|  |
| --- |
| **Gen. 18:1-15 (lees ook 1 Joh. 3:11-18; 4:7-12)****“Huisbesoek by Abraham en Sara – gasvryheid en vertroue.”** |

So kry Abraham en Sara toe huisbesoek. Daar was geen vooraf afspraak nie, dit was heel onverwags, en heel ongewoon.

Hier in ons omgewing kan mens eintlik maar enige tyd van die dag die pad vat en stap. Dit is gemakliker vroeg oggend en laat middag, maar selfs in die middel van die dag kan jy voetslaan.

Dit was en dit is nie so in die midde-ooste nie, daar waar Abraham in sy tente onder die groot bome van Mamre gebly het nie. Dit is soos in die Karoo, of die Kalahari – daar wil jy die son nie in die middel van die dag raakloop nie.

Dit was dus iets heel buitengewoon dat die drie manne op die warmste van die dag by Abraham se tente aankom.

Hoe sou mense vandag reageer? Wat sou die “facebook: kommentaar inhou - hulle is van hulle koppe af; en as hulle so onverantwoordelik wil wees moet hulle maar die gevolge daarvan dra...

Abraham se reaksie is totaal anders en daarin wil die Here vir ons iets van homself leer, en daarom ook van sy kinders.

Abraham ontvang die drie mans met groot nederigheid soos dit die kultuur van hulle tyd was.

Hy gaan oorboord met gasvryheid soos hy die kamp in rep-en-roer het om vir hulle ŉ oormatige feesmaal voor te berei.

Nie sommer die oorskiet van wat hulle geëet het nie, varsgebakte roosterkoek met botter en melk; die sagste, sappige vleis van ŉ mooi jong kalf.

Verder is dit nie een van sy slawe wat hulle bedien nie, nee, Abraham bedien hulle persoonlik. Hy gaan uit sy pad uit om hulle tuis te laat voel, lafenis van die son en die stof en die vermoeienis, ŉ feesmaal deur Abraham self bedien in oorgawe en nederigheid.

Ons weet hierdie drie was die Here self en twee van sy engele (v.1, 13, 15, 17).

Maar Abraham het dit nie hier in die begin geweet nie.

Die skrywer van die Hebreër boek skryf in Heb. 13:2, dat ons nie moet *“nalaat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle geweet het, engele as gaste gehuisves.”*

Dis gedrag wat by God se kinders hoort – ook by my en jou...

In 1 Pet. 4:8 kry ons die duidelike opdrag van God, “Wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla.”

Die Griekse woord vir “gasvryheid” kan ook letterlik vertaal word met “liefde vir vreemdelinge”. Die Here vra van ons iets heeltemal anders as ons kultuur van selffokus en selfs xenofobie – vrees (en daarom haat) vir vreemdelinge.

 Maar nie net vir vreemdelinge nie – ook gelowiges vir “mekaar”.

Gasvryheid is om jouself prys te gee en ook al jou goed sodat jy ŉ ander daarmee kan bedien.

 Dis naasteliefde in aksie, dis waarvan ons netnou gelees het in Mat 25.

Dit was een van die uitstaande kenmerke van Christene deur die eeue al.

Tydens die geweldige pes epidemies wat Europa in 165 en 220 getref het, was die Christene se onselfsugtige, selfopofferende, liefdesversorging van siekes en sterwendes en dooies ŉ onverklaarbare wonder.

Ander het hulle siekes uitgesluit en op sypaadjies gelos uit vrees dat hulle self siek sou word.

Maar die Christene het hulle sonder enige vrees versorg met die liefde en die genade van die Jesus Christus.

Tertullianus was ŉ bekende Christen in daardie tyd en hy skryf, *“Dit is ons sorg vir die hulpeloses, ons praktyk van liefdevolle vriendelikheid wat ons kenmerk in die oë van ons teenstanders. "Kyk net," sê hulle, "kyk hoe lief het hulle mekaar!"*

En in 362 kla Keiser Julian in ŉ brief aan sy priester dat dit nodig was vir die heidene om die Christene se deugde na te streef.

(En vandag? Hoekom is dit vandag soms nodig om vir Christene te vra om liefde te wys soos die heidene...)

Sonder gasvryheid, en sonder opoffering vir mekaar en vir vreemdes, is die egtheid van my en jou geloof onder verdenking.

Luister wat vra die Heilige Gees deur Johannes in 1 Joh. 17: *“Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie – hoe kan die liefde van God in hom wees?”*

En dan roep hy ons op, “ ***18****Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid.* ***19****Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort...*

Wil jy seker wees jy behoort aan God?

Moenie vra wat jy dink en sê nie,

 kyk of jy die dade van liefde en opoffering in jou lewe kan sien.

Is jou liefde vir ander in die gemeente, in die gemeenskap – ook vreemdes – duidelik sigbaar in wat jy doen?

