Tekst: Zondag 7

Thema: **Ik ben één met Jezus**

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gaan wij onze weg straks weer met blijdschap, als we de lofzang hebben gezongen en we staan weer buiten op het plein om naar huis te gaan? Gaan we onze weg dan weer met blijdschap? Want dat is wat het geloof doet. Althans, dat is wat het met de kamerling uit Morenland deed. U weet wel, dat was die opperschatbewaarder van de koningin van Ethiopië, die naar de tempel was gegaan en op de terugweg uit de boekrol van Jesaja 53 zat te lezen. En hij begreep er niet zoveel van, omdat er niemand was die hem uitleg kon geven. Totdat de HERE Filippus stuurde en hij die hoge ambtenaar vanuit Jesaja 53 de Christus preekte. U kunt die geschiedenis in Handelingen 8 lezen en het is ons bekend dat die kamerling daarna zijn geloof beleed en gedoopt werd. Ik ga aan die geschiedenis zelf verder voorbij. Maar het slot van Handelingen 8 mag ons, nu we voor de vraag staan wat het geloof wil zeggen nog wel eens weer helder voor de geest staan. Want Filippus werd nadat hij de kamerling de Christus had mogen verkondigen door de Geest van de HERE weggenomen en bleek te Asdod te zijn, om van daaruit het evangelie verder te preken. Maar de kamerling, zo staat er in handelingen 8 vers 39, ging zijn weg met blijdschap.

En de vraag is dus voor u allemaal deze: Heb ik dat nou ook, dat als mij vanuit de Schriften de Christus wordt verkondigd de vreugde mijn deel wordt? Dat mijn leven in het zonlicht komt te staan van de wetenschap dat het aangezicht van God vriendelijk staat? Heb ik dat nou ook, dat ik met vertrouwen de week weer inga en dat ik misschien sommige zorgen en moeiten nog meedraag, maar dat ik zo diep-geworteld mag weten en vertrouwen dat God erbij is? Omdat Hij die de Vader van Jezus Christus is, om Christus’ wil ook mijn God en mijn Vader is..

Want dat is wat het geloof is en wat het geloof doet. Dat is wat Gód doet in de gave van het geloof. Hij richt mijn hart, mijn ademen, ja, heel mijn bestaan op Jezus Christus. Jezus door Wie ik weten mag dat ik niet alleen ga. Ook niet als de kerkdeur straks dichtgaat.

Hij vervolgde zijn weg met blijdschap staat er. Die kamerling ging met vreugde. Want hij was één met Jezus.

Thema: **Ik ben één met Jezus**

1. Dat weet ik
2. Dat leef ik

**1. Dat weet ik**

Ja, wij moeten het vanmiddag dus vanuit Zondag 7 en in de behandeling van deze catechismusafdeling hebben over de vraag wat geloven nu eigenlijk is. En dat is niet zo eenvoudig. Luther zei al: het geloof is een lastig ding. En Calvijn zei dat geloof meer is dan een mens begrijpen kan. Het grijpt een mens, dat is zeker. Geloof krijgt een mens in de greep en vervult een mens, maar voor de mens is het een ongrijpbaar en onbegrijpelijk iets. Ga het een ander maar eens uitleggen wat het geloof doet en wat het geloof werkt. Hoe je leven vervuld is van Jezus Christus en hoe een vaste zekerheid en een levende hoop je leven verankert. Dat is niet in een rekensom of een logische beredenering een ander voor te rekenen. Ja sterker nog, dat is voor de christen zelf een zaak die te wonderlijk is.

Neem nou dat eerste antwoord van Zondag 7: Dat je bij Christus wordt ingelijfd en dat je al zijn weldaden aanneemt. Dan sta je met elkaar toch voor het mysterie van die genadewerking van de Heilige Geest! De Heilige Geest, Die het Woord zo aan je hart legt en in je hart brengt dat een mens zich gewonnen moet geven en al zijn verzet gebroken is, hij z’n eigen leven opgeeft en zegt: “En nu is het voortaan zo dat niet meer mijn ik, maar Jezus Christus in mij leeft.”

