Tekst:Zondag 3

**Thema: De troost van de zondekennis**

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Bent u, ben jij een levende brief van Jezus Christus? Zo hebben we het met elkaar gelezen in 2 Korinthe 3, waarin Paulus aan de gemeente schrijft dat ze zich een levende brief van Jezus Christus toont. En dan komt natuurlijk vanzelf de vraag op of dat van mij ook gezegd mag worden, dat ik mij een levende brief van Jezus Christus toon. Niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God. Er worden grote en hoge dingen gezegd, daar aan het begin van 2 Korinthe 3. Geldt dat mij ook?

Ja! Zegt de catechismus in Zondag 3. Dat geldt mij inderdaad ook. Ook ik ben een maaksel van Jezus Christus en ook mijn hart is beschreven met de Geest van de levende God. Wat daar in 2 Korinthe 3 staat, dat is mij ook gebeurd en dat is nog steeds bezig te gebeuren. God heeft dat hart van mij opengebroken en is gaan schrijven. En nu mag ik de heerlijkheid van de HERE weerspiegelen. Nu mag ik die heerlijkheid als in een spiegel opvangen en steeds meer aan het beeld van de Here Jezus Christus gelijkvormig worden. Nu mag ik tonen dat Jezus leeft en dat Hij werkelijk Gods Zoon is en dat er bij Hem water te drinken valt dat voor eeuwig je dorst lest, zoals Hij dat zei tegen die vrouw bij de put van Jakob. Ik mag mijn omgeving verbazen met een levensstijl, een woordkeus en een arbeidsinzet waar ze over het algemeen totaal niets van begrijpen, omdat het hun letterlijk wezensvreemd is. Omdat hun hart niet beschreven is en zij die andere brief tonen te zijn van een met zonde besmeurd en door de zonde getekend leven. Ja, zegt de catechismus in Zondag 3, dat wonder heeft zich bij mij voltrokken en voltrekt zich van dag tot dag aan me. Al kun je dat een eerste begin noemen, maar het is er. Want in Zondag 3 is de gelovige aan het woord en belijdt de christen wat er met hem is gebeurd..

En laten we nou oppassen. Want het is natuurlijk niet zo dat je, als je dat maar uit je hoofd leert en leert na te zeggen voor God niet meer verwerpelijk bent en eeuwig leven zult hebben. Daarom mag je die vraag waar ik mee begon ook gerust voor je zelf nog eens herhalen: Ben ik zo’n levende brief van Jezus Christus? Ben ik die christen van Zondag 3, ben ik die belijder? Niet dus: *belijd* ik dat ook. Maar bén ik dat. En is dat nou waardoor ik door de troost van Zondag 1 gelukkig mag zijn in leven en sterven, dat ik toon een brief van Jezus te zijn. Want dan heeft zich een ontzaglijk groot wonder aan mij voltrokken.

 **Thema: De troost van de zondekennis**

1. Ik heb gezondigd
2. God geneest mij

**1. Ik heb gezondigd**

Het blijft belangrijk om je het kader te herinneren waarin de catechismus is geschreven en om het thema van de troost niet uit het oog te verliezen. Dat gaan we natuurlijk niet bij elke preek weer herhalen, maar net zo goed als we in Zondag 2 leerden dat Christus in de spiegel van de wet te zien is en niet ik, want mijn spiegelbeeld ziet er heel anders uit. En dat in Zondag 2 dus alleen al de genade zo rijk naar voren komt in dat vierde antwoord, dat *Christus* mij die wet heeft samengevat, het Woord dat vlees is geworden is en dat onder ons is komen wonen, zo ligt ook Zondag 3 onder de troost van het tenzij uit antwoord 8..

Ik weet wel, over antwoord 8 wordt vaak nogal negatief gedaan en bij wat we over antwoord 8 denken valt de nadruk vaak op het eerste: dat ik helemaal onbekwaam ben tot iets goeds en uit op elk kwaad, maar ik zou u willen vragen om het accent eens op het laatste te willen laten vallen. Tenzij wij door de Geest van God opnieuw geboren worden.

