**Samenvatting bij preek over HC Zondag 24***Met als Schriftlezing: Efeze 2 vers 1-10 en Jakobus 2 vers 14-25*

*Inleiding*Leg Jak. 2,24 en Ef. 2,8-9 eens naast elkaar. Hoe zit dát nou?  *Thema en verdeling
‘De betekenis van de goede werken in het leven van een christen’*1. De goede werken vormen niet onze gerechtigheid voor God (v/a 62)
2. De goede werken leveren genadeloon op (v/a 63)
3. De goede werken zijn vruchten der dankbaarheid (v/a 64) *1. De goede werken vormen niet onze gerechtigheid voor God*Zondag 24 vormt een soort tegenhanger van Zondag 23. Hoe is de verhouding geloof en goede werken?

Waarom kunnen mijn goede werken niet de gerechtigheid voor God zijn (‘ik doe toch goed mijn best?’, ‘geef ieder het zijne’, etc.). Leg het antw. op vrg. 60 er nog eens langs. Dan blijft van *mijn* gerechtigheid niets over.

Maar doen de goede werken dan helemaal niet mee? En, ook niet voor een stukje? Tussen haken: de Heere wil uiteraard dat we *goed* doen (bijv. Matth. 7,12). Toch vormen onze goede werken ook niet een stúkje van onze gerechtigheid voor God. Elke vorm van ‘samenwerkingsgedachte tussen God en mens’ moet eraan. We komen niet ergens samen in het midden uit en dan is de brug over de kloof tussen God en mens gedicht.

Maar ik heb toch goed bouwmateriaal in de handen? (Gods wet!). Klopt. Maar welke handen houden die wet vast? Er is geen mens die de wet volkomen houdt. Jakobus 2,10: *‘Want wie de gehele wet zal houden, en in een zal struikelen, die is schuldig geworden aan alle.’* De catechismus zet ons voor de spiegel en dat is ontdekkend. We zien dat zelfs onze beste werken met zonden bevlekt zijn (Jes. 64,6).

Alle brugdelen worden ons uit handen genomen, opdat we Christus alleen overhouden en Zijn gerechtigheid!

 *2. De goede werken leveren genadeloon op*Maar het is toch wél waar dat God onze goede werken wil belonen? Dan hebben die goede werken dus waarde?!

Schriftgedeelten: Ruth 2,12; Ps. 19,12; [Hebr. 11,6 en 26 – benoem ik niet in de preek]; Openb. 22,12.
Het is de Heere niet om het éven of je wel of geen goede werken laten zien in je leven. God beloont het goede dat we doen. Dat is niet ontkennen. Maar: het is een beloning niet uit verdienste, maar uit genade!

Wat betekent dat? Voorbeeld voor de kinderen: papa werkt bij een baas en krijgt iedere maand loon. Naar verdienste! Hij heeft het verdiend door hard te werken (loon naar schuld eigenlijk, zie Rom. 4,4).

Zó gaat het bij de Heere niet. Er is wel loon, maar het is genadeloon. Alle goede werken die Gods kinderen doen, kunnen zij doen omdat God die in hen werkt. Wie werkt de goede werken in ons? God de Heilige Geest! God beloont niet óns werk, maar Zijn eígen werk. Keert Hij loon uit, dan beloont Hij eigenlijk Zichzelf. Want het is Zijn werk in ons en door ons. En toch ontvangen wij het loon echt zelf. Daarom: *genade*loon.

De Heere komt terug op Zijn eigen werk. Hij zal loon uitkeren.

Voor hen zal er een ruime ingang zijn in het Koninkrijk van de Vader. Deze gezegende mensen handelden niet berekenend. Lees het thuis na in Matth. 25,31-46. Je zou kunnen zeggen: ze konden niet anders meer dan goed doen. Van harte. Betrokken en bewogen.

Welk loon zullen wij ontvangen? Genadeloon of oordeelsloon?

 *3. De goede werken zijn vruchten der dankbaarheid*Derde ‘bezwaar’: Krijg je dan geen zorgeloze en zelfs goddeloze mensen? ‘We geloven. Het maakt dan toch niet meer uit, mijn goede werken doen er niet toe?’ Luther had hier onder te lijden (het misbruik van de genade in de tijd van de Reformatie).

Met de genade aan de haal gaan en niet veranderen willen: dat is een uiting van onecht geloof. Maar ook Gods kinderen kunnen met deze verleiding te maken hebben (‘doe niet zo moeilijk, God vergeeft je toch wel…’).

Het antwoord dat de vragensteller te horen krijgt, is heel duidelijk. Nee, deze leer – de leer van vrije genade – maakt geen zorgeloze en goddeloze mensen. Als iemand Christus door een waarachtig geloof ingeplant is, brengt je goede vruchten voort van dankbaarheid (goede werken).

Echt geloof brengt verandering met zich mee. Dat betekent niet dat je nooit meer zult zondigen. Dat betekent niet dat je geen strijd meer zult hebben tegen je oude natuur…maar er is wel een fundamentele verandering gekomen.
Het is je verlangen om aan Zijn beeld gelijk te worden. Het is je gebed, iedere dag weer: vernieuw me toch door de kracht van Uw Heilige Geest.

Door het geloof in Christus zult u rust vinden. Dan komen de goede werken als vrucht van het geloof. Dan wil je het niet **goed maken** met God door eigen inspanningen. Maar **omdat het goed gekomen is**, zul je uit liefde tot God doen wat Hij wil. En dat is Zijn werk in en door ons! Tot verheerlijking van Zijn Naam.

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

1. Spreekt u/jij wel eens mensen die zeggen: ‘maar ik doe toch niets verkeerd?’ (wellicht bent u het zelf?). Hoe zou u het gesprek dan verder proberen te brengen?
2. Ouderen (maar ook iedereen) herkent u/jij wellicht dat een bepaalde arbeidsmentaliteit doorwerkt in de manier waarop we tegen genade aankijken (‘genade moet ik verdienen…’)?
3. Lees wat er staat in Matth. 25,31-46. Wat valt je op aan de reactie van hen die aan Christus’ rechterhand gesteld zijn? Wat zegt dat over hoe goede werken functioneren in het leven van de Zijnen?
4. Herkent u de verleiding van ‘met de genade aan de haal gaan en de zonde aan de hand houden?’. Hoe gaat u/jij hier mee om?
5. Wat is het verschil tussen een ware gelovige en een schijngelovige: is dat de *verleiding* van vraag 4 of de *manier* waarop we met die verleiding om gaan?

 *Voor de kinderen*

1. Zoek op internet op wat de ‘zeven werken van barmhartigheid’ zijn.
2. Weet je uit welk gedeelte van de Bijbel (zes van de zeven) van deze goede werken komen?
3. Wil jij ook de Heere dienen uit liefde? Hoe kun jij dat doen in jouw leven thuis en op school?