**Samenvatting van de preek over de Dordtse Leerregels hoofdstuk 1, 1 – 3**

*Inleiding*

De Dordtse Leerregels (DL) spreken over de uitverkiezing. Is dat niet beklemmend?

Maar de vraag kan je bezighouden: hoe kan ik zeker zijn van mijn eeuwig behoud? Hangt dat ook niet van mijzelf af?

De remonstranten (de tegenstanders van de opstellers van de Leerregels) leerden dat ook de mens een inbreng heeft bij het komen tot behoud. Het hangt dus mede van jezelf af of je tot geloof komt en daarbij blijft.

Dat is wel begrijpelijk: het zelf doen zit ons in het bloed.

De vraag is: doet de Heere het helemaal alleen, òf doen we het samen? Dat raakt de eer van God!

Thema: *de weg naar Gods heil*

*1. gesloten*

Waar gaan we beginnen als het over de uitverkiezing gaat? Op de berghoogte van die verkiezing zèlf? Of bij de vragen van ons eigen hart?

Redeneren over de uitverkiezing is hetzelfde als regelrecht in de zon kijken: je wordt verblind.

Nee, laten we maar *laag* beginnen: in het dal van de verlorenheid waar wij onszelf hebben gebracht. Zie het eerste stukje, en lees Romeinen 3.

De Heere zou op grond daarvan niet onrechtvaardig zijn als Hij elk mens verloren liet gaan. Adam – en wij in hem – ging welbewust tegen God en Zijn gebod in.

Adam is het hoofd van de mensheid. Toen het hoofd viel, viel het lichaam (de mensheid) er meteen achteraan. Zie Romeinen 5 : 12.

De weg naar Gods heil is dus om te beginnen van ons uit gesloten. We kozen tégen God.

Dat heeft twee gevolgen: a. God is niemand verplicht het geloof te geven; b. wij zijn uit onszelf nooit tot het echte geloof in staat.

Het is geen wonder dat zovelen verloren gaan, het is een wonder dat er mensen behóuden worden.

Als wij ons ergeren aan Gods oordeel over ons leven, komt dat alleen maar voort uit een groot gebrek aan zelfkennis.

*2. ontsloten*

‘Maar hierin is de liefde van God geopenbaard….’

God zoekt de verloren mens op. ‘Adam, waar ben je?’ Het is de roep van Zijn liefde!

God heeft er àlles aan gedaan om de verloren wereld te redden. Hij gaf Zijn eigen Zoon.

Zijn liefde is *geopenbaard*: ze is vlees en bloed geworden in Christus. Jezus betekent: God is in actie om verloren mensen te redden.

‘Maar ik moet toch eerst weten of ik uitverkoren ben….’ Dat betekent: ik wil een eigenhandige sprong naar de bergtop maken. Maar dan loop je vast.

Hoor: er is een weg van eeuwig heil. Niet van ons uit naar God toe, maar bij Hem vandaan naar ons toe.

God heeft *de wereld* liefgehad. Daar hoort u ook bij! Dan mag ik adem scheppen, ook al ben ik nog niet bovenop de berg.

God zou geen onrecht hebben gedaan als Hij de hele wereld om de zonde verdoemd had. Maar: ‘Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn.’

*3. verkondigd*

Luther: ‘Al was Christus twintig keer in Bethlehem geboren, maar niet gepredikt, dan was het nog verloren.’

Geen mens is er die buiten de boodschap van het Evangelie om tot geloof komt en gered wordt.

Dat Evangelie is niet een afkondiging van een stand van zaken: God heeft u lief en daarmee uit. Nee, de prediking dient ‘opdat de mensen tot het geloof worden gebracht’ (dat grijpt terug op Romeinen 10).

Bij de grote heilsfeiten zien we verkondigers naar voren komen, vaak engelen. Na Pinksteren de apostelen. In onze tijd: predikanten, zendelingen, evangelisten.

Daar zit al iets van Gods verkiezende liefde in: Hij stuurt verkondigers tot wie Hij wil en wanneer Hij wil.

Hoe kom ik tot het geloof? En hoe kom ik erachter dat ik uitverkoren ben? Door de prediking van de levende Christus. Door middel van de prediking opent de Heilige Geest mijn hart, verbreekt het, vernieuwt het, vervult het van Gods liefde. Denk maar aan Lydia (Hand. 16).

‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?’ Eén van de antwoorden is: om een kans op bekering te lopen.

We moeten niet vragen wat God allemaal kan buiten de kerkdiensten om. De vraag is wat Hij *wil*. Die wil is duidelijk: Hij wil de verkondiging van Zijn Woord gebruiken om ons tot geloof te brengen. Laten we dan maar niet wijzer zijn dan de Heere.

Belangrijke les: het onderwijs over de uitverkiezing begint hier: bij de verkondiging van de Heere Jezus Christus aan een verloren zondaar die tot gelóóf wordt geroepen.

**Vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning**

1. Hoe zou het komen dat voor veel mensen de uitverkiezing een ‘tobberig’ onderwerp is? Hoe beleeft u het zelf?

2. Waarom is de gedachte dat God en mens sámen het heil bewerken, aantrekkelijk? En waarom klopt het desondanks niet?

3. Waarom is zalig worden (behouden worden) een wonder?

4. ‘God zendt in Zijn goedertierenheid verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie Hij wil en wanneer Hij wil.’ Wat betekent dat voor het beroepingswerk in onze gemeente?

5. ‘Waarom zou ik naar de kerk gaan?’

Kunt u eens een aantal antwoorden op die vraag bedenken?