Tenzij ook van ons en van mij persoonlijk gezegd mag worden wat Paulus aan de gemeente in Korinthe schrijft, namelijk dat wij tonen een brief van Christus te zijn. Moet je eens tot je door laten dringen wat hij daar in vers 17 en 18 mag zeggen: “De Here nu is Geest; en waar de Geest des HEREN is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid van de Here weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.”

Het is in het beeld van vorige week gesproken eigenlijk dus zo: dat wie in de spiegel van de wet kijkt en de Here Jezus daar ziet, in zijn volkomen gerechtigheid en heiligheid, in zijn gehoorzaamheid aan al Gods geboden als de vleesgeworden wet en waarheid van God, de mens naar Gods beeld en bedoeling, een beeld waarvan je moet zeggen: maar dat ben ik niet, want ik ben een met zonde besmeurde en vuile zondaar, en je kijkt even later weer in die spiegel, dat je dan toch mag zeggen: hé.. maar er is wat veranderd. Ik zie een heel klein beginnetje van het beeld van Jezus Christus ik begin een heel klein beetje aan Hem gelijkvormig te worden en dat kan alleen maar Gods werk zijn.

Dat kan alleen maar het werk van Jezus zijn die met Zijn Geest mij verandert en naar Zijn beeld vernieuwt, als het begin en de hoop en de belofte van wat Paulus in het vijfde hoofdstuk tegen diezelfde gemeente te Korinthe mag zeggen: “Zo is wie in Christus is een nieuwe schepping.” (2 Kor. 5: 7)

Is dat zo? Kan een christen dat zeggen? O ja, dat kan zelfs alleen een christen zeggen. Mag ik u nog weer even meenemen naar wat daar verderop in de catechismus over wordt gezegd? Ik heb u vorige week al mogen zeggen die hoofdstukken van ellende, verlossing en dankbaarheid niet statisch zijn, niet zó van elkaar gescheiden dat het één met het ander niets te maken heeft. Wat komt dan de troost van antwoord 8 rijk naar voren als je even meegaat naar bijvoorbeeld antwoord 64. Er is geen sprake van zorgeloosheid of goddeloosheid, want het is nu juist zo dat we in de spiegel van Gods wet eindelijk onszelf in Christus zien ingeplant.

En dan kan het niet anders of ieder die dat werkelijk is, die echt in Christus is ingeplant dus, die brengt vruchten van dankbaarheid voort. Kijk, dat is dat leven door de Geest. U moet daar vraag en antwoord 76 ook nog eens even op openslaan, daar gaat het over de Geest die tegelijk in Christus en in ons woont en ons steeds meer één maakt. Zo staat het er. “Steeds meer..” Zo vinden we dat ook in antwoord 114 als het weer over die spiegel van de wet gaat. En in antwoord 115 ziet u het met alle nadruk opnieuw terugkomen, dat wij onze zondige aard *steeds meer* leren kennen en *nog meer* begeren de vergeving en de gerechtigheid in Christus te zoeken, aan het beeld van Christus gelijk te worden dus. Terwijl in die tweede alinea opnieuw gesproken wordt over het gebed om *steeds meer* naar het beeld van God vernieuwd te worden totdat wij na dit leven het doel, namelijk de volmaaktheid bereikt hebben.

Is het niet heerlijk? Dat ligt allemaal in zondag 3, vraag en antwoord 8 opgesloten als een rijkdom waar je de diepte en de glans en de troost steeds meer van ontdekken mag. Ja, ik ben verdorven. En ja, ik ben van nature uit op alle kwaad. En ja, ik ben geheel en al onbekwaam tot enig goed. Maar er is een God die leeft! Want de letter doodt maar de Geest maakt levend. De wet veroordeelt en vervloekt me, vanwege mijn zonden, maar Jezus Christus vernieuwt mij door zijn Geest naar dat beeld van antwoord 6: de mens die geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Dat is wat Zondag 3 beoogt. Dat is de reden waarom er gevraagd wordt naar de schepping en het doel van God. Dat is om mij te ontmaskeren en mij alle schijnargumenten uit handen te slaan, waarmee ik de zonden wil ontkennen of verdoezelen. En mij tegelijkertijd tot die grote hoogte te brengen van die troon, waaronder het water des levens opwelt in de heerlijkheid van de hemel en bij de troost van die stem: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw”..