Is God se liefde in jou en deur jou sigbaar vir ander in die gemeente en die gemeenskap duidelik in wat jy doen?

Vra iemand hoe ŉ mens dit kan regkry?

Dit begin by jou denke – Heb. 13:1, 2 wat ons aanspoor om gasvryheid, oftewel liefde vir vreemdes, nie na te laat nie, gaan in v. 3 verder, *“****3****Dink aan die gevangenes asof julle self ook gevangenes is, en aan dié wat mishandel word, asof julle self ook mishandel word.**“*

Asof jy self siek is, en eensaam, sonder kos of dalk en bang en benoud...

Om lief te wees vir ander, en om dan in dade jou liefde uit te leef, noodsaak dat jy anders oor hulle sal dink.

Hoe dink mens anders – deur jou in Jesus Christus te verwonder.

In 2 Kor. 3:18 leer Paulus dat die Heilige Gees ons verander terwyl ons vasgevang word deur die beeld van Christus soos in ŉ spieël;

en dat die Gees ons dan gaandeweg verander om al meer die beeld van Jesus uit te beeld.

Om sy liefde vir vreemdelinge (soos ons ook eens was) in ons en deur ons helder te laat skyn.

Eers in ons denke, maar ongetwyfeld dan ook in ons woorde en dade.

 Nie lippetaal nie, maar bewys met die daad.

Wat is dit wat ons in Jesus so vasvang van verwondering sodat ons verander word?

1 Joh. 3:16-19, “***16****Hiéraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê.”*

Hy het alles prysgegee vir jou en my – Hy het Homself verloën,

Hy het homself as offergawe gegee, sy liggaam laat breek, sy bloed laat vloei.

Sy liefde is nie lippetaal nie, dis met die daad bewys.

En Hy is deur sy Gees met ons al die dae totdat Hy ook liggaamlik weer kom,

wanneer die volkome vervulling van sy liefde in wonderbaarlike glorie oorvloedig werklikheid sal word.

Omdat Hy in ons is, daarom moet en kan ons ook ons *“lewens vir ons broers aflê”*, soos verder in 1 Joh. staan.

Dink hoe ŉ jongman sy lewe verander wanneer hy sy bruid ontmoet. Sy program bly vol, maar die fokus en die inhoud daarvan verander om die liefde sy hart en sy lewe oorrompel.

Netso sal ons lewe se fokus en inhoud verander deur Christus se liefde vir en dan in ons wat ons oorrompel – met liefde vir sy bruid.

 As ons so lewe sal almal in die gemeente, en in die hele gemeenskap, God se liefde sien –

nie ons lippetaal hoor nie, maar ons liefdesdade van prysgawe en opoffering en omgee vir mekaar.

En daarin word God sigbaar – vir jou en my en almal in die gemeente, én almal in die gemeenskap!

Dis wat ons lees in 1 Joh. 4:12, *“****12****Niemand het God nog ooit gesien nie, maar as ons mekaar liefhet, bly God in ons en het sy liefde in ons sy doel volkome bereik.”*

Anders sal God se teenwoordigheid sien in ons opofferende liefde vir mekaar en vir vreemdelinge.

Dink jy ook dis nie haalbaar nie?

Ek moet bely dat ek partykeer sommer moedeloos word oor hoe min dade van opofferende liefde ek in my lewe en soms ook in die gemeente sien.

Daar is sulke dade! Natuurlik is daar.

 (Dank die Here vir soveel lewende voorbeelde van sy liefde onder ons.!)

Maar is so veel dat dit ŉ kenmerk van die gemeente is? Dat ander, selfs ongelowiges, verbaas opmerk, “...kyk hoe lief het hulle mekaar?”

Twyfel jy dalk daaraan dat hierdie gemeentetjie van Pinetown God se liefde so sigbaar sal maak dat ander God daarin sal kan sien?

 Let dan op die tweede deel van die huisbesoek by Abraham en Sara.

\*\*\*

Sara het nog altyd geweet van God se beloftes aan Abraham.

Toe sy besef het dat daar nie meer ŉ kans is dat sy kinders sal kan hê nie, het sy volgens die gebruik destyds, die opoffering gemaak sodat Abraham by haar slavin Hagar, ŉ kind namens haar kon hê.

Toe Ismael al 13 was, het die Here egter spesifiek gesê dat die kind van die belofte haar eie sal wees. Abraham was seker, het hom besny en hulle name verander.

 Maar sy het toe al geweet dat dit nie moontlik is nie. ŉ Vrou van 90!

Tydens die huisbesoek, sê die Here dat dit binne ŉ jaar gaan gebeur.

Sy kan nie anders as om sinies daarvoor te lag nie. Wat wou – kan sy nog die genot daarvan hê? (Ek hoor sommer my eie Ouma se snorklag as iemand ŉ stuk nonsies kwytgeraak het.)