Vandaar die kamerling. Want die man heeft, zoals Paulus dat aan de gemeente te Korinthe schrijft, de zin van Christus gekregen. Dat is ook zo’n uitdrukking waar een mens niet over uitgedacht en uitgezongen raakt: ‘dat je de zin van Christus hebt.’

Dat is die blijdschap waarmee de kamerling zijn weg ging en terugkeerde naar zijn eigen land om daar in dienst te zijn van zijn koningin. Hij diende haar wel, maar hij diende God boven alles uit. Zo was hij voortaan aan het hof, zo liet hij het geld en de rijkdom door zijn vingers gaan. Zo deed hij zijn boekhouding en gaf hij grote sommen uit, in zijn vreugde in Jezus Christus.

Herkennen we dat? Omdat ook wij zo ons werk doen? Zo getrouwd zijn en zo onze studie volgen dat we mogen zeggen: “Niet meer mijn ik maar Christus leeft in mij?

Ik nu heb de zin van Jezus Christus, ik weet nu wat er in God is. Ik heb mijn HERE leren kennen en ik weet nu wat me door God in genade is geschonken. Dit is mijn vreugde, altoos te zijn, in mijne Heiland!” Kijk, dat is de oorzaak voor die blijdschap, dat is wat die kamerling droeg en wat bij hem bleef en wat ook die diepe levensvreugde mag zijn waarmee ons eigen leven gedragen wordt.

Dat is het heil waar vraag 20 naar vraagt: het herstel van die relatie met de Schepper, zoals daar in vraag en antwoord 6 over gesproken is. En zoals Zondag 1 daar de troost over laat schijnen: dat ik het eigendom ben, niet van mijzelf maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus. En dat Hij mij gewillig en bereid maakt om voortaan voor God te leven in die lof en aanbidding en dienst waar antwoord 6 het over heeft. Dat ik Hem van harte liefheb, met Hem in de eeuwige heerlijkheid leven mag om Hem te loven en te prijzen. Dat is wat het geloof vermag en dat is het heil dat alleen daar genoten wordt waar een mens mag zeggen: “Ik ben één met Jezus Christus, door het geloof ben ik in Hem ingelijfd en door het geloof mag ik alles wat Hij uitdeelt ontvangen en mij toe-eigenen als iets van mijzelf.” Dat zeg ik niet alleen maar, maar dat weet ik! Want ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord. Of, zoals we dat tegenwoordig zingen:

*Ik loof mijn God, hoe is zijn roem gerezen,*

*het woord des HEREN wordt door mij geprezen.*

*In ’t bangste uur blijf ik toch op U bouwen,*

*ik vrees hen niet, want Gód is mijn betrouwen.*

U merkt wel, als je preekt over Zondag 7 komen haast als vanzelf de psalmen naar voren, de één na de ander, omdat nou juist daarin zoveel mag doorklinken van wat dichters weten als ze vastlopen en geen ruimte meer zien. Als ze ziek op bed worden neergeworpen of in alle wankelmoedigheid tasten naar houvast, dan klinkt dat door: *O mijn ziel zozeer verslagen, waarom bent u zo ontrust?*

*Hoop op God uw heil zal dagen, vind weer in zijn lof uw lust.*

*Ook al treft u smaad en spot, uw verlosser is uw God!*

*Hoop op Hem en zie naar boven, ik zal God, mijn God nog loven.*

U begrijpt wel dat kan je niet ontleden en in stukjes presenteren. Daar is niet een wat zakelijke uiteenzetting over te houden, om met een paar leerstellige woorden aan te geven wat geloven nu precies is. Dat is met de liefde toch ook zo. Waarom houd je nou van iemand? Wat is dat dan, dat je hart vervult en dat de zon in je leven brengt? Dat kan je toch niet op een afstandelijke en zakelijke manier een ander duidelijk maken? Geloven is Christus zien! Dat is je in Zijn uitgestoken armen laten vallen en zeggen: “Here ontferm U over mij!” Terwijl je tegelijkertijd mag zingen: *rust mijn ziel uw God is Koning*.

Dat heil, dat herstel, daar hebben we het over als we het hebben over dat heil van vraag 20. Krijgen alle mensen dat? Nee, maar alleen zij die Jezus Christus mogen zien en vervuld mogen zijn met Hem, één met Jezus.

