|  |
| --- |
| **Mat. 6:1-18**  **“Gebed is ŉ gesindheid – in gedagtes en woorde; in verwagting en aanvaarding.”**  *Andries Burger, Pinetown Gemeente, 29 Oktober 2023* |

*Sing:* *Lied 159:1,2; Lied 184:1-4; Ps.19:5(K); Lied 519:1-4; Sb10-2; “Vrede”*

Gebed is so ŉ integrale deel van ons geloof dat mens tereg sou kon sê dat ŉ lewe sonder gebed is ŉ lewe sonder geloof – as iemand glo sal hy bid; as iemand nie bid nie dan glo hy nie.

Dit is dan ook logies dat die Bybel baie dinge oor gebed leer, maar in alles wat die Bybel daaroor leer is daar een ding wat by almal daarvan geld.

Wat altyd deel is van ŉ ware gebed, en waarsonder selfs gebed in ŉ afgryslike sonde kan ontaard.

En dit is die gesindheid waarmee gebid word.

**<< Lees Mat. 6:1-18 >>** (Nie vandag fokus op v. 9-14 nie, van volgende week af.)

Ek het al voorheen gesê dat die opskrifte in die Bybel nie deel is van die Woord van God soos die Heilige Gees dit geïnspireer het nie.

Dit word bygesit om ons te help maar partykeer help dit ons van die wal af in die sloot. Soos in hierdie gedeelte wat ons gelees het.

Die opskrifte in die 1983 en die 2020 vertalings kan jou laat dink dat dit oor drie sake gaan – oor liefdadigheid, gebed en vas. Maar dit is nie regtig so nie.

Dit is nie drie dele oor drie onderwerpe nie, dit is eintlik net een boodskap met drie toepassings.

Kyk weer saam daarna.

Vers een is die boodskap – *“Moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie.”*

Let mooi op dat dit nie sê dat ons nie godsdiens in die openbaar moet beoefen nie, maar dit sê dat ons die nie moet doen om deur mense gesien te word nie.

Godsdiens gaan nie oor wat mense sien nie, dit gaan oor God en ons verhouding met Hom.

Jesus sê dat as jy dit doen om deur mense gesien te word, en dit beïndruk hulle dalk, dan is dit al beloning wat jy daarvoor sal kry. Net mense wat dink jy is wonderlik.

Maar by God maak dit dan geen verskil of jy dit gedoen het en of jy dit nie gedoen het nie. Jy kon netsowel onder ŉ strandsambreel na see gaan sit en kyk het.

Nou sou iemand kon wonder wat Jesus bedoel, en daarvoor gee Hy drie voorbeelde of drie toepassings van wat Hy bedoel.

Kyk maar weer saam:

In v.2-3 pas Hy dit toe op liefdadigheid of hulp aan armes, en

verder in v. 5-8 pas Hy dit toe op gebed, en

in v.16-18 is sy toepassing op vas – wanneer jy jou vir ŉ tydlank van sekere of alle kos weerhou vir ŉ geloofsrede.

Moenie ander help sodat ander mense jou moet bewonder en prys daarvoor nie – doen dit asof jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie.

Moenie lang gebede met mooi woorde en frases bid sodat mense jou gebede bewonder nie.

Bid asof jy alleen in jou binnekamer is en daar niemand anders is as net jy en God nie.

Moenie met lang bleek gesigte van honger rondloop as jy vas nie, versorg jouself want jy vas nie om deur mense gesien te word nie maar om op God te fokus.

En tog bedoel Jesus nie dat ons dit regtig in die geheim sal doen nie.

In hoofstuk 5:14-16 het Hy dan juis gesê dat ons lig vir die wêreld moet wees wat ons lig só voor die mense laat skyn, dat hulle ons goeie werke sal sien.

Maar nie vir ons eer en aansien nie, sodat hulle ons Vader in die hemele sal verheerlik.

