**Tekst: Zondag 2**

Thema: De spiegel van Gods wet

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Hoe hebt u kennis gekregen aan de wet van God? Zullen we eerst eens met die vraag beginnen, om meteen maar helder te krijgen waarom Zondag 2 nou één van de kernmiddelen is om door de troost van antwoord één *gelukkig* te leven en te sterven? Want onder dat thema staat heel de catechismus, dat hebben we vorige week mogen zien. Onder het thema van de troost. En het troost mij dus dat ik mezelf leer kennen als een zondaar. En het maakt dat ik door die troost *gelukkig* kan leven en sterven, ja, *zalig* kan leven en sterven.

Daar hoort het hoofdstuk van de ellende dus bij. En nu we daar dan onder dat thema van de troost naar mogen kijken, wil ik graag beginnen met de vraag waarom we dat nou zo zeggen. Dat we onze ellende kennen uit de wet van God, want hoe hebt u daar dan kennis aan gekregen? Ik weet namelijk wel van de wet van de samenleving, de wet en de orde die de tijd en de wereld om me heen me voorschrijven. En ik weet van een overheidswet en van natuurwetten als de zwaartekracht en zelfs het heelal heeft zo zijn eigen wetmatigheid. Ik ken de schoolregels en ik weet hoe het thuis hoort te wezen en ga zo maar door, maar de wet van God, waar krijg ik daarvan te horen?

En nou zal je zeggen: doe niet zo moeilijk. Want die wet staat in de bijbel en u hebt de tien geboden vandaag voorgelezen. Wat is dat nou voor een vraag, hoe we kennis hebben gekregen aan die wet? Dat is ons net weer verteld. En inderdaad, het is ons verteld. En het klopt helemaal dat die wet van God, de wil van God in de bijbel staat en dat de HERE het ons dus heeft laten opschrijven. Maar, zegt de bijbel, dat heeft Hij door de dienst van engelen laten doen. Zo staat het er toch in Galaten 3 vers 19. De wet van God is als wet van God dus uit de hemel gegeven.

Dat komt niet hier vandaan, maar dat komt van boven. Kijk, en daar begint nou het evangelie van Zondag 2. Het evangelie. Een blijde boodschap die alleen in die eerste vraag van Zondag 2 meekomt: waaruit kent u uw ellende…

Thema: **De spiegel van Gods wet**

1. Wie die spiegel voorhoudt.
2. Wat die spiegel laat zien.

1. **Wie de spiegel voorhoudt**

Ik ken mijn ellende uit de wet van God. Zo luidt dat korte antwoord uit Zondag 2 op de vraag waaruit ik mijn ellende ken. Ik ken mijn ellende uit de wet van God. Er staat niet dat ik mijn ellende zal leren kennen en er staat zeker ook niet dat ik nog eens hoop dat ik mijn ellende echt en grondig zal leren kennen. Er staat *dat* ik mijn ellende ken. En dat ik die ken uit de wet van *God*..

Waarom is het belangrijk omdat allemaal eerst op te merken en samen eerst maar eens heel aandachtig te lezen wat er nu precies staat? Dat is omdat het niet zozeer gaat om de wet, maar om de wet van *God*. Dat is ook de reden waarom het in de actualiteit van vandaag zo misloopt als er vragen gesteld worden over de blijvende zeggingskracht en de geldigheid van de wet. Want we hebben het niet over één of andere wet. We hebben het niet over een paar algemene waarheden die ieder mens wel kent, maar we hebben het heel bijzonder en uniek, over de wet van de HERE.

En dat plaatst ons dan meteen in die heel bijzondere verhouding die er mag zijn tussen God en Zijn volk. We zijn met Zondag 2 in de diepte en de rijkdom van het verbondsleven terechtgekomen, waarin we het Vaderhart van God mogen zien kloppen en de majesteit van de HERE mogen zien schitteren en stralen.