Is daar nog iets meer van te zeggen, jawel, maar dan moeten we eigenlijk dwars door de catechismus heen, want het duikt dan weer hier en dan weer daar op.

Ik zal u er een paar voorbeelden van geven en ik doe dat met het oog op die eenheid met Jezus Christus, met het oog op dus op die inlijving en dat aannemen van het twintigste antwoord. Want dan kunnen we dat wat meer invullen en wat meer gestalte geven misschien, waardoor we nog beter gaan begrijpen wat dat inlijven en dat aannemen van zijn weldaden nu eigenlijk wil zeggen en dan neem ik u maar eerst even mee naar vraag en antwoord 43, waar staat:

*“Dat door zijn kracht onze oude mens met Hem gekruisigd wordt, gedood en begraven, opdat de slechte begeerten van het vlees in ons niet meer regeren, maar opdat wij onszelf aan Christus offeren als een offer van dankbaarheid.”*

Dat is dus met Christus gekruisigd zijn en dat is in Christus opstaan en met Hem bekleed worden, dat die eigenzinnig en verharde wil van mij gebroken wordt en dat ik ga toegeven en belijden en uitroepen dat ik voor God niet bestaan kan, dat ik Hem verloochen en onteer. En dat ik in mijn zoeken naar houvast moet erkennen dat alles me bij de handen afbreekt en er niets blijvend is. En dat het vuil is en verdorven waar ik ben en waar ik door beheerst wordt, om bij Hem en van hem te leren wat goed is en wat voor God bestaan kan.

Vervolgens vraag en antwoord 49, waar ik leer dat:

*“Ik door de kracht van Gods Geest zoek wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God en niet wat op de aarde is.”*

En 51, waar ik belijd dat:

*De Heilige Geest in ons de hemelse gaven uitgiet, van geloof en hoop en zekerheid en vertrouwen.”*

En 55:

*“Dat ik gemeenschap met Christus heb, samen met alle andere gemeenteleden.”*

En wat dacht u van antwoord 70:

*“Dat wij in God vergeving van zonden hebben, uit genade, omwille van het bloed van Christus.”*

En 76 dan waar staat:

*“Dat wij met een gelovig hart heel het lijden sterven van Christus aannemen en daardoor vergeving van zonden en eeuwig leven verkrijgen. Verder ook, dat wij door de Heilige Geest, die tegelijk in Christus en in ons woont, steeds meer met Zijn heilig lichaam verenigd worden en wel zo, dat wij, hoewel Christus in de hemel is en wij op de aarde zijn, toch vlees van Zijn vlees en been van Zijn gebeente zijn; en ook zo, dat wij door één Geest eeuwig leven en geregeerd worden zoals de leden van het lichaam door één ziel.”*

Dat grijpt het geloof vast en daaraan grijpt het geloof vast en God grijpt mij door dat geloof vast en verbindt mij door dat geloof vast en zeker aan die waarheid.

Dan is het geloof een moeilijk ding en gaat het ons verstand te boven. Want daar zit iets in van mijzelf, maar daar kan niks van mijzelf in zitten want ik ben dood en van God vervreemd, nu door de zonde de dood tot alle mensen is doorgegaan. Ik ben onvruchtbaar voor God. En als ik dus zeg dat mijn leven vrucht draagt en dat ik geloven mag en dat ik door het geloof mij aan Christus vasthoud, dan is dat geloof een geschonken geloof. Dat is niet uit mezelf. Dat is niet van mezelf. Dat is een gave van God, tot roem van Hem die doden doet opstaan en die de woestijn tot leven brengt.