Laat u niet vertellen dat de catechismus een boekje zou zijn dat depressief maakt of de verlossing ontkent. Weet u, al dat gesputter tegen de catechismus en al het evangelische geweld waarin toch maar vooral duidelijk moet worden dat we de zonden voorbij zijn en dat de ellende een gepasseerd station is en achter ons ligt, dat is een gevolg van de hoogmoedige mens die zegt: ik heb geen kwaad gedaan.

De mens die niet in de spiegel van de wet wil kijken, maar inmiddels zijn eigen wetten heeft gemaakt. De mens, die wil leren leven bij wat voor hem volmaakt geluk troost, vrede en vreugde heet. De moderne mens, die van de geschiedenis om zo te zeggen geen last heeft. Die niet achterom kijkt want, zo wordt er dan gezegd, met wat er gisteren speelde heb ik niet zoveel. Wat mijn opa deed of nog doet dat moet hij weten. Ik leef nu en ik doe het anders, want dit en vandaag is mijn wereld. Dat is wel het aller domste wat een mens kan zeggen, maar helaas, je hoort het nogal eens. En het boek van de geschiedenis lijkt voor veel mensen wel een afgesloten hoofdstuk te zijn dat ze het liefste nooit doorbladeren.

Dat is wel het aller domste wat je zeggen kunt, zei ik. En waarom? Omdat je wel degelijk met je opa te maken hebt en die weer met zijn opa en ga zo maar door. Omdat deze wereld helemaal niet van jou is. Ja, erger en dieper en meer nog, omdat je helemaal niet meer van jezelf bent. “Want”, zegt de apostel, “Wij zijn verkocht onder de zonde (Rom. 7: 14) en slaaf geworden.”

Dat is je geschiedenis die je deelt met al die anderen. En dat is niet alleen je geschiedenis, dat is ook je eigen ik. Je bestaan van vandaag. Verkocht en slaaf geworden. De christen weet, juist de christen weet, hoe dat trekt en hoe dat hindert en altijd overal weer op de loer ligt, als een dreigend en sluipend gevaar om werkelijk alles in je leven stuk te breken en zelfs het meest mooie aan stukken te scheuren. Juist als je de liefde van Jezus Christus mag leren verstaan en er is dat verlangen gaan groeien om een levende brief van Jezus Christus te zijn, zie je en ervaar je ook hoe dat beklad wordt door je eigen zondige ik. Hoe je aard, je natuur door en door verdorven is en de dood inderdaad tot alle mensen en tot alles is doorgedrongen. Want er is geen deel van je leven waar het niets speelt. Er is geen zintuig dat er niet bij betrokken is. Er is geen stukje van je leven dat er niet bij betrokken is. Of je nou op vakantie bent, hoe ver je ook gaat, je eigen ik gaat mee en ook daar ben je bezig in die geestelijke strijd om je denken en je leven heilig te houden. Als je lief hebt en getrouwd bent, of ongetrouwd. Als je kinderen hebt gekregen en een baan, als je midden tussen collega’s bent of als je midden in de gemeente bent, als je koffie drinkt, ja, tot op de kerkbank toe, draag je dat zondige ik mee en word je geconfronteerd met de zonde die alles breken wil en alles vernietigen wil, zodat je schuldig staat voor God. Dat is je aard, je natuur. Het zit in alles, dat is dat slaaf zijn, je kunt er geen dag uit stappen, want het is je eigen ik dat zelfs ’s nachts nog bij je is.

En als je dan zegt: “Maar met het verleden heb ik niks te maken, wat er achter me ligt dat raakt me niet,” dan sla je het boek van de geschiedenis dicht en vergeet je hoe het allemaal begonnen is en wat de mens daarmee gedaan heeft.