De wet is een van God gegeven regel die niet zomaar een regel is, maar die iets vertelt van de heiligheid, grootheid, barmhartigheid en liefde van de HERE. De wet vertelt iets van Gods bedoelingen en doel. Het maakt de sfeer duidelijk waarin de HERE met ons leven wil, wat je mag verwachten als je Christus toebehoort. Wat het licht nou is dat in je leven opgaat als je de HERE mag leren kennen en Christus mag volgen.

Ik wil daar graag nog even iets dieper op ingaan. Want het is nu misschien alsof we aan een heel triest hoofdstuk zijn begonnen, dat gelukkig niet zo lang duurt, want in Zondag 5 mogen we het al weer over de verlossing hebben.

Maar zo is het gelukkig niet. Ellende, verlossing en dankbaarheid zijn geen drie hoofdstukken die je van elkaar los zou kunnen of mogen maken. Alleen al de vraag spreekt van verlossing en maakt een begin met wat een dankbaar leven mag heten, want dat rijke verbondsleven met God is uit de hemel gegeven en wordt uit de hemel gepreekt.

Dat is wat! Voor mensen die moeten belijden dat ze vervreemd zijn geweest van God, zonder hoop, zonder Christus, zoals Paulus dat in Efeziërs 2 zegt. Er was geen leven met God. Er was dus ook geen omgang met God en geen wet van God meer waar een mens zich van nature aan onderwerpt. Simpelweg omdat we, als we van God vervreemd zijn geraakt, ook van Zijn wet vervreemd zijn geraakt. Als we God niet in zijn eeuwige kracht en voorzienigheid hebben kunnen leren kennen, dan hebben we Gods wet ook niet kunnen leren kennen.

Haal dat nooit uit elkaar! Alsof God een God zou zijn los van Zijn wetten en geboden. Want u begrijpt wel, dan krijg je niet alleen een andere omgang met God, maar dan krijg je een ander Godsbeeld, een andere God. Maar het is deze Wetgever die Zijn Zoon heeft gezonden en het is Christus Zelf die de wet voor ons samenvat als het gebod van de liefde..

We moeten niet doen of denken dat we hier in het hoofdstuk van de ellende met verlossing en dankbaarheid niets te maken zouden hebben. Want dan ga je de levendigheid van de catechismus stil leggen en verstollen. Er wordt ook bepaald niet alleen maar hier in Zondag 2 tot en met 4 van de ellende gesproken. Mag ik u een paar voorbeelden noemen?

Meteen al in Zondag 5, het begin van het hoofdstuk van de verlossing wordt in vraag 13 gevraagd of wijzelf betalen kunnen. En dan is het antwoord: op geen enkele manier. Wij maken de schuld juist elke dag groter.

En in vraag 43 wordt gevraagd naar de waarde van het kruisoffer van Christus. Dan wordt er geantwoord dat mijn oude mens met Hem wordt gekruisigd, gedood en begraven.

En als er dan in Zondag 23 wordt gevraagd hoe ik rechtvaardig voor God ben, dan wordt er eerst gezegd dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd heb en geen daarvan gehouden en dat ik nog uit ben op elk soort van kwaad.

En we kunnen nog wel even doorbladeren naar antwoord 70, waar van gedoopten staat dat ze hoe langer hoe meer van de zonden afsterven en bij vraag 81 wordt gezegd, dat het avondmaal van de Here is ingesteld voor hen, die vanwege hun zonden een afkeer hebben van zichzelf. Die ook begeren hun leven te beteren. Dat is het hoofdstuk van de verlossing.

Denk dus niet dat de ellende na Zondag 4 uit beeld verdwenen is. En dat geldt ook voor het hoofdstuk van de dankbaarheid. U moet eens kijken bij Zondag 32, waar dat hoofdstuk begint: dat de Geest ons vernieuwt. En wat is dan de bekering? Dat is een afsterven van de oude mens en een opstaan van de nieuwe mens, zegt Zondag 33. Een oprechte droefheid (antw. 89) dat wij God door onze zonden vertoornd hebben. Er zou veel meer te noemen zijn, maar laten we het hier even bij laten. Het is wel duidelijk dat je geen strakke en scherpe lijnen mag trekken tussen ellende, verlossing en dankbaarheid alsof het één niets met het ander te maken heeft.

