**Samenvatting van de preek over de Dordtse Leerregels hoofdstuk I, 6 en 7**

Lezen: Romeinen 8 : 28 – 30 en Efeze 1 : 1 – 6

De uitverkiezing: is dat een soort lot uit de loterij? Je moet geluk hebben en anders heb je pech…? Kun je er ooit wel zeker van worden dat je uitverkoren bent? Daarvoor moet je toch bekeerd zijn? En bekeerd worden alleen de uitverkorenen…

We kùnnen op dit punt inderdaad ‘verongelukken’. Maar dat hoeft niet! Het gaat hier over de ‘diepte van rijkdom’. De Heilige Geest wil ons bij de hand nemen om daar te komen: bij de fundamenten van Gods heil. Want de Geest onderzoekt ook de diepten van God (1 Corinthe 2), om het resultaat van Zijn onderzoek te delen met zondaren.

Thema: *de troost van de uitverkiezing*

*1. het startpunt: Gods welbehagen*

We onderscheiden in de Bijbel: de verkiezing tot een ambt (bijv. de twaalf apostelen), de verkiezing van Israël (Deut. 7:6-8) en de verkiezing tot de eeuwige zaligheid.

Van dat laatste valt alleen maar te zingen: Efeze 1:4-6.

De bron van het geloof ligt in Gods verkiezende liefde. De Bijbel noemt ook de donkere keerzijde daarvan: de verwerping. Dat is Gods rechtvaardig oordeel over allen die weigeren te geloven. Daarover kunnen wij de Heere nooit ter verantwoording roepen. ‘Is er onrechtvaardigheid bij God? Volstrekt niet!’ (Rom. 9:14).

God is Gòd. Juist bij dit onderwerp zullen we God Gòd moeten laten en niet Hem willen voorrekenen of narekenen.

In Gods verkiezing ontdekken we de fundamenten: God heeft gekozen. Daarom en daardoor komen mensen tot het geloof!

Daarom hebben preken, evangeliseren, christelijke opvoeding en christelijk onderwijs zin.

Denk aan Hand. 13:48. Zo’n woord is geen domper maar juist een stimulans voor de verkondiging van het Evangelie. Gods huis zàl vol komen, door al het zaaiwerk heen.

De uitverkiezing is vooral een persoonlijke troost, die in gemeenschap met heel het volk van God mag worden beleefd. Zie het herhaalde ‘ons’ in Efeze 1.

Het zingen in dit hoofdstuk is heel bijzonder. Het is een loflied op de eeuwige liefde van God. Hij had mij al lief voordat de wereld bestond en voordat ik er was! Ja, dat kan Hij. ‘Aan God zijn al Zijn werken van eeuwigheid bekend’ (Hand. 15:18).

Het startpunt van Gods reddingsoperatie ligt in Zijn eeuwig welbehagen. Zo is de uitverkiezing niet een muur waarop je stuk moet lopen, maar een poort waardoor het licht komt stromen: het behaagde de Heere om uit het verloren menselijk geslacht zondaars te verkiezen tot het eeuwige leven.

Noem het: Gods prenatale zorg voor Zijn kinderen.

*2. het middelpunt: Christus*

Hoe weet ik of ik er ook bij hoor?

Let op Efeze 1: het is een verkiezing *in Christus*. Hij is het Hoofd van alle uitverkorenen.

Alleen door op Hem te zien, word ik zeker van mijn verkiezing.

Voordat de wereld geschapen werd, was er al een vredesberaad tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. In dat overleg maakten Zij afspraken over de redding van verloren mensen.

De Zoon bood Zich aan om Borg te zijn voor allen die de Vader Hem gaf. De Heilige Geest nam op Zich om wat Christus zou verdienen, uit te delen en toe te passen.

De Heere Jezus voldeed aan al Gods rechten. In Hem bent u volmaakt. In Hem bent u een nieuwe schepping.

Wie naar Hem vlucht, mag weten een uitverkorene te zijn.

Christus is de spiegel van onze verkiezing (Calvijn). Wie rechtstreeks het geheim van de verkiezing probeert te ontdekken, loopt vast. Via Christus als spiegel ontdek ik dat ook een geliefde van de Vader mag zijn.

God gaat met de Zijnen een weg van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij begon in de eeuwigheid (de verkiezing), gaat ermee verder tijdens hun leven op aarde, om ten slotte weer te eindigen in de eeuwigheid (de eeuwige heerlijkheid).

Romeinen 8:30 noemt een aantal kruispunten op die weg: de roeping tot het heil, de rechtvaardiging (vrijspraak van schuld), de verheerlijking (ziel en lichaam volkomen nieuw, op de dag dat Christus terugkomt).

*3. het hoogtepunt: Gods eer*

In het refrein in Efeze 1 (vers 6, 12, 14) gaat het steeds om de lofprijzing op Gods genade. Alleen de aanbidding op de verkiezende God blijft over.

De Geest wil mij doen afdalen in de diepte, in de goudmijn van Gods rijkdom. Daar stuit ik op de laatste en diepste grond van mijn eeuwig behoud: de bron van Gods liefde. Zo raak ik geworteld in die eeuwige liefde.

Dat brengt ons tegelijk op een hoogtepunt waar we het landschap van Gods reddingswerk overzien. Dan kunnen we alleen maar God de eer geven van Zijn eigen werk.

Dàt is nu ook precies het doel van Gods reddingswerk: dat een verloste zondaar weer een zanger wordt in Zijn schepping.

Juist Gods verkiezende liefde maakt missionair: als het voor mij kon, kan het ook voor jou.

Zeg nu niet: ‘Ik zal wel een verworpene zijn, want….’

Waar lees je dat in de Bijbel? Integendeel, we lezen: ‘Wend u naar Mij toe, word behouden, alle einden der aarde….’ (Jesaja 45:22).

**Vragen voor persoonlijke of gemeenschappelijke bezinning**

1. Ervaart u nadenken over de uitverkiezing als een probleem of juist als een vreugde? Wat is de achtergrond van uw antwoord?

2. Er werd ook verwezen naar Israël als uitverkoren volk. Is Israël dat nog steeds? En wat heeft dat ons als kerk te zeggen?

3. Op welke manier kom ik erachter dat ik een uitverkorene ben?

4. De uitverkiezing is geen muur, maar een poort. Welke gevolgen heeft het als je de uitverkiezing als een muur ziet, en welke als je die als een poort ziet?

5. Denk nog eens na over ‘Christus als spiegel van de uitverkiezing’. Wat leert u daarvan?

6. Probeer voor uzelf eens te verwoorden wat de troost van de verkiezing is.

*Voor de jongeren:*

Iemand zei eens: ‘Ik zou Hem nooit gekozen hebben als Hij niet eerst voor Mij gekozen had.’

Wat vind je van die uitspraak? En hoe kijk jij zelf tegen de uitverkiezing aan?