In die Here se op Sara se antwoord op Sara se kleingeloof word die doel van sy besoek verder duidelik. Sy besoek is nie net sodat die gawe van gasvryheid of liefde vir vreemdes ten toon gestel kan word nie, maar om kleingeloof aan te spreek.

Sara kan nie net ŉ ongelowige pion wees in die Here se verlossingsplan nie – sy moet glo in die Here.

Sy het hulp nodig gehad om nie op die werklikheid van haar liggaam te fokus nie, maar op die Almagtige Skepper God.

Is iets te buitengewoon vir die Here? Is iets vir God onmoontlik?

Sara fokus op die situasie alleen – haar jarelange onvrugbaarheid en die feit dat sy nou al heeltemal te oud is en verby enige vrugbaarheidsiklus.

Maar dis nie waarop sy moet fokus nie.

Fokus op God wat die belofte gemaak het.

Is iets vir Hom onmoontlik? Kan Hy nuwe lewe uit die dood van onvrugbaarheid gee?

My broer en suster,

Sara moes dit glo voordat dit gebeur. Ek en jy het baie meer bewyse van God se almag:

God het gedoen wat vir Sara onmoontlik was – Isak is gebore ŉ jaar later.

Maar nog meer – al die beloftes aan Abraham het waar geword.

Sy nageslag as slawe in Egipte, die verlossing uit slawerny, die beloofde land.

Meer nog – Jesus se geboorte uit ŉ maagd, sy betaling van sondeskuld, sy opstanding uit die dood.

Het Hy nie in oormaat al bewys dat niks vir Hom onmoontlik is nie?

Smag jy na sy liefde, na die liefde wat jy by sy kinders, ons gelowiges in die gemeente moet ontvang?

Smag jy na die herstel van gebreekte verhoudings met jou huweliksmaat, jou kinder, jou ouers? Na inkeer en geloof van jou kinders en vriende?

 Smag jy na uitkoms uit baie moeilike werksomstandighede?

Smag jy na versorging in jou nood, na genesing van jou siekte, na herstel van jou gees na trauma?

Dink jy soms dat dit dalk nie vir jou beskore is nie, dat daar geen hoop meer is nie?

Is iets onmoontlik vir God?

Smag jy na die dag dat hierdie gemeente dieselfde getuienis van liefde en passie en volharding gaan uitleef en beleef as die gemeentes van die Nuwe Testament?

Niks is vir God te moeilik of te wonderbaar nie, en juis daarom moet jy jou verwagting en jou versugting in totale afhanklikheid en vertroue op God rig.

 Laat ons daarom vurig en aanhoudend en sonder einde met passie tot die Here bid.

Hy het al die mag in die hemel en op die aarde en Hy is met ons tot aan die voleinding van die wêreld.

 Niks is vir Hom onmoontlik nie –

 is dit nie in oorvloed duidelik uit die skepping van alles uit niks nie,

 is dit nie duidelik uit die herstel en versoening deur Christus nie?

Moenie moedeloos word as jy swaarkry en aanhou swaarkry nie – bly op Hom vertrou,

 en hou aan om jou krag en jou uitkoms uit sy hande te verwag,

 lewe in konstante gebedsvertroue.

Moenie moedeloos word met die gemeente se daadwerklike uitleef van God se liefde nie – werk daaraan in jou eie lewe, moedig ander aan,

 maar bid duisend maal meer as wat jy werk –

en verwag dat Hy jou en my en ons almal se harte al meer sal vul

 met sy liefde vir ons en vir die mense (ook vreemdelinge) op ons lewenspad.

God roep ons op tot liefde en gasvryheid, en sý gasvryheid, sý liefde vir vreemdelinge, is die bron van ons gasvryheid.

Luister weer na die getuienis van die Heilige Gees deur die apostel Johannes in 1 Joh. 3 en 4

* 1 Joh. 4:7, *“****7****Geliefdes, ons moet mekaar liefhê, want liefde kom van God, en elkeen wat liefhet, is 'n kind van God en ken God.”*
* 1 Joh. 3:16, *“****16****Hiéraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê.”*
* 1 Joh. 3:18, *“****18****Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid.”*

Dink jy dat jy, en ek en ons hele gemeente dit so kan uitleef dat selfs die gemeenskap en die ongelowiges hulle sal verwonder met die opmerking, “kyk hoe lief het hulle mekaar?”

 Soveel dat hulle God daarin sal kan raaksien?

 Is iets dan te buitengewoon vir die Here?

 Nee, niks is vir Hom onmoontlik nie.

Laat ons Hom daarvoor vra sonder ophou,

 en laat ons dan die Heilige Gees se leiding aanvaar en Hom volg!

Amen