Wat zal Adam aan Abel verteld hebben? Daar zat een jongetje op z’n knieën en even later een kind bij hem aan tafel. En wat zal hij verteld hebben van het verleden? Ik vraag dat niet om te speculeren, begrijp me goed. Maar die vraag komt op door die drie woordjes uit antwoord 7: in het paradijs. Adam is daar geweest. Adam is daar ontstaan. Adam heeft daar rond gelopen en genoten van de pracht van wat God gemaakt had. En wat hij Abel vertelt is voor zijn zoontje een andere wereld geworden. Een onbegrijpelijke en wondere wereld, zonder onkruid en zonder het dagelijkse offer ter verzoening van de zonden. De verleiding van de wereld en de aanvechtingen waren er eenvoudigweg niet. En dat heeft ongetwijfeld tot de vraag geleid: maar vader, hoe is het dan nu zo anders geworden en hoe ben ik dan zo van God vervreemd?

Als je het boek van de geschiedenis dichtdoet, dan gaan ook deze vragen minder leven. En dan ga je twee dingen uit het oog verliezen.

Het eerste is: hoe ben ik zo geworden.

En het tweede is: hoe groot is Gods genade geweest.

Ik zou haast zeggen, dat moeten de twee centrale vragen zijn rond het kruis van Jezus Christus. Dat is christen zijn: op Golgotha gaan staan met die twee vragen: hoe ben ik zo geworden dat Hij daar de vloekdood moet sterven. En: hoe groot is Gods genade dat Hij daar Zijn bloed laat stromen en Zijn leven geeft?

Heeft God de mens dan zo verkeerd geschapen? Nee, maar ik, samen met al die anderen, ik heb tegen U gezondigd door als God te willen zijn. Door te reiken naar wat me niet gegeven is, door mijn roeping te verloochenen en het verbond te breken, door mijn hart open te stellen voor het kwaad en moedwillig toegang te verlenen aan gedachten en verlangens die vreemd zijn aan wat God geschapen en bedoeld heeft. Kijk maar terug, tot je bij het eerste begin bent. Wat een geschiedenis! Het is één grote aanklacht tegen de zonde van een mensheid waar ik vandaag deel aan heb. Wat een geschiedenis! Want het is tegelijkertijd één grote lofzang op Gods genade en geduld met verdorven zondaren, in het kruis zal ik eeuwig roemen! Voor eeuwig verloren, tenzij ik door Gods Geest opnieuw geboren word..

In Zondag 3 is de christen aan het woord die leert om door de troost van Zondag 1 gelukkig te leven. Dan bespaar je jezelf de huivering niet om terug te bladeren in het boek van de geschiedenis en God te belijden: *“Ik ben o HEER in ongerechtigheid geboren en in zware schuld gebonden. Want tegen U, want tegen U alleen heb ik gezondigd.”*

En alles wat je daarvan af doet is een regelrechte ontkenning van je afkomst, God had het goed geschapen. En het komt ook nooit meer goed, tenzij Gods Geest opnieuw tot leven brengt. Zo sta je er voor in de spiegel van Gods wet.

*Schep in mij God een hart dat leeft in ’t licht,*

*geef mij een vaste Geest die diep van binnen,*

*zonder onzekerheid U blijft beminnen.*

*Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin..*

**2. God geneest mij**

Er speelt tot nu iets op de achtergrond, dat van doorslaggevend belang is voor de vraag waarom de christen wil weten waar de zonde vandaan komt en hoe de zonde overwonnen kan worden en dat is: die levende relatie en omgang met God. Die relatie vatten we wel samen onder de bekende uitdrukking van het verbondsleven. Ik moet u zeggend dat ik zo’n woord wat aarzelend laat vallen, omdat juist ook de geschiedenis wel heeft laten zien dat een woord als het verbond voor ons mensen zomaar kan betekenen dat God zich aan Zijn beloften moet houden en wij ons dus geen zorgen hoeven te maken. Dat is niet alleen van onze tijd hoor. We moeten niet doen alsof we alleen in de afgelopen vijftig jaar het gevaar hebben leren kennen van een al te grote nadruk op het verbond en de verbondsbeloften.