En zo is het ook andersom. Ik bedoel daarmee te zeggen dat, zoals je de ellende nog tegenkomt in de hoofdstukken van verlossing en dankbaarheid, ook de verlossing en de dankbaarheid een rol spelen in het hoofdstuk van de ellende. Dat begint dus al bij die machtige vraag van vraag 3: waaruit kent u uw ellende?

Wie heeft u dat bekend gemaakt? Hoe weet u dat? Van wie weet u dat?

Want de liefde van God en de omgang met God en het leven uit en door en tot God is zover van u af, dus wat zou u durven zeggen over uw werkelijke nood en wat wilt u beweren over de diepte van uw schuld, als God u Zijn liefde en verbondsregel niet gegeven had? Zegt Micha het niet zo in hoofdstuk 6 vers 8: “Hij heeft u bekend gemaakt o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt.”

Dat is ook het evangelie van Jesaja 59 als we moeten lezen (vers 10): “Wij tasten als blinden langs de wand, als wie geen ogen hebben, tasten wij; wij struikelen op de middag als in de schemering, wij zijn in de kracht van ons leven als doden gelijk.” Maar, staat er dan in vers 12: “Van onze overtredingen zijn wij ons bewust en onze ongerechtigheden kennen wij: overtreden, verloochenen van de HERE, afvallen van onze God, spreken van onderdrukking en afwijking, zwanger gaan van leugentaal en die uit het binnenste voortbrengen” En let ook op het slot, vers 21: “En wat Mij aangaat, zegt de HERE, Mijn Geest, die op u is, en mijn woorden, die Ik in uw mond gelegd heb, zullen niet wijken uit uw mond noch uit de mond van uw kroost, noch uit de mond van het kroost van uw kroost, zegt de HERE, van nu aan tot in eeuwigheid.”

Even terzijde, ziet u hier hoe de catechese de kinderen mag leren te verstaan wat God gezegd heeft? Het gaat toch over de woorden waarvan de HERE zegt: *Ik* heb die in uw mond gelegd. Dan mogen we er toch zeker van zijn, dat er thuis overhoord wordt. En weet, dat als je ouders binnenkort vragen wat je leren moest,dat geen ziekelijke bemoeizucht is, maar dat heeft te maken met wat we hier in Zondag 2 mogen belijden, dat ik mag leren uit de wet van God, om door die troost van antwoord één gelukkig te leven en te sterven. Begrijp je? Je ouders zoeken jouw geluk en de HERE heeft jouw heil op het oog als Hij je leert kennen wat je ellende is.

Want dat leer je niet in de wereld om je heen. Dat lijkt wel zo, maar dat is niet zo. Waarom lijkt dat zo? Omdat zonde in onze samenleving, zonde in de klas en op school en thuis en in de buurt en verder weg nog wel zonde genoemd wordt, maar dat is niet de spiegel waarin je je zonden werkelijk leert kennen. De wereld houdt je de spiegel voor en zegt: je mag niet discrimineren en daarom komt ze met een wet gelijke behandeling en met een voorlichting op school over andere vormen van samenwonen dan het huwelijk tussen man en vrouw. Want zonde, dat is dat je elkaar niet accepteert. Zonde, dat is elkaar onderdrukken en dat zijn misdaden tegen de medemenselijkheid. Dat is wat de wereld zonde noemt. Een gifgasaanval door Syrië bijvoorbeeld. Want je staat in relatie tot elkaar, zover komt de wereld dan nog wel, dat ze vindt dat je elkaar de ruimte moet geven. En waarom vindt die wereld dat? Uiteindelijk omdat de mens zichzelf de ruimte gunt. Want als ik een ander het leven onmogelijk kan maken dan kan die ander ook mijn leven onmogelijk maken en dat is zonde.