Twijfel ik daaraan? Nee, want ik twijfel niet aan Hem. Ik ken mijn God, omdat Hij zich aan mij geopenbaard heeft. Ik spreek niet van zaken die mij onbekend zijn. Ik spreek van dingen die me verkondigd zijn, van een God die mij in Zijn Woord laat zien en mij door Zijn Woord laat horen wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Hij is niet de Onbekende en Zijn wil is niet ver van me af. “Nabij u is het Woord, namelijk het woord des geloofs dat wij preken,” zegt Paulus. Ik hoef niet ver af te dalen of hoog op te klimmen. Want Christus komt in het kleed van de Schriften naar me toe. In de mantel van het evangelie treedt Hij mijn leven binnen en Hij laat mij de schatten zien die Hij heeft. Het eeuwige leven, een leven in Gods tegenwoordigheid, een bloedstroom die zonden vergeeft en die de toorn van God bedekt. Dat weet ik, dat slaat z’n wortels diep in mijn hart uit. Dat vervult me en dat stroomt me zo toe dat ik erdoor beheerst word en in al mijn ellende mag uitroepen:

*“Wie ver van u geweken is, komt eenmaal om in duisternis.*

*Hun zal in ’t oordeel niets meer baten.*

*Maar dit is mijn gelukkig lot: te mogen schuilen bij mijn God.*

*Ik bouw op Hem geheel en al, de HEER Wiens werk ik roemen zal.”*

Daar spreken we toch over, als we het hebben over wat geloven is. Dan hebben we het over de christen die zegt: “Ik kan niks HERE. Maar zou voor U iets te wonderlijk zijn? Alle dingen zijn bij U mogelijk. En als ik sta bij dat kruis, bij de Zoon van Uw liefde, dan mag ik toch zeggen dat ik daar mijn leven terugvind, daar in de dood en de opstanding van Jezus Christus. Opdat mijn geloof niet zal rusten op wijsheid van mensen maar op kracht van mijn God.”

Kijk. Zo lezen we Zondag 7. En weet u, dan moet je dat niet regeltje voor regeltje doen. Want ook vraag en antwoord 21 bedoelen echt niet een volmaakte definitie te geven van wat geloven nu is. De catechismus spreekt eenvoudig na wat we in Gods eigen Woord over deze onbegrijpelijke dingen leren. Nogmaals, hoe weet je nou dat iemand je liefheeft? Dat voel je, dat merk je, dat hoor je, dat blijkt uit van alles. Dat is iets wat naar je toekomt en dat je hart van blijdschap vervult. En zo is het ’t met het geloof ook. Het geloof houdt steeds zijn hand vast tot in de laatste stonden. Dat is wat we zingen mogen met die kostelijke woorden van Gezang 22:

“‘k Weet mij door die nauwste band in die hoop aan Hem verbonden.”

Zo komt Jezus Christus het leven binnen, als het evangelie opengaat en we de geheimenissen van God leren kennen. Als de Geest, die van de Vader en de Zoon uitgaat, ons door het venster van het Woord God laat zien dan komt dat antwoord bij mij op:

*“God op wat gij eens verrichte wil ik mijn betrouwen stichten,*

*wat Gij eens gedaan hebt is steeds in mijn gedachtenis.”*

Ik weet dat mijn Verlosser leeft. Ik weet dat God mij om Christus en in Christus liefheeft. Ik weet dat ik één ben met Jezus. Want dat zegt de HERE, die is en die was en die komt, de Vader der lichten bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Dat is geloven. Dat God mij met Hem ook alle dingen schenken zal, omdat ik één met Jezus ben.

**2. Ik leef dat**

Dingen verliezen nog wel eens hun glans omdat je het zo gaat uitleggen en alles zo begrijpelijk wordt, dat het bijzondere er wel een beetje af is en het allemaal gewoon wordt omdat het verklaarbaar is geworden. Terwijl het geloof alleen maar aan glans en heerlijkheid wint. En als Calvijn dus zegt dat geloof meer is dan een mens begrijpen kan, dan zegt hij dat niet in die zin dat je er dus ook maar niet aan moet beginnen om er iets van te zeggen. Dat doet hij zelf ook niet, maar dan zegt hij vooraf dat het spreken over het geloof je bij schatten brengt die onuitputtelijk zijn en de lof op God en op Gods genade alleen maar kan doen groeien.