Want het is Israël al, dat zich niet al teveel zorgen maakt over zijn eigen trouweloosheid en verwereldlijking. “De tempel, de tempel des HEREN zijn wij!” Dat zeggen ze heel zelfbewust en ze zondigen intussen op alle terreinen van het leven onbekommerd door. En ze zijn verbijsterd als blijkt dat Jeruzalem er tenslotte toch aan gaat en zelfs de tempel afgebroken wordt. Daar hadden ze helemaal geen rekening mee gehouden want, zo dachten ze, dat zou God toch niet doen. En weet u hoe het komt dat het volk in die dagen zo onverschillig en zorgeloos was? Dat komt net zo goed omdat ze zich niet meer herinneren wilden waar ze vandaan kwamen, niet alleen waar het Egypte en de woestijn betreft, maar ook verder nog, tot aan het paradijs.

De apostel Paulus waarschuwt niet zonder reden de gemeentes daarom ook steeds weer om zich te blijven herinneren waar ze vandaan kwamen. Herinnert u de tijd van vroeger. Want, Gods genade verbleekt en de wonderlijke liefde van God raakt op de achtergrond als we niet steeds weer gewezen worden op wie we waren en wie we nog zijn, al is er dan door Gods genade verandering op te merken. God heeft de mens goed en naar Zijn beeld geschapen. God heeft de mens zo geschapen dat de mens in zijn denken en doen en willen en plannen maken en trouwen en werken en spelen en vakantie vieren zo optrad, dat het was, alsof God zelf in de buurt was. Het is niet zo eenvoudig om uit te leggen wat dat beeld van God nou precies betekent. Het betekent in elk geval niet dat wij uiterlijk op God lijken. Maar het wil zeggen dat een mens helemaal in de geest van zijn Schepper handelt. En dan niet, omdat hij zichzelf verloochent en zich anders voordoet dan wie hij werkelijk is. De mens is zo geschapen dat hijzelf zo *is*.. zijn aard is zo, zijn ik is van dezelfde geest.. De mens in het paradijs leefde niet zo alsof het léék dat God er was, de mens leefde zelf zo. Hij hoefde zichzelf daar niet voor te verloochenen. Hij hoefde zich niet anders voor te doen. Hij hoefde niet te denken, oh, maar nu moet ik even doen alsof. Nee, hij was zo.. er kwam geen verkeerd woord over zijn lippen, er was geen gebaar, geen blik geen woord en geen daad zonder die volle liefde en zuiverheid die bij God zelf is.. Zo heeft God de mens geschapen. En dat is wat we het paradijs noemen..

Het enige dat de mens niet had, dat was dat hij God was. En toen de duivel de mens kwam verleiden was de zaak ook niet dat hij de mens voorhield dat hij méér zou kunnen worden of méér zou kunnen krijgen, maar dat hij *anders* zou worden, namelijk dat hij als God zou zijn.. En inderdaad, de mens is anders geworden. Maar hij is bepaald geen God geworden, zijn aard en zijn natuur werden doortrokken door de zonde en de dood. Vreemd aan God. Dat is ook de afschuwelijke diepte van wat de HERE zegt: zie, de mens is geworden als Onzer Eén. Heel eenvoudig gezegd zegt de HERE daar: er is iemand *naast* Ons gekomen, er is iets *buiten* Ons, vreemd aan Onszelf gekomen. De mens heeft zich onttrokken aan Gods gemeenschap en de mens is eigen wegen in gaan slaan. Er kwamen twee zelfstandige grootheden om zo te zeggen: God en de mens, waar dat voor die eerste zonden nog één en dezelfde eenheid en gemeenschap was. Het is alsof er één uit het gezin vertrekt en zelfstandig gaat wonen, om niet in de geest van vader en moeder te leven, maar in een heel andere geest. Zodat je moet zeggen: we herkennen elkaar niet meer, waar zijn nou die waarden en normen waar we het samen zo goed in hebben gehad en hoe kan je nou die tere zorg en liefde zo verkwanselen? Heeft dat niet geteld dan, en er is niets van overgebleven dan? Een kind, een broer of zus kunnen je vreemd worden terwijl je er zo’n nauwe samenleving mee gehad hebt.

