**Samenvatting van de preek over de Dordtse Leerregels hoofdstuk 1, 4 – 5**

Lezen: Johannes 6 : 35 – 45 en 60 – 69

Wat doen de preken met ons?

Er gebeurt altijd wat met ons onder de prediking: verzet of overgave.

Thema: *tweeërlei uitwerking van de Evangelieprediking*

*1. het raadsel van het ongeloof*

In de Bijbel wordt de prediking van het Evangelie vergeleken met een schilderij (Gal. 3:1).

Maar je kunt er nooit vrijblijvend naar kijken: het vraagt geloof. Dat is de enige houding die ons past.

En toch: hoe vaak wordt het Evangelie *niet* geloofd? Hoe is het mogelijk! Géén geloof in de God Die niet liegen kan!

We zien het in Johannes 6, tegenover de volmaakte Prediker, de Heere Jezus. Zoals Hij het kon, kan niemand het. En toch: ze geloven er geen steek van (zie vers 36, 41, 60, 63).

Ze lopen bij Jezus weg (vers 66).

Was Zijn woord dan niet voor hen bedoeld? Ja, wel degelijk: zie vers 32: ‘Mijn Vader geeft *u* dat ware brood uit de hemel.’ En ook vers 33: aan de wereld.

Ongeloof is ten diepste ongehoorzaamheid. Ongeloof en ongehoorzaamheid worden in de Bijbel soms door elkaar heen gebruikt. Zie bijv. Hebreeën 3.

Het is dus niet: ik *kan* niet, maar: ik *wil* niet.

Zo zegt Jezus het Zelf ook: ‘U *wilt* niet tot Mij komen.’ (Joh. 5:40).

Daarom is ongeloof de grootste zonde die er bestaat. De Heilige Geest gaat mij daarvan overtuigen (Joh. 16:8,9). Maar dan leert Hij me ook om de strijd tegen mijn ongeloof aan te binden.

Welk gevolg heeft het als je ongelovig *blijft*?

‘Op hen die het Evangelie niet geloven, blijft de toorn van God’, zeggen de Leerregels. Dat komt rechtstreeks uit de Bijbel: Joh. 3:36.

Vanaf de zondeval liggen we al onder de toorn van God. God stelt de uitvoering daarvan nog uit, om Jezus’ wil. Maar wie aan Jezus voorbijgaat, *blijft* onder Gods toorn. Die verzwaart zelfs zijn oordeel (zie Rom. 2:5,6).

Wat heeft de Heere een verdriet van dat raadselachtige ongeloof! Wat moet Hij nog meer doen (Jes. 5:4)? Ja, Hij verwondert Zich over het ongeloof (Markus 6:6).

*2. het wonder van het geloof*

En toch komen er mensen tot Christus, de eeuwen door. Mensen die met Petrus zeggen: ‘Heere, naar wie zullen wij heengaan? U hebt woorden van eeuwig leven.’ (Joh. 6:68).

Zo ontstaat dè tweedeling in de samenleving en in de kerk: tussen gelovigen en ongelovigen. Een verschil van leven en dood!

Geloof is naar zijn diepste wezen *gehoorzaamheid.* Je laat je door de Heere gezeggen.

Christus grijpt mij door Zijn Woord en Geest, en zó grijp ik Hem aan als mijn Redder.

Geloven is een ‘werkwoord’. Let op de volgende omschrijvingen: komen tot Christus (Joh. 6:35), de Zoon zien (vers 40), eten van het levende Brood (vers 51).

Geloven is dus altijd een directe betrokkenheid op de Persoon van de Heere Jezus.

De belijdenis noemt nog een paar woorden die aangeven wat geloven is.

Het Evangelie *aannemen*. Hoe kan dat? Niemand neemt het toch vanuit zichzelf aan? Dat is waar (zie Joh. 1:11). En toch gebeurt het: Joh. 1:12, 13. Hier schittert het werk van de Heilige Geest.

Hij leert je de Heere Jezus aan te nemen: met de lege handen van het geloof, in verwondering over zoveel genade.

Een tweede uitdrukking spreekt over het *omhelzen* van de Zaligmaker Jezus. Dat gebeurt door een waar en levend geloof.

Geloven is: vluchten tot Jezus en Hem vervolgens om de hals vallen. Liefdestaal!

Als we onze nood echt voelen, valt het hele probleem van het al of niet kunnen aannemen weg.

Aannemen is ‘ontvangen’. Voor een bedelaar die zomaar 1000 euro in zijn hand krijgt gestopt, is het niet het grootste wonder dat hij het heeft aangepakt, maar dat ‘ie het heeft gekrégen!

Hoe komt het nu dat mensen tot geloof komen?

Geloof is nooit van beneden te verklaren. Het komt van Boven, het is een gave van God (Ef. 2:8, zie ook Filipp. 1:29). De Heilige Geest bewerkt het.

Anders gezegd: de Vader trekt mij naar de Zoon (Joh. 6:37, 44, 45).

Dus maar afwachten tot God het geeft?

Nee. Dat het geloof een gave van God is, bedoelt Hem de eer te geven. Niet alleen van de verwerving van het heil door de Heere Jezus, maar ook van de toepassing ervan aan mijn hart, door de Heilige Geest.

En: als geloof een gave van God is, kan het ook voor u en jou. Als het vanuit mijzelf moest komen, kwam er niets van terecht.

Daarom mogen we de Heere erom vragen, pleitend op onze doop.

‘Al wat u ontbreekt – ook het geloof – schenk Ik, zo gij ’t smeekt, mild en overvloedig.’

**Vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning**

1. Kunt u begrijpen dat de Heere Jezus verwonderd was over het ongeloof in Zijn omgeving?

2. ‘Je kunt het geloof een ander niet opdringen’, wordt wel gezegd. Maar is ongeloof dan toch wettig?

3. Wat was de diepste reden dat de mensen zich in Johannes 6 van de Heere Jezus afkeerden?

4. Zijn we zelf doordrongen van de ernst van het ongeloof? Wat betekent dat voor onze houding naar ongelovigen toe?

5. Hoe zou u ‘geloven’ zelf willen omschrijven? Hoe beleeft u het zelf?

6. ‘Geloof is een gave van God.’ Is dat voor u belemmerend of bevrijdend?

*Voor de kinderen:*

Waarom is geloven in de Heere Jezus zo belangrijk?

Wat vind jij moeilijk aan het geloof, en wat vind je mooi?

Probeer daar eens met je ouders over door te praten, en vraag het ook maar eens aan hen wat zij moeilijk en mooi vinden aan het geloof.