**Samenvatting bij preek over HC Zondag 16 vrg. & antw. 44***Met als Schriftlezing: Handeling 2 vers 22-31*

*Inleiding*Het zinnetje ‘nedergedaald ter helle’ wijst ons op de laagste trap van de vernedering van de Heere Jezus. Wat *neergedaald in de hel* betekent is overigens geen eenvoudige vraag *Thema en verdeling  
‘Christus, Die nederdaalde in de hel’*1. Wat dit neerdalen in de hel niet betekent  
2. Wat dit neerdalen in de hel wel betekent  
3. Hoe dit neerdalen in de hel mij vertroost

*1. Wat dit neerdalen in de hel niet betekent*Een aantal visies is duidelijk als onschriftuurlijk af te wijzen. Deze dwalingen hebben trouwens wel één belangrijke waarheid: er is een plaats van het eeuwig gericht. List van de duivel is dat steeds minder mensen in de hel geloven. Maar niemand heeft er zoveel over gesproken als de Heere Jezus Zelf.

Af te wijzen visies:

* Triomftocht van Christus in de hel (Luther, Lutherse Kerk). ‘Christus Triomfator’ Die Zijn overwinning op satan en de hel uitroept in de hel. In deze opvatting is dit de eerste trap van Zijn verhóging.
* Om de oudtestamentische gelovigen te verlossen. Klopt niet. Want de gelovigen gingen naar de hemel (denk aan Henoch, Elia, Asaf – Psalm 73).
* Mensen verlossen uit het vagevuur (leer van de Rooms-katholieke kerk). Of de gedachte: ze krijgen er een ‘herkansing’ om zich alsnog te bekeren. Deze gedachte is gebaseerd op 1 Petr. 3: 19-20. We moeten moeilijke passages verklaren aan de hand van eenvoudiger gedeelten. Het is de mens eenmaal gezet te sterven en daarna het oordeel.

Waarom moeten we dit weten? Onbijbelse gedachten kunnen misschien aantrekkelijk zijn/lijken, maar zijn niet waar en ze kunnen dus ook niet écht vertroosten.

*2. Wat dit neerdalen in de hel wel betekent*Er zijn verschillende gedachtes. Een belangrijk punt is: wanneer vond de nederdaling ter helle plaats? De HC (in navolging van Calvijn) plaatst de nederdaling ter hel vóór zijn sterven aan het kruis. Kijk maar in het antwoord: ‘maar inzonderheid aan het kruis.’ Calvijn en Ursinus zien de onderdelen van de geloofsbelijdenis niet strikt chronologisch. Het is meer een *rangorde.* Het zwaarste staat achteraan, maar vond in de tijd plaats vóór ‘gestorven en begraven.’

Het lijden is een hellevaart voor Christus. Want: De drievoudige dood moest door Zijn lijden overwonnen worden door te betalen met Zijn bloed, Zijn leven. En dat is voor Hem werkelijk als de hel geweest, samengeperst in drie uren van dichte duisternis.

Precies déze betekenis geeft ook het avondmaasformulier:

*Dat Hij Zich vernederd heeft tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel, aan het hout des kruises toen Hij riep met luider stem ‘Mijn God, Mijn God waarom hebt Gij Mij verlaten?*

Er is ook een andere uitleg: We komen dan bij de uitleg van de belijdenis van Westminster. Hel wordt hier opgevat als ‘dodenrijk’, ‘plaats van de doden.’ Wat zijn doden: lichamen zonder ziel. Zo was het met Hem óók: Zijn lichaam in het graf, Zijn ziel in de hemel. Ja, ook dát hoorde bij Zijn vernedering. Belangrijke Schriftverwijzing is Ps. 16:10 (lees thuis de kanttekening bij dit vers maar na!). Petrus verwijst hier in Hand. 2: 22-31 naar terug.

We kunnen beide manieren van uitleg naast elkaar laten staan. Christus heeft de helse smarten en pijnen doorworsteld aan het kruis. En tegelijkertijd is het waar dat Christus ná Zijn sterven naar Zijn lichaam in het rijk van de doden geweest. In de staat van de dood. Net zoals ieder ander mens die gestorven is.

*3. Hoe dit neerdalen in de hel mij vertroost*De HC is een troostboek. Dat kom je in dit antwoord ook weer tegen. Hij verlost van helse benauwdheid en pijn door Zíjn onuitsprekelijke benauwdheid, etc.

In het antwoord staat ‘ín mijn aanvechtingen’. Denk aan de driekoppige vijand. In het bijzonder de aanvallen van de boze: jíj een kind van God? De tactiek van het omgekeerde vergrootglas. Gods kinderen komen in de strijd terecht (Ef. 6 en 1 Tim. 6:12). Maar in de strijd mogen ze zich vertroosten in hun Heiland.

Christus, Die is nedergedaald ter helle. Om mij in dit leven van die helse aanvechtingen te verlossen. Maar ook om mij ervan te verzekeren dat ik ná dit leven bij Hem mag zijn.

Wat is onze enige troost? Zie toch op Hem. Hij is tot het absolute uiterste gegaan. Paulus zei in Gal. 2,20: *‘Die mij heeft liefgehad, en Zichzelven voor mij heeft overgegeven.’* Ps. 73:12. Amen.

*Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning*

1. Herkent u/jij bij uzelf twijfel over het bestaan van de hel als plaats van het eeuwig oordeel? Zo ja, hoe komt dat? Hoe gaat u/jij met deze gedachten om?
2. Probeer de twee verschillende standpunten van de tweede gedachte in eigen woorden uit te leggen. Waarom kunnen wij deze beide standpunten naast elkaar laten bestaan?
3. Waarom is antwoord 44 met recht een vertroostend antwoord voor allen die in Hem geloven?
4. Kunt u/jij iets zeggen over aanvechtingen? Hoe komen ze in uw/jouw leven tot stand?
5. Lees Gal. 2:20 voor uzelf en overdenk deze tekst in het licht van deze preek.

*Voor de kinderen*

1. Kun jij al de trappen van vernedering van Jezus opnoemen?
2. Wat zegt het ‘nedergedaald ter hel’ over de liefde van de Heere Jezus?