**Samenvatting bij preek over HC Zondag 32 vrg. & antw. 87 en HC Zondag 33***Schriftlezingen: 2 Kronieken 33,10-20 en Efeze 4,17-32*

*Inleiding*Het ware geloof doet delen in twee genadegiften van God: rechtvaardiging en heiligmaking. Met de bekering van HC 33 wordt onze heiligmaking bedoeld. Het ziet meer op de dagelijkse / de voortgaande bekering dan op de eerste bekering. Deze voortgaande bekering duurt ons hele leven lang.  *Thema: “De waarachtige bekering”*1. De noodzaak van deze bekering (vrg. & antw. 87)  
2. Het wezen van deze bekering (vrg. & antw. 88-90)  
3. De vrucht van deze bekering (vrg. & antw. 91)

*1. De noodzaak van deze bekering*Is bekering echt nodig? Kan het ook zonder?

Eerst naar de vraag toe. We lezen over ‘goddeloos en ondankbaar leven.’ Een onbekeerd kerkmens kan denken: dat heeft mooi geen betrekking op mij. Of toch?

Bekering is nodig. De Schriftbewijzen zijn overweldigend. Slechts enkele voorbeelden: Hand. 20,21; Mc. 1,15; Hand. 17,30; Luk. 24,47.

Het Evangelie is dat onbekeerde mensen zalig kunnen worden. Maar als we in goddeloosheid en ondankbaarheid doorgaan (*voortvaren*), wat dan?! We zullen het Koninkrijk van God dan niet beërven. ‘In generlei wijze’. Ofwel: op geen enkele manier.

Bangmakerij! Of….Lees eens wat er staat: *‘want de Schrift zegt’.* De tekstverwijzingen onder het antwoord zijn duidelijk (lees ze maar door thuis).

Er is gevaar dat wij onszelf niet als zondaar aanrekenen. Want alles wat genoemd wordt in 1 Kor. 6 en Ef. 5: dat betreft míj niet. Maar het betreft ons wél. Komt er misschien niet uit (genade!), maar het zit er wel in. Gods Geest ontdekt je er aan.   
  
*2. Het wezen van de bekering*Betekent: Wat is nu hét kenmerkende van bekering van de mens? In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? In twee stukken. Er is een stervensproces in je gaande, maar ook een opstandingsproces. Bekering betreft je hele mens-zijn (‘hart, hoofd en handen’). ’t Grijpt dus diep in!

*Waarachtige* bekering. Er is ook schijn. Een niet-echte bekering kent niet het afsterven van de oude mens en het opstaan van de nieuwe mens. In de Bijbel kom je diverse schijnbekeringen tegen. Ons tot waarschuwing!

Echte bekering verandert je. Dat is een proces. Een pijnlijk proces. Maar die verandering ís er wel.  
We worden ertoe opgeroepen. Je kunt bekering (net als geloof) zien als een vrucht van de wedergeboorte. Verwijzing naar het slot van DL III/IV,12. De oproep klinkt duidelijk in Gods Woord. Kol. 3 en ook het gelezen gedeelte: Ef. 4,17-32. Worden wie je bent in Christus!

Vrg. & antw. 89: Wat is de afsterving van de oude mens? In de waarachtige bekering zal de zondaar berouw hebben over zijn of haar zonden tegen God. Ik heb tegen U, ja U alleen, misdreven! Het is de diepe overtuiging de liefde van God gekrenkt te hebben. Hoe dichter je bij de Heere leeft, hoe meer verdriet je zult hebben over de zonden die je toch telkens weer doet, tegen God.

Je zult de zonden ook hoe langer hoe meer gaan haten (laten én haten). Herken je dat in je leven? Ps. 101: *‘Ik haat het doen van het schenden van Uw wet’.* Wat er vanbinnen gebeurt, werkt door: we gaan op de vlucht voor zonden. Ps. 101: *‘…en schuw die smet’.*

De zonde is overal in onze samenleving. Overal zijn verleidingen. Een kind van God wordt soms moe(deloos) van de strijd. Maar in God is kracht en sterkte. Zoek het bij Hem. Hij wil je staande houden (zie: 1 Kor. 10,13).

Nu naar de opstanding van de nieuwe mens (vrg & antw. 90). In het leven van een kind van God gaat het de goede kant op. Echt? Ja zeker. Want een gelovige is mét Christus gestorven en met Christus opgewekt. *‘Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven.’* Een christen is aan een lévende Heere Jezus verbonden.

Deze verbondenheid aan Hem geeft een hartelijke vreugde (zie je de tegenstelling met ‘hartelijk leedwezen’?). Het is een vrucht van de Geest: blijdschap. Dit is een diepe blijdschap. En die is er in dit aardse leven niet ná het afsterven van de oude natuur, maar dat is gelijktijdig. Het breekt door verdriet en moeite en zonde heen.

Lust en liefde tot Gods wet < > haten en ontvluchten van de zonde. Weer die tegenstelling!   
Het nieuwe leven: Hoe lief heb ik Uw wet, Uw dag, Uw volk, de dienst aan U! Dat tekent het nieuwe leven van Gods volk. Dwars door de omstandigheden en persoonlijke levensgeschiedenissen heen

*3. De vrucht van deze bekering*Goede werken, wat zijn dat? Ze komt voort uit een waar geloof.Abel en Kain: allebei offerden ze, maar de ene deed het uit geloof en de andere om iets mee te verdienen. Wat een verschil!

Naar de wet Gods. Wat mensen goed vinden kon wel eens heel anders zijn dan wat God wil. De Heere Jezus heeft de wet vervuld. En dat is heel wat anders dan dat Hij de wet heeft afgeschaft. Hij verlost ons niet van de wet, maar wel van de *vloek* van de wet!

Tot Zijn eer: Leven tot eer van God, daar is het je om te doen. Leven om God te verheerlijken.

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

1. Herkent u zich in het ‘zonderegister’ van 1 Kor. 6 en Ef. 5 (zie tekstverwijzingen onder vrg & antw. 87). Wat zei Jezus over ons hart in Matth. 15,19?
2. Waarom is een (echte) christen een twee-mens?
3. Waarom gaat het met een christen toch goed? Wat is daar het geheim van?
4. Wat heeft (de voortgaande) bekering te maken met ‘worden wie je bent in Christus?’
5. In hoeverre herkent u het bij uzelf: tegen U heb ik gezondigd?
6. Lees 1 Kor. 10,13. Wat belooft de Heere hier?
7. Zou het kunnen dat wij als reformatorische christenen de vreugde in God door Christus bij elkaar verdacht vinden? Wanneer is dat terecht en wanneer zeker niet?

*Voor de kinderen*

1. Waaruit bestaat echte bekering? Uit de …..…… en de …….……
2. Lees samen aan tafel de geschiedenis van de verloren zoon (Luk. 15,11-24). Hoe zie je dat de verloren zoon zich bekeert?
3. Lees Luk. 15,7 en vergelijk deze tekst met Luk. 15,20. Wat heeft jou dat te zeggen?