Ga maar eens in de spiegel van jezelf kijken. Van je eigen regels en je eigen waarden en normen. Dan is er weinig meer over dat een mens zonde zou noemen. Ja, wat anderen ons aandoen, dat heet zonde. Maar wat wij een ander aandoen, dat zijn begrijpelijke overtredingen onder verzachtende omstandigheden. Laat staan dat je iets zou begrijpen van wat de HERE raakt en van wat de HERE wil en eist.

Als je in de herfst weer zo’n fietscontrole krijgt en je licht is niet in orde, dan krijg je een bekeuring, maar dan staat die agent niet voor je met een verdrietige blik met de vraag: “Hoe kan je mij dat aandoen?” En op die brief van het ministerie van justitie staat dat je dat bedrag voor die en die datum moet betalen, maar daar staat niet dat de overheid je aanklaagt om je haar beledigd hebt en de samenleving met je daden hebt gekwetst en geschaad en het vertrouwen hebt geschonden.

Daarom zei ik: haal niet uit elkaar wat bij elkaar hoort. Het is Gods wet die we overtreden. Het is de omgang en de leefregel met God die we verloochenen. Het is het liefdesverkeer dat Hij wil regelen. En wie die regel overtreedt schaadt de omgang en de liefde van God. Zonde is dus veel erger dan dat je de wet niet houdt. Zonde is de omgang beschadigen en verbreken. Zonde is God minachten.

En zeg dan niet: “Dus moeten we uitkijken met wat we doen.” Want dan wijs ik weer op Jesaja 59 waar staat, dat we als blinden tasten. We hebben geweten wie God is, maar we weten het niet meer. En we dus ook geweten van Gods wet, maar met dat we van God vervreemd zijn, zijn we ook de kennis van zijn regels kwijt geraakt.

En als je dus vraagt: waaruit kent u uw ellende, dan zou het allerdonkerste antwoord moeten luiden: Ik ken mijn ellende niet, want ik ken God niet en ik ken zijn wet niet en van de liefde weet ik minder dan niets af, het is duister geworden in mijn onverstandig hart.” Ja, zegt Paulus: “Ik had van het begeren niet geweten als de wet niet had gezegd: gij zult niet begeren.”

Dan gaan we hoop ik iets begrijpen van het evangelie van Psalm 119: “Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis.” Je moet dat wat Psalm 119 vers 12 zegt eens tegen Jesaja 59 houden: “Gij zijt mijn licht, mijn dag bij duisternis, Gij doet uw woorden voor mijn ogen open, verruimt mijn hart en maakt mijn reis gewis. Ik zal de weg van uw geboden lopen.”

En vers 17:

“Neem van mijn mond het woord der waarheid niet,

Gij moet Uw wil en wet mij openbaren.

Ik volg Uw licht, daar zal ik wel bij varen.”

Waaruit kent gij uw ellende? Ik ken mijn ellende uit de wet van God. O zalige wetenschap en zalige kennis. Want in die omgang met de HERE ontdekt de HERE mij aan al mijn zonden. En hoe kleiner ik me voel worden, hoe ootmoediger en nederiger, hoe groter wordt Hij in Zijn liefde en trouw en heiligheid. Want in dat leven met hem schenkt Hij zijn wet. “Leef zo”, zegt Hij. “Leef zo. Want zo ben Ik.”

o HEER blijft gadeslaan

mijn ongerechtigheden

HEER, wie kan dan bestaan?