Zo is in het paradijs die enorme band, dat ene en verenigde leven stuk gescheurd, omdat de mens van binnen anders werd. Dat is de drijfveer achter die verbroken gemeenschap: het hart van de mens dat zich van God afgekeerd en naar de zonde toegekeerd heeft. Kunt u nagaan, want dat hele arsenaal afgoden dat daarna is ontstaan, dat is allemaal door dat ene hart van de mens ontstaan. De boeddha’s en de visjna’s en de brahma’s en de allah’s.. ze zijn gecreëerd door een mens die zijn Creator heeft geloochend en God heeft het allemaal aangezien tot op de dag van vandaag..

Maar als we het dus over verbondsleven hebben en als we over verbondsverkeer praten, dan hebben we het hier over. Dan hebben we het niet alleen maar over Gods beloften. Maar dan hebben we het over wat God terug wil hebben en genezen wil: het hart van de mens dat vol is van Gods Geest, zoals het was. Zoals het begonnen en geschapen is. In ware gerechtigheid en heiligheid. Dat zijn wat moeilijke woorden die willen uitdrukken wat we nou net met elkaar hebben mogen zien, namelijk, dat God met *die* mens wonen en wandelen wil, in die saamhorigheid en eenheid die er was. Maar de mens is anders geworden. Ik ben anders geworden en naast en buiten God gaan leven..

En die kennis moet er zijn om gelukkig te leven. Die kennis *moet* er zijn. Waarom? Omdat we, nu we anders geworden zijn en buiten God zijn komen te staan, ook dat leven buiten onszelf zullen moeten zoeken. Dat is de volle diepte en waarheid van dat woordje ‘tenzij’ uit vraag en antwoord 8. Dat staat daar niet ter geruststelling, maar dat staat daar tot troost voor mensen die zichzelf hebben leren zien in de spiegel van de wet en nu voor God staan en smeken: bekeer mij HERE, dan zal ik genezen zijn. Schep in mij een nieuw hart HERE, nu ik de schoonheid en de diepte van Uw wet hebben leren verstaan. Nu ik in het paradijs geweest ben en ik gezien heb hoe U alles goed geschapen heb. Nu ik mijn afkomst en mijn oorsprong heb leren kennen en Uw handen scheppend bezig heb gezien. Nu ik de hardheid en het ongeloof ben tegengekomen en ik U moet belijden: die mens ben ik.. er is niets in mij waardoor ik Uw oordeel nog zou kunnen ontgaan. Er is niet een uiterlijk fatsoenlijk leven, waardoor ik nog zou kunnen zeggen dat het met mij zo erg toch nog niet is. Ik ben het niet waard en ik ben niet waardig HERE, tenzij ik door Uw Geest opnieuw geboren word..

Kijk en dan krijgt Christus gestalte in je, zoals Paulus dat aan de Galaten schrijft. Dan krijgt Christus gestalte in je, Hij, Die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen en aan de mensen gelijk geworden is. Je moet die teksten uit Galaten en Filippenzen zo eens naast elkaar leggen. Hem heeft God gegeven om het leven buiten jezelf binnen te brengen. Hij heeft voor al die zonden betaald en Hij is de Geneesheer die de aard van de mens opnieuw kan maken tot die aard, dat innerlijk van antwoord 6. en wat een proces is dat! Wat een voortdurende strijd is dat om te komen tot wat we wel eens samen zingen: “Nu zal ik zonden steeds meer haten, zie hoe het eeuwig leven straalt!”

Want dat “nu zal ik zonden steeds meer haten” dat is het haten van jezelf en die afkeer van die oude mens die als God wil zijn en die zó onder de slavernij van de zonde gevangen zit. Dat is die worsteling van wat Paulus in Romeinen 7 bij en in zichzelf opmerkt, die strijd van het: niet het goede dat ik wil doe ik, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods, Gode zij dank door Jezus Christus! Want dan gaat het zingen in je leven..