Er is dan ook geen sprake van dat de catechismus ons in de richting wil brengen van wat we soms om ons heen kunnen horen, namelijk dat een mens uit vrije wil of op Gods uitnodiging de Here Jezus kan aannemen. Dat wordt door de HERE in Zijn Woord overduidelijk heel anders gezegd. “Het geloof is een gave van God,” zegt Paulus in dienst van de Heilige Geest in Efeziërs 2 vers 8. En tegen de Filippenzen zegt hij dat het de HERE is, Die zowel het willen als het werken in ons werkt (Fil. 2: 13). Het is niet dat een mens zegt: ik wil die kant op of ik wil die richting op. Die mens is slaaf, onder de zonde verkocht. En als daar dus dat weten en vertrouwen in het hart van een christen mag beginnen en toenemen, dan is de HERE aan het werk die in Zijn genade tot liefde en tot leven brengt.

Zo zegt Johannes dat ook in zijn eerste brief, het vijfde hoofdstuk: “Een ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren.” Magistraal is daarom het begin van artikel 22 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis: “Wij geloven, dat de Heilige Geest, om ons ware kennis van deze verborgenheid te doen verwerven, in ons hart waar geloof ontsteekt, dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, Hem zich toe-eigent en niets meer buiten Hem zoekt.”

Ja en daar staan we dan weer voor één van die grote verborgenheden waar je als beperkte mens alleen maar gelovig kunt naspreken wat je van de HERE hoort, zonder dat je het op aarde ooit helemaal begrijpen kunt. Want God spreekt aan. God openbaart. God laat Zijn Woord horen. En God opent dat verdorven en harde hart van mij, dat ik luisteren, begrijpen en geloven ga. Hij doet dat. En toch mag een mens nooit zeggen dat geloven iets is waar je zelf niets in kunt doen, of waar je zelf niets in hoeft te doen omdat God het werkt. Ook op dat punt klinken de Schriften zo duidelijk: We moeten onze verkiezing bevestigen met vreze en beven. De bijbel zegt dat we vast moeten staan in het geloof, dat we ons oog op Jezus Christus moeten richten. De bijbel zegt ook dat het geloof zonder de werken dood is, dat we een nieuwe gehoorzaamheid aan God verplicht zijn. En dat we ons hart moeten zuiveren van besef van kwaad en noem al die gedeeltes maar op, waarin de HERE zo heel duidelijk laat horen dat heel ons hart en heel ons verstand en dat al onze krachten voortaan gericht moeten zijn op Jezus Christus.

Paulus zegt het zo: “Dat ik mag grijpen nu ik door Hem gegrepen ben.” Hij jaagt daarnaar en hij houdt alles voor vuilnis wat hem van Jezus kan afhouden. Doen jullie dat ook? Alles voor vuilnis houden wat je van Jezus kan afhouden: je vrienden, de schatten van de wereld, ja, je leven als het nodig mocht zijn?

U moet er eens op letten hoe onbekommerd de catechismus in vraag 23 vraagt wat een christen dan moet geloven, dan wordt er niet gezegd: “Oh, maar een christen kan niet geloven. Dat moet hem van de hemel gegeven zijn, daar moet hij op wachten tot het God behaagt in die christen zijn genadewerk uit te voeren. Een christen moet lijdzaam zijn, passief. Geen sprake van. Wat moet een christen geloven? Wat moeten u en ik, wat moeten jullie geloven? Wat moet ik aannemen en mij toe-eigenen? Waar moet ik me niet meer tegen verzetten en wat moet ik loslaten? Waar moet ik die voortdurende afweer en afkeer van me voor God brengen om Hem te vragen dat in me stuk te breken en me te bevrijden om er voor Hem te zijn? Hoe ga ik er nou mee om, met die goede boodschap van het heil in Jezus Christus? Wat betekent dat dan en hoe zet dat mijn leven ondersteboven en in vuur en vlam? Hoe ben ik actief, betrokken, vol ijver en geloofsvuur?

Ik heb u daarnet een paar vragen en antwoorden genoemd waarin je die inlijving in Jezus Christus weer terug ziet komen. Dat doe ik op dit punt ook. Laten we dan beginnen met de vraag hoe we in de kerk en onder de prediking zitten, want daar vertelt antwoord 84 ons iets over, als het gaat om de sleutels van het koninkrijk, namelijk:

*“Dat wij de belofte van het evangelie met waar geloof aan moeten nemen.”*

Daar is die activiteit weer. En dan is er daarnaast veel te noemen, maar ik ga met u even naar antwoord 103, over de zondag, en het slot daarvan. Daar staat dit:

*“Ten tweede dat ik al de dagen van mijn leven mijn slechte werken nalaat, de Here door zijn Geest in mij laat werken, en zo de eeuwige sabbat in dit leven begin.”*

Ziet u dat staan: “de Here door zijn Geest in mij laat werken..”