Liefdadigheid waarvan die ander hand nie weet nie, en gebed in ons binnekamer

is sterk beeldspraak waarmee Jesus sê dat oral waar ons dit doen – ook in die openbaar –

moet ons dit só heeltemal op Hóm alleen fokus

asof ons self nie weet dat ons die doen nie,

asof daar niemand om ons is nie en ons alleen agter ŉ toe deur is.

Baie gelowiges, ernstige gelowiges, verstaan hierdie “bid in my binnekamer” verkeerd en gebruik dit dan as ŉ verskoning dat die Bybel leer dat ons nie saam met ander moet bid nie.

Uit die konteks is dit tog duidelik nie wat Hy bedoel nie.

Veral as ons dit met ander dele in die Bybel vergelyk.

Soos Hand 1:14 waar die dissipels eendragtig volhard in gebed en smeking *“Saam met ŉ aantal vroue... en met sy broers.”*

Of Hand. 4:23 waar Petrus en Johannes na hulle vrylating uit die tronk na hulle medegelowiges toe gegaan het en *“almal saam tot God gebid het...”*

En weer in Hand. 12:12 lees ons dat toe Petrus deur die engel uit die tronk bevry is het hy na die huis van Maria, die moeder van Johannes toe gegaan *“waar baie gelowiges saam was om te bid...”*

Dit is duidelik dat een van die kenmerke van Christus se kerk, elke gemeente, is dat ons nie net elkeen op ons eie bid nie, maar ook saam – nie net in die erediens nie, maar ook op ander tye en plekke.

Wat Jesus wél hier leer is dat ons nie mense se erkenning en bewondering in gedagte moet hê wanneer ons ander help, of wanneer ons bid of wanneer ons vas nie.

Maar nie nét hierdie drie nie nè? Enige diens aan Hom en sy gemeente – die blomme vir die erediens, die sangbegeleiding, oopsluit en toesluit van die kerkgebou, prediking, kosmaak, prediking en huisbesoek, noem maar op...

Ons moet niemand anders in gedagte hê as God alleen nie.

Maar netso moet ons na die ander kant toe ook nie bang wees vir ander mense se opinie wanneer ons ander help of wanneer ons bid of vas nie. Want dan is hulle steeds in ons fokus, al is dit net na die ander kant toe.

Soos wat ek met God praat in my binnekamer – netso praat ek met Hom in die openbaar voor ander asof hulle nie eers daar is nie.

Sal verliefde kêrel ophou om met sy meisie te praat, sal ŉ bruid skaam wees om met haar bruidegom te praat omdat daar ander mense by is?

Nee, selfs as ons voor mense bid dan is dit asof dit net jy en God is agter ŉ toe deur...

Kom ons fokus verder op die gesindheid tydens gebed.

Daar is nog ŉ ander noodsaaklike gesindheid vir enige en alle ware gebede.

**<< Lees Luk. 18:9-14>>**

Die probleem met die Fariseër se gebed is nie dat hy gebid om deur mense gesien te word nie, hy het immers “by homself gebid”.

Maar selfs al bid hy as’t ware in sy binnekamer is sy fokus nie op die allerheilige, die almagtige God nie.

In sy hoogmoed en verwaand en besef nie hoe vêr hy tekort skiet teenoor God met wie hy praat nie.

Terwyl die tollenaar daardie fokus presies reg het en dit is die tweede gesindheid wat noodsaaklik is in enige gebed, in enige interaksie met God.

Ons moet besef wie Hy is – almagtig, volkome heilig, absoluut volmaak.

Hy is liefde maar Hy is ook ŉ verterende vuur.

En daarmee saam moet ons besef wie óns is – nietige skepsels wat uit onsself tot niks in staat is nie, trouens wat niks anders as die ewige verdoemenis verdien nie.

Die oorspronklike betekenis van die woord wat ons met “aanbidding” vertaal was die liggaamshouding wat jy inneem wanneer jy voor ŉ magtige koning verskyn.

Om jou voor hom neer te buig, plat op die grond te gaan lê met jou gesig in die stof sonder om dit eens te waag om selfs op te kyk.

So is dit met gebed...