En daar wil de catechismus ons brengen, bij dat zingen van genade en dat roemen in Jezus Christus en in God. Daar wil de catechismus ons brengen, bij dat wonder van het “genade Gods zo rijk en vrij”. En dat doe je juist niet door de zonde te ontkennen of het over de zonde maar liever niet meer te hebben. Dat doe je juist niet als je in je leven nog iets probeert aan te grijpen waardoor het zó erg, zo wanhopig nog niet is. Of door het te verstoppen en er langs heen te leven, maar dat doe je door het boek van de geschiedenis open te slaan en het paradijs binnen te gaan. Daar rond te kijken, door bij dat kruis aandachtig naar Jezus Christus te kijken, en de heerlijkheid van het koninkrijk der hemelen voor je te zien liggen. Want daar leer je begrijpen hoe groot je zonde en ellende is. Daar leer je begrijpen dat je voor God niet kunt wegvluchten en de schuld bij een ander kunt neerleggen. Daar leer je begrijpen dat je anders ben geworden en daar leer je ook de wondere pracht en rijkdom verstaan van het “tenzij ik door de Geest opnieuw geboren word.” Dan wordt alles mij Christus, die in dat hemels paradijs een plaats voor ons verwierf.

Dit is nou de diepe rijkdom van het gereformeerd belijden. En dit is nu de onmetelijke rijkdom van het verbondsleven: dat er een samengaan is. Een samengaan, van God en ons, van God en mij. Ik, zo door en door anders. En Hij, zo heilig, zo barmhartig en zo goed.. Wat God wil en wat God doet, dat is die gemeenschap herstellen van het samenleven dat Hij geschapen heeft. Dan moet je niet zeggen: er is geen samenleving mogelijk. Dan moet je ook niet zeggen dat je die samenleving volkomen onderhoudt. Want het is allebei niet waar. Maar dan moet je bij Christus zijn. Van Hem stroomt dat leven uit. Zijn Geest verandert mensen. Er is maar een eerste beginnetje misschien, bij de allerheiligsten, maar de Geest maakt levend. En er is groei, een steeds meer bewust worden. Want bij al die delen van je leven leer je hoe je midden in de dood ligt en je leven buiten jezelf, buiten je huwelijk, buiten je werkkring en je geld, buiten je gezondheid en je rijkdom in Christus moet zoeken. Hoe je in alles en altijd die Zoon moet vastgrijpen. “Here Jezus red mij, want ik verga.

En dan mag je het over het verbond en de belofte hebben. Zijn belofte: “Kind vrees niet.” Zijn vermaning ook: “Waar was je geloof nou?” Zijn troost: “Ik zal met je zijn tot aan het einde van de wereldtijd. Kom maar bij Mij, vermoeide, belaste. Ik zal je rust geven. Want in Mijn armen ben je eeuwig veilig. En ook jij zult het lied van de verlossing zingen, dáár mag je voluit zeggen: ik ben genezen. Vergeet niet waar Ik je uit geroepen heb en houd vast waar Ik je naar *toe* roep.”

Dat is wat je hebt gekregen en je steeds weer uitgedeeld wordt: een gemeenschap, een leven met God Zelf. Verheug je daarin. Omdat je mag zeggen: nu ben ik het eigendom van Jezus Christus die mij uit alle heerschappij van de duivel verlost en verlossen zal. Die mij bewaart en mij door zijn Geest bereid maakt om voor God te leven als het beeld dat God geschapen heeft.

Hem gelijkvormig. Tot lof van Gods heerlijke Naam.

Amen

Liturgie Zondag 3

Lezen: 2 Kor. 3: 1 - 18

Tekst: Zondag 3

Morgendienst

Zingen:

Psalm 51: 1 en 2

Psalm 51: 3 en 5

Psalm 53: 2 en 5

Psalm 89: 8 en 11

Psalm 118: 10

Middagdienst

Zingen:

Psalm 51: 3 en 5

Psalm 53: 2 en 5

Psalm 89: 8 en 11

Psalm 119: 38 (belijdenis)

Psalm 118: 10