**2. Wat die spiegel te zien geeft**

Is het niet machtig hoe het evangelie en het eeuwige leven stralen in die eerste vraag en antwoord van Zondag 2? Wij denken dat we zo’n zinnetje wel kennen. Het is misschien wel een zinnetje dat we niet eens meer goed lezen, want, denken we dan, dat kennen we wel. Maar als je nou de rijkdom mag zien van Johannes 1, de eniggeboren Zoon, die aan de boezem van de Vader is, die heeft Hem doen kennen. En je komt zo midden in het hoofdstuk van de ellende bij de naam Christus in antwoord 4, dan komt toch de volle rijkdom en de wondere genade van het evangelie naar je toe! Want dat ik mij voor God verootmoedig, dat ik bedelend mijn hand uitsteek.. Dat ik bij het Avondmaal zichtbaar mag belijden dat ik midden in de dood lig en dat ik mijn heil bij Jezus Christus zoek, dat komt toch hierdoor, dat God mij Zijn wet doet kennen. Dat ik het leven bij God leer verstaan als Hij mij Zijn leefregel geeft. Wij spreken zo gauw en zoveel over de HERE, maar als we al zo ongemerkt aan vraag en antwoord 2 voorbijgaan, beseffen we dan wel wie Hij is en wie ik ben?

Want dat is wat die spiegel je voorhoudt. Het is Gods spiegel. En wat ik daarin zie, dat ben ik niet zelf. Maar dat is de mens die leeft naar wat de HERE goed noemt. Dat is de samenleving waarvan gezegd mag worden: de HERE is aldaar.

Midden in Zondag 2 staat de naam van Jezus Christus. En nou zult u zeggen: “Ja natuurlijk staat die naam daar want het zijn ook Zijn woorden. Kijk maar naar het tekstbewijs. Het is de samenvatting die Christus ons zelf heeft geleerd.”

En zo is het ook wel. Maar het is toch dieper. Het is toch rijker. Het is toch wonderlijker en voller dan dat. Want als u en ik de wet zouden samenvatten, of als één van de heiligen uit het Oude of Nieuwe Testament de wet zouden samenvatten, dan waren het woorden geweest van beperkte en onvolkomen mensen. En dan er dus ook van een beperkte en onvolkomen liefde gesproken kunnen zijn. Dan zou het zijn alsof iedereen van liefde kan spreken. Maar zo is het niet.

De Zoon spreekt. Jezus Christus catechetiseert. Hij legt uit wat leven is bij God. Hij vertelt hoe God omgaat en hoe de samenleving met God eruit ziet. Hij die God liefheeft boven alles. Die ons eerst heeft liefgehad. Die de Vader liefheeft met een liefde die alles te boven gaat. Het is het programma, het wereldprogramma en mijn levensprogramma. Het is het partijbeginsel en het verkiezingsprogramma waarmee God Zijn schepping is begonnen. “Hij heeft ons in Christus immers uitverkoren voor de grondlegging der wereld” schrijft Paulus in Efeziërs 1 vers 4 “om heilig en onberispelijk te zijn voor zijn aangezicht.” En dat is in die levende en levendige omgang met God in één woord samengevat: liefde..

En dan is wel duidelijk dat hier met die wet niet alleen de tien geboden worden bedoeld als twee stenen tafels, maar dan gaan de Schriften open vanuit de vraag: “Adam waar ben je, Mijn volk geef Mij uw hart!” Want ze kennen Mijn regels niet meer en ze verstaan Mijn liefde niet meer, omdat ze Mij niet willen kennen.

En ik vraag u het daarom nog maar een keer: “Ziet u het staan?” Ziet u staan dat Christus ons geleerd heeft wat God in Zijn wet van ons eist? Het Woord dat vlees is geworden en dat Zijn heerlijkheid heeft afgelegd, afgedaald en aan de mensen gelijk geworden, om ons te leren wie God is door ons de liefde van het leven met God te preken? Kijk, daar heb je het over als je in het avondmaalsformulier ziet staan dat de gelovigen verslagen en bezwaarde harten hebben.