Om God te aanbid, om tot die Almagtige, Allerheilige te bid is om jou lewenshouding, jou gesindheid van aanbidding voor Hom uit te spreek in jou gedagtes en in jou woorde.

Sonder om ag te gee wat ander mense daarvan sou dink – al is daar ŉ skare om jou... en in nederige besef van jou nietige sondigheid teenoor God se Almag en Heiligheid.

En daardie besef van wie Hy is en wie ons eintlik is,

bring ons by die besef van watter geweldige voorreg dit is om deur gebed in aanbidding met die allerheilige God te kan praat.

Hoe is dit moontlik?

Net op een manier – soos Jesus self gesê het in Joh. 14:6 dat

niemand tot die Vader kan kom nie behalwe deur Hom alleen nie.

In Heb. 10 leer ons dat God deur Christus se geskeurde liggaam aan die kruis ŉ nuwe pad gebaan het vir elkeen wat in Christus glo

om deur sy lewensbloed vrye toegang kry tot God se heiligdom.

Sonder geloof in Jesus Christus is daar geen toegang tot die enige ware God van hemel en aarde nie.

Deur geloof in Christus word ons aangeneem as kinders van God en daarom kan ons tot Hom nader in gebed, sonder enige vrees, inteendeel met groot verwagting.

Verwagting van sy liefde en sy goedgesindheid en sy versorging en sy bewaring.

Hy het dit tog so duidelik bewys deur sy Seun te stuur

wat óns sonde en onwaardigheid en vervloektheid op Hom geneem het om daarvoor met sy lewe te betaal

sodat ons sy geregtigheid en heiligheid kon ontvang om in Hom met God versoen te word nie?

Maar ons bid ook in verwagting dat Hy na ons gebede luister en dit bestem as deel van sy raadsplan. Dit is tog wat Jesus leer in Mat.

Wanneer ons in geloof bid is dit nie net geloof in Jesus Christus nie, maar daarmee saam ook geloof dat God ons gebede hoor en in ag neem.

Wanneer ons vra wat in sy wil is dan verhoor Hy, en omdat ons nie weet wat om te vra nie, bid Hy saam deur sy Heilige Gees soos Hy in Rom. 10:26 beloof.

En selfs al vra ons wat nie bestem is nie dan verhoor Hy deur ons vrede te gee en ons te verlos van ons gehunker na wat nie bestem is nie.

Dit is tog presies wat ons leer in Fil 4:7 dat wanneer ons al ons begeertes in danksegging voor Hom uitgestort het, dan gee Hy ons sy vrede om oor ons harte en ons verstand wag te hou.

Maar wanneer ons in geloof en die regte gesindheid voor Hom kom in gebed, in nederige dankbaarheid en onderworpe aanbidding –

dan besef ons dat ons eerste en belangrikste begeerte is

dat Hy sal doen wat sy Naam sal heilig, wat sy koninkryk sal laat kom, wat Hom sal verheerlik.

En daaraan is al ons ander begeertes ondergeskik...

Dit bring ons by ŉ gesindheid van aanvaarding van wat, en hoe en wanneer Hy ons gebede verhoor of ánders verhoor as wat ons sou wou.

Want óns wil lê in aanbidding neergelê op die vloer voor sy troon.

Gebed is baie dinge en een manier om dit te sê is

dat gebed die uitdrukking deur ons gedagtes en woorde is van ons gesindheid teenoor God.

Deur geloof in Jesus Christus wat die Heilige Gees in ons werk,

kom ons in vertroue voor die Almagtige, Allerheiligste God,

in totale nederige aanbidding

met die verwagting van sy verhoring daarvan om al sy beloftes na te kom;

maar in totale aanvaarding dat Hy

sy Naam sal laat Heilig,

sy koningryk sal laat kom,

sy wil sal laat geskied...

want dít is vir ons die heel beste.

In die weke wat kom beplan ek, as die Here wil, om in meer detail te fokus op die “Onse Vader” gebed wat Jesus ons leer in Mat.6:9-14.

Kom ons bid saam...