*30****Kaleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei:*** *‘We kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan.’*

Num.13

***Ik ben nu vijfentachtig jaar oud,****11maar nog altijd even sterk als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog even goed als toen in staat te vechten en het bevel te voeren.*

*Joz 14:11*

1. Kaleb volgt God en neemt het op voor God.
2. Kaleb had geen angst voor mensen.
3. Hoe kwam dat Kaleb dit kon?
4. Kaleb op hoge ouderdom.
5. Kaleb zijn getuigenis.

... Maar verzet u dan niet tegen de HEER ...

... Hij (zal) ons erheen brengen en het ons geven ...

... wij worden bijgestaan door de HEER ...

*25Die nacht zei de Heer tegen Gideon: ‘Haal nu die prachtige stier van je vader, de stier die zeven jaar oud is. Sla daarna het altaar kapot dat je vader voor de god Baäl gebouwd heeft. En hak de heilige paal voor de godin Asjera om die ernaast staat.*

*26Ga daarna naar de hoogste plaats van de stad. Bouw daar een altaar voor mij, de Heer, je God. Leg de stenen waarmee je het altaar bouwt, volgens de regels neer. Maak dan een vuur van de heilige paal voor Asjera, en verbrand de stier van je vader.’*

*27Toen ging Gideon met tien dienaren op weg en deed wat de Heer tegen hem gezegd had. Dat gebeurde ’s nachts, want Gideon* ***was bang*** *voor zijn familie en voor de inwoners van de stad.*

*Hij zei tegen Jozua: ‘U weet* ***wat de HEER*** *aan Mozes, de godsman, in Kades-Barnea over ons beiden* ***heeft gezegd.***

*7Ik was veertig jaar oud toen Mozes, de dienaar van* ***de HEER****, mij er vanuit Kades-Barnea* ***op uit stuurde*** *om dit land te verkennen. Ik bracht hem naar* ***eer en geweten*** *verslag uit.*

*8Mijn metgezellen joegen ons volk de schrik op het lijf, maar ik* ***bleef volledig op de HEER, mijn God, vertrouwen.***

*9Mozes beloofde me toen: “Omdat je op de* ***HEER,***

 *mijn God,* ***bent blijven vertrouwen,*** *zweer ik je dat de hele streek die*

*je hebt verkend voor altijd het grondgebied van jou en je nageslacht zal*

 *zijn.”*

*10Welnu, de* ***HEER heeft mijn leven gespaard****,* ***zoals hij had beloofd****. Het is nu* ***vijfenveertig jaar geleden*** *dat hij Mozes die belofte gaf, toen Israël nog door de woestijn trok. Ik ben nu* ***vijfentachtig jaar oud,***

*11maar nog altijd* ***even sterk*** *als op de dag dat Mozes me op verkenning stuurde. Ik ben nog* ***even goed*** *als toen in staat te vechten en het bevel te voeren.*

*12Geef me dus dit bergland dat de HEER me indertijd heeft* ***beloofd.*** *U hebt toen toch gehoord dat er Enakieten wonen, in grote en versterkte steden? Als de HEER me maar bijstaat zal ik ze wel meester worden, zoals hij* ***heeft beloofd.’***

*13Nadat Kaleb dit had gezegd, zegende Jozua hem en gaf hem Hebron als grondgebied.*