Want in dat machtige en rijke leven van het verbond leer je jezelf kennen als een mateloos en onmatig zondaar die keer op keer moet zeggen dat je de liefde hebt gesmaad en dat je de omgang hebt beschadigd en dat je Jezus hebt geloochend. Dat maakt bezwaard, als je voor de zoveelste keer naar God toe moet en moet zeggen: “HERE ik weet het. Ik stond hier gisteren en ik lag hier eergisteren en ik smeekte U mijn zonden te vergeven. Want ik ben een overtreder van uw wet en ik weet het ik ben U afgevallen en ik heb geleefd onder anderen als Petrus, omdat ik deed en sprak alsof ik Hem niet kende.”

En dan moet je weer, en die gang wordt steeds zwaarder, want het is niet voor het eerst dat je handen smekend naar God zijn uitgestrekt. Het is niet voor het eerst dat je om genade vraagt. Het is niet voor het eerst dat je als Adam je wel verbergen wilt, omdat je vreest God te ontmoeten. Omdat je de rijkdom hebt mogen leren kennen van het leven met God en omdat je de diepte mag leren verstaan van het “alzo heeft God de wereld gehad,” omdat je het bloed van Jezus hebt leren kennen dat zonden afwast.

“Hoe is mijn hart vervuld van blijde dingen, ik ga mijn lied nu voor de Koning zingen.” (psalm 45)

En wat moet ik vandaag zeggen, moet ik mijn Heiland zeggen dat ik Hem verraden heb? En moet ik mijn Vader vertellen dat ik mijn erfenis opnieuw verkwanseld heb?

Er zijn er die dat ontkennen. Die de wet van God als verouderd verklaren. U kent de argumenten en ik ben niet van plan ze hier te noemen. Want hoeveel bewijzen je ook denkt te kunnen aanleveren, het resultaat is dat je God en Zijn wet van elkaar loskoppelt. En weet u, dan ben je die naam kwijt die hier aan het begin van antwoord 4 staat, die ene naam die God onder de hemel heeft gegeven door wie wij behouden moeten worden. Dan verdwijnt Christus uit het zicht als de Zoon die zich vernederde om mij de wet als liefde samen te vatten, omdat het de leefregel van zijn Vader is. En zeg dan niet: u hebt de wet en ik heb de liefde. Want het is allebei niet waar. De grote vraag is: zie ik Hem en ken ik mijn ellende uit Gods wet. Hoe sta ik voor Hem, die in al Zijn liefde arm geworden is om mij rijk te doen worden. Die zich ontledigd heeft om mij te vervullen van eerbied en kinderlijk vertrouwen.

Hoe ga ik nou naar het avondmaal? Mij bewust, dat ik de wet heb overtreden, maar onbewust dat ik de HERE afgevallen ben? Die HERE, die Zijn Zoon gezonden heeft om mijn overtredingen voor Zijn aangezicht te bedekken? Die God, die de eeuwige Schepper is, die van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft en regeert?

Hoe ga ik naar die tafel toe? Alsof ik in de spiegel van de wet wel mijn zonden leer benoemen maar het beeld van God nog nooit gezien heb? Maar heb ik Christus dan wel ooit gezien en ontmoet?

Christus is het einde van de wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Zo staat het er in Romeinen 10 vers 4. Want in Hem woont al de volheid van God lichamelijk. Hij is de Knecht die tot het einde getrouw bleef en die door de opstanding der doden verklaard heeft Gods Zoon te zijn in kracht.

En ik? Ik kan alleen maar haten. Ik ben uit op elk soort van kwaad en geneigd om elke dag mijn eigen god te zijn. Ik ben die vuile zondaar, die niet zonder het bloed van de vergeving kan. Ik ben die blinde, die dode en van God vervreemde die de wet niet kent.

