerk en geloof, denken dat ze maar beter enkel en alleen op zichzelf kunnen vertrouwen.

Want als het gelovige vertrouwen op God geen soulaas biedt, dan heb je tegenover veel mensen veel uit te leggen.

Dan sta je als gelovige toch mooi in je hemd?

Dan kunnen de mensen je immers vragen: Waar was die lieve God van jou, toen het onheil jou trof?

Vertrouwen op God gebeurt tegenwoordig niet zomaar meer vanzelfsprekend en automatisch, is mijn ervaring binnen het pastoraat.

Ook bij Mozes zie je al dat vertrouwen de steun van anderen nodig heeft.

En Mozes kreeg die steun van Aäron en Chur, en zo kon hij zijn vertrouwen volhouden.

Het kwaad en het onrecht in onze wereld kent vele vormen.

Laten we maar eens heel dicht bij huis blijven.

Als dat erge zich in je leven voordoet: die verdrietige situatie, waarin je je gekwetst voelt, of wanneer je plotseling geconfronteerd wordt met een ernstige ziekte of een handicap, dan hoor ik nogal eens de wanhopige klacht: het lijkt wel of God mij niet meer hoort!

Ik weet absoluut niet meer hóe en wát ik bidden moet.

Ik begin zo te twijfelen.

Soms weet ik zelfs niet meer óf ik nog wel geloof.

Met God kan ik geen kant meer op!

Als dat je overkomt, weet dan dat twijfel bij geloof en bidden hoort!

En Jezus zelf dan, hangend aan een kruis?

Ook Hij was bang.

En toen het er op aan kwam, riep ook Hij: Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

Dat je je twijfel mag uitschreeuwen kan een bevrijding betekenen, ook al hebben sommigen daar veel moeite mee.

Waar halen we de moed vandaan om te blijven geloven in Gods trouw wanneer je eigen lijf en leven wordt betrokken in een strijd van leven of dood?

Om juist in zo’n situatie de onzekerheid, de vragen en de twijfel te kunnen volhouden heeft alles te maken met Godsvertrouwen, met volhardend bidden en volgehouden bidden.

En vaak kun je dat niet alleen.

Soms is je eigen vertrouwen gewoonweg niet toereikend.

Dan heb je net als Mozes de steun van anderen nodig.

Om een ander te helpen om rechtop te kunnen blijven en de handen te kunnen blijven opheffen, daar hoef je geen diploma’s voor te hebben.

Onze eigen intuïtie, ons eigen hart geeft ons wel aan wat we zouden kunnen doen.

Maar durven we ook te vertrouwen op deze intuïtie?

Als we die vraag met ja kunnen beantwoorden, dan zijn we er nog niet.

Want het gaat niet om de vraag wat we zóuden kunnen doen, maar of we die intuïtie ook kunnen omzetten in daden.

Met enkel woorden kun je de ander niet echt helpen om vertrouwen te herwinnen.

Vaak zijn het de kleine simpele gebaren, die een wonder teweeg brengen: Bijvoorbeeld het sturen van een welgemeende kaart, een telefoontje, persoonlijke aandacht, luisteren náár en aanwezig zijn vóór die andere medemens, die het zonder onze steun niet kan volhouden.

Elkaar bevestigen, dragen en sterker maken door solidariteit, vriendschap en gelovige verantwoordelijkheid, dát is volhoudend bidden.

Dat betekent dan ook heel letterlijk: volhouden en niet ophouden.

Uit het verhaal van Mozes wordt heel duidelijk dat hij ondersteuning nodig had van zonsopgang tot zonsondergang.

Een volle tijd dus.

Als we voor de volle tijd voor elkaar in staan door deze vorm van bidden, dan kunnen we wonderen zien gebeuren.

Je mag erop vertrouwen dat je wordt ondersteund door medemensen die er zullen zijn voor jou.

Uiteindelijk is het Gods liefde die je draagt, wat voelbaar en ervaarbaar wordt door de niet aflatende trouw van medemensen.

Uiteindelijk wordt je gedragen door alle onrecht heen, om geborgen te worden in uiteindelijk recht.

Of om het in de woorden van Huub Oosterhuis te zeggen:

Dan nog,

dan nog,

klamp ik mij,

klamp ik mij vast aan jou,

of je wilt of niet,

op ongenade of genade.

Ik zal red mij,

red mij roepen,

of zoiets als heb mij lief.

AMEN.