Je kunt dat kennelijk ook *niet* doen. Je kunt er ook voor zorgen dat het hart gesloten blijft. Je kunt verzet plegen en je op heel grote afstand houden van dat genadewerk. En natuurlijk, dan leren we dat Gods uitverkiezing onberouwelijk is. Wie Hij heeft verkoren die heeft Hij verkoren. En verzet in je leven, zal God dus op den duur ook wel breken. Dat is wat we noemen de “onwederstandelijkheid van de genade”. Een genadewerk dus dat je niet tegen kunt houden en waar je tenslotte toch van door en op de knieën gaat. Maar wat zien we in de Schrift niet de ellende van hen die dat een tijd lang in hun leven gedaan hebben. Mensen die in zware zonden zijn gevallen. Die bittere tranen hebben moeten huilen. Wat heeft het Paulus achtervolgd, dat hij de gemeente Gods vervolgd heeft! Kijk zo nou eens nog uw huiskamer en boekenkast en tv gids door. Is er iets dat zich verzet tegen het werk van de Geest? Waar laat u zich nou door vervullen, zo door de week? Waar gaan jullie in op, jongeren? Kom je hier elke zondag echt voor je gevoel weer op een heel ander terrein? Worden er dingen gezegd en gedaan waar je de rest van de week totaal niets mee kunt? Weet u, ik ben op dit punt wel eens bang dat als mensen zeggen dat de preken hen niet raken. En dat hoor je vandaag de dag nogal veel om je heen, dat de preken niet raken, dat dat vooral het gevolg is van een door de weeks leven dat totaal vreemd is aan de hemelse blijdschap en heerlijkheid die verkondigd wordt. Het moet laagdrempelig en aantrekkelijker, want anders past ons leven er niet meer bij. Ons leven dat vol is van een aardse blijdschap en heerlijkheid waarin we graag bevestigd willen worden.

Dat zal voor de christen toch anders zijn. Hij hoort hier van dingen spreken die zijn leven van elke dag raken. Zijn liefde voor Jezus. En de liefde van Jezus voor hem. Zijn leven voor God, dat zo’n worsteling kan zijn, dat zo beproefd kan worden. Dat z’n momenten kent van intense vreugde en tegelijk ook perioden heeft van geestelijke verlating, van droefheid over zijn zonde, van verblinding en ga zo maar door.

God moet het doen. En God doet dat ook. Maar nou zegt het geloof de Schriften na en moeten we dus ook zeggen dat wij door God in die volle gemeenschap worden opgenomen en betrokken. Dan ga je ook begrijpen dat de catechismus aan het einde van Zondagen over de tien geboden op die vraag, waarom de wet nog gepreekt wordt, zegt:

*“Ten eerste wil God, dat wij ons leven lang onze zondige aard steeds meer leren kennen en daardoor nog meer begeren de vergeving van de zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Ten tweede dat wij zonder ophouden ons inspannen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, om steeds meer naar het beeld van God vernieuwd te worden, totdat wij na dit leven het doel, namelijk de volmaaktheid, bereiken.”*

Daar heb je nu de christen die voor Gods troon ligt. In zijn verlangen naar Jezus Christus, in zijn verlangen om God te dienen. In zijn bidden om de genade van de Heilige Geest. Opdat ik nieuw word HERE, dat ik mag zijn een beeld van U en dat ik Jezus Christus steeds meer gelijkvormig mag worden. Want alles houd ik voor betrouwbaar en alles geloof ik. Niets verwerp ik van wat U zegt over Uw heiligheid en goedheid en majesteit en almacht en kracht. Dat is wat ik zoek, het antwoord op Uw liefde in Jezus Christus. Hier ben ik, spreek HERE en bekeer mij, dan zal ik genezen zijn. Schep in mij God een hart dat leeft in het licht en vergeef mij mijn zwakheid en zonden. U HERE, bent immers onze Vader?