En denk dan niet, ach die verstilde zondaar toch. Want dat haten is een beweging. Een beweging van God af. Een beweging van die verloren Zoon, naar zijn vrienden toe en naar de wereld en zijn eigen ik toe. Want er kan uiterlijk veel in orde lijken. En als ik dan de spiegel pak dan valt het met mij nog wel mee. Maar dan ken ik Christus niet en dan kijk ik niet tot in mijn innerlijk. Dan sluit ik mijn ogen voor wat God mij in die spiegel van zijn wet te zien geeft. Ik versta van de liefde nog niet het minste als Christus mij door zijn Geest de liefde niet leert kennen.

En daarom is die vraag alleen al het evangelie: waaruit kent gij uw ellende. Ik ken mijn ellende uit de wet van God. Christus vatte die voor ons samen: Gij zult de HERE uw God liefhebben boven alles en de naaste als uzelf..

Kijk, als mensen onder de naam christen verklaren dat de wet niet meer gelezen hoeft te worden, dan zijn ze kennelijk zeer tevreden met hun spiegelbeeld. Maar dan zien ze Christus niet. Dan zien ze zichzelf. En dan worden er hier en daar wat schoonheidsfoutjes weggewerkt en worden de rimpels cosmetisch nog wat glad gestreken, maar dan hebben ze die nieuwe mens niet leren kennen.

Want als God de spiegel van zijn wet voorhoudt en wij krijgen Christus als het beeld van Hem te zien, dan val je toch op je knieën en dan ga je toch handenwringend naar God toe onder de belijdenis, maar dat ben ik niet HERE. Dat ben ik niet. Dat is Hij. Dat ben ik niet. Dat bent U. Dat is niet mijn samenleving. Dat is Uw samenleving. Uw wet verklaart mij dood en schuldig, want ik leer te zien hoe ellendig ik ben en hoever ik af ben van dat God geheiligd leven.

Dat ben ik niet. Dat is Christus. En dat is nou wat de HERE ons in Zijn Woord leert: door genade zijt gij behouden. Dat is ook de noodzaak van het geloof, de inhoud en de waarde van het geloof. Want zullen we dan nog een keer naar Zondag 23 gaan, dat “al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen al Gods geboden zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en dat ik nog altijd uit ben op elk soort van kwaad, God mij toch uit genade en zonder enige verdienste van mijn kant de volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt. Hij rekent die mij toe alsof ik nooit zonde had gehad of gedaan, ja, alsof ik al de gehoorzaamheid zelf volbracht heb die Christus voor mij volbracht heeft”

En zo gaat de wet dan als regel van dankbaarheid leven. Want ze laat Christus zien, die maakt dat ik steeds meer aan Hem gelijkvormig word in dat machtige leven aan het kloppend Vaderhart van God..

En dát is Zondag 2. Dat is wat de spiegel van Gods wet te zien geeft. En dat wordt bij het Heilig Avondmaal geschonken en genoten. Leef dus met de vraag hoe het is tussen u en God. En als u dan wilt weten wat God vraagt, let dan op de wet. De wet die Christus heeft samengevat en vervuld.

Wat zult u zich verslagen weten en bezwaard. Zoek het leven daarom niet in uzelf. Maar vlucht naar Jezus. Bij Hem gaan we begrijpen hoe overweldigend groot Gods genade is, “De Verlosser voor Sion voor wie zich van hun overtreding bekeren”, zegt Jesaja 59. Bij Hem gaan we dat begrijpen.

En bij Hem gaan we het ook leren zeggen: “Hoe lief ik Uw wet o God, want U te beminnen is geheel mijn leven!”

Amen

Liturgie Zondag 2 zondag 2 september 2013

Lezen: Jesaja 59

Tekst: Zondag 2

morgendienst

Zingen:

Psalm 45: 1

Psalm 119: 12 en 17

Psalm 143: 2 en 8

Psalm 119: 42

Psalm 56: 4

Middagdienst

Zingen:

Psalm 45: 1

Psalm 143: 2 en 8

Psalm 119: 42

Psalm 56: 4

Gez. 39: 1. 3 en 6