Een christen leeft de eenheid met Christus door het geloof, het geloof dat zich richt op wat God in Zijn Woord heeft geopenbaard. Weet u, Bavinck zei al in zijn tijd dat men zijn geloof niet belijdt, maar dat men z’n belijdenis gelooft. Of, zoals een ander eens zei: “Het punt is niet dat er vandaag te weinig christenen zijn, het punt is dat christenen vandaag te weinig christen zijn.” Een christen leeft de eenheid met Christus. Dat kan ook niet anders, want een ieder die door waar geloof in Christus is ingepland, brengt vruchten van dankbaarheid voort. Die jaagt, bidt, leest, getuigt en leeft voor Jezus Christus. Die gaat zijn weg met blijdschap, omdat zijn hart van blijde dingen is vervuld. Omdat er in zijn dode en verdorven leven een stem heeft doorgeklonken die tot leven wekt en toekomst geeft. Omdat het tóch mogelijk is bij God dat we zeggen: “Jezus leeft en ik met Hem.”

Nu hebben we wel zo’n beetje gehad wat er in Zondag 7 staat. En u zult zeggen: “Ja, maar daar is nog wel veel meer over te zeggen dan dit. Want hoe is het dan met de aanvechtingen en met de onzekerheid die je soms kunt hebben? Hoe is het dan dat je als christen je ellende pas goed leert kennen als je God hoort spreken en oog in oog met Jezus Christus komt te staan? Hoe komt het dat een mens zo dwaas kan zijn dat hij een hele tijd God wil tegenwerken? Hoe kan het dan, dat zelfs mensen als David en Petrus zo in zonde zijn gevallen? Hoe komt het, dat ik de ene keer de zalen van Gods woning wijd open zie gaan, terwijl ik de andere keer het gevoel kan hebben dat de hemel van koper is?” En inderdaad, al die vragen raken het geloof en het geloofsleven, maar zet dat niet nog een keer een duidelijke streep onder waar we mee begonnen? Dat het geloof meer is dan een mens begrijpen kan en dat je de vraag naar wat geloven betekent niet even zo binnen een uur zo uiteen kunt rafelen, zodat iedereen naar huis gaat met de gedachte: nu weet ik precies wat het is.

Het geloof is als de liefde, daar kun je lang over doorpraten, want de liefde heeft met heel je leven te maken. Er is niets te bedenken zelfs dat er niet me te maken zou hebben. Omdat er eenheid is. Omdat er gemeenschap is. Omdat er een samen één zijn is. En kijk, dat mag u vast en zeker weten. Bij alle vragen, levensmoeiten, zorgen en verlangens mag u vast en zeker weten en naar u toehalen vanmiddag, dat God door Jezus Christus ook uw Vader wil zijn. Want het geloof rust niet in uzelf. En uw geloof rust niet bij uzelf. Het geloof rust in en bij de HERE. Het maakt één met Jezus. En het is een gave van God. Dat is niet een onzekere zaak, maar een geschenk uit de hemel en een kracht tot behoud. Een kracht tot behoud, omdat het de kracht is van de Geest die HERE is en levend maakt.

Die kamerling, hij ging zijn weg met blijdschap. En wat had hij nou gehoord? Eén preek over Jesaja 53: “Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders zo deed Hij zijn mond niet open.” En: “Als een lam werd Hij ter slachting geleid.”

Maar uitgaande van dat Schriftwoord preekte Filippus hem de Christus. En toen mócht hij het van God zeggen: “Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is.” Dat was zijn blijdschap, het evangelie dat hij mocht zeggen: “Ik ben één met Jezus!”

Amen

Liturgie Zondag 7

Lezen: 1 Kor. 2: 1 - 16

Tekst: Zondag 7

Zingen (morgendienst)

Psalm 43: 3 en 4

Psalm 119: 64

Psalm 77: 4 en 6

Psalm 56: 3 en 4

Psalm 73: 9 en 11

Zingen (middagdienst)

Psalm 43: 3 en 4

Psalm 77: 4 en 6

Psalm 56: 3 en 4

Gezang 22: 3. 5 en 7

Psalm 73: 9 en 11