**Samenvatting bij preek over HC Zondag 39***Schriftlezingen: Efeze 6,1-9 en Rom. 13,1-7*

*Inleiding*In het antwoord lezen we: *‘het belieft God ons door hun hand te regeren’.

Thema: ‘Geen gezaag aan gezag!’

1. De oorsprong van dit gezag*HC 39 gaat over het vijfde gebod. Ex. 20,12 en Deut. 5,16. Het antwoord in de catechismus maakt een uitbreiding: en ‘allen die over mij gesteld zijn’.

Waar komt gezag vandaan? Moet je het verdienen? Nee, de Heere bekleedt met het gezag. Gezag van Hogerhand? Vele mensen leven daar niet bij of hebben er niet eens weet van. We hebben met deze opvattingen al eerder áfgerekend. Niet dat er helemaal geen gezag meer is. Maar dan wel zó: ík ken gezag toe aan (…), zolang ík dat wil. Voorheen was er veel meer geloof dat God gezag toekent.

Gezagsdragers zelf veranderden natuurlijk net zo hard mee. Zij zijn ook kinderen van hun tijd. Op grond van de Bijbel belijden we: God Zelf geeft ons mensen die over ons gesteld zijn. ambtsdragers in de kerk: bijv. Efeze 4,11. Het oudergezag: bijv. Ef. 6,1. De overheden: Rom. 13,1. Op grond van de Bijbel belijden we met NGB art. 36: *‘dat onze goede God koningen, prinsen en overheden verordend heeft’*

*2. De noodzaak van dit gezag*Kinderen, stel: geen regels! Hoe lang gaat dat goed? En op school en tijdens catechisatie? Het wordt een cháos.

Geen gezag. Die vrijheidsdrang zit in het hart van ons allemaal. Dit komt voort uit de zondeval. Verwijzing naar de Richterentijd. En daarna naar de Franse Revolutie (‘Geen God, geen meester!’).

De revolutiegeest is nooit terug in de fles gegaan. An-archie (‘geen gezag’). Zoals de jongste zoon, zoals Psalm 2…
 Vrij zijn is in de ogen van een onbekeerd mens: doen en laten wat je zelf wilt. Maar het is de ware vrijheid niet. Alleen in Christus is in een mens waarlijk vrij (Joh. 8,36).

In Gods algemene genade zijn er toch wel veel mensen die iets van aanvoelen van de noodzaak van gezag. Zo is er nog een leefbare samenleving. Zo kan ook de prediking van Gods Woord - en dat is de bijzóndere genade - voortgang vinden.

Maar wel een waarschuwing: naar mate de dag van Christus’ wederkomst dichterbij komt, zullen mensen steeds minder gaan luisteren naar het gezag (zie bijv. 2 Thess. 2 en 2 Tim. 3,2). Laat het dan mogen zijn zoals je dat óók in Richteren leest: dat het volk begon te roepen tot de HEERE.

*3.* *Het gehoorzamen aan dit gezag*De Heere Jezus leert ons: *‘wie Mij liefheeft, bewaart Mijn geboden.’* Een kind van God bewaart dus ook het vijfde gebod!

Wat wil God in het vijfde gebod? Dat ik mijn vader en moeder, en allen die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijze.

**Eren** = hen het gewicht toekennen dat hen toekomt. Tegen het niet-eren van de ouders waarschuwt God: *Wie zijn vader of zijn moeder vloekt, diens lamp zal uitgeblust worden in zwarte duisternis.* Ouders, leggen wij trouwens gewicht in het levensschaaltje van onze kinderen? Voeden wij onze kinderen op in de waarachtige kennis en vreze van God, Hém tot eer en hun tot zaligheid?

Het vijfde gebod betekent ook dat we de overheden het juiste gewicht toekennen. We erkennen de overheden als door God ingesteld om ook míjn bandeloosheid te beteugelen. Laten wij dus eerst naar onszelf kijken en niet te hoog van de toren blazen (refo’s zijn niet meer de stille lieden van eertijds, ze zijn mondig geworden, maar ook geestelijker??)

God wil dat wij onze ouders en allen die over ons gesteld zijn **liefde**bewijzen (helaas kan dat niet altijd). Het is een zegen als je liefde ontving en dat er wederliefde is. Kinderen, wat mag je van je ouders hoúden. Je kreeg ze van God. In het gezin mag het worden geleerd wat liefde is. De realiteit is soms heel anders.

De Heere wil dat we **trouw** zijn. Aan onze ouders. Maar ook – op een andere manier – aan allen die over ons gesteld zijn. Het eer geven aan is niet een éénmalige akte. Dat moet altijd zo zijn. Ook als vader of moeder oud en hulpbehoevend is.

Zijn onze ouders en allen die over ons gesteld zijn zonder gebrek? Nee. Met hun zwakheden en gebreken moeten we geduld hebben. Dat is wat anders dan zonden goedpraten.

Kort iets over de belofte in het vijfde gebod. Matth. 5,5: *‘de zachtmoedigen zullen het aardrijk beërven.’*

*4. De grenzen van dit gezag*Gezagsdragers hebben veel genade nodig van de Heere. Ze moeten zelf eerst buigen voor God.

Je hoeft niet altijd naar je ouders, ambtsdragers of naar overheid te luisteren. Maar eerst in de spiegel kijken! Ef. 6,1: *‘Gij kinderen, wees uw ouders gehoorzaam in de Heere; want dat is recht’.* Kanttekening SV: ‘in alles wat tegen de Heere of Zijn bevel en vreze niet strijdt.’ Geweld of ander onrecht kan nooit worden goedgepraat!

De overheid mag geen dictatuur zijn. Wij hoeven niet te luisteren als de overheid dingen van ons vraagt die tegen God en Zijn Woord ingaan: *‘men moet God meer gehoorzaam zijn dan de mensen’* (Hand. 5,29).

Slot preek: Wat is het nodig om allemaal leerlingen van Jezus Christus te zijn. Hij vergeeft de zonden tegen het vijfde gebod. Hij vernieuwt ons hart en leven.
 In de hemel en nieuwe aarde is geen overheid. Ze zullen allen van God geleerd zijn en zich in God verblijden, Hem eeuwig de *eer* toebrengen.

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

1. Herkent u/jij zich in ‘ik ken gezag aan iemand toe’. Wat voor consequenties heeft dit type denken in onze omgang met hen ‘de over ons gesteld zijn’?
2. Wat zie je er in het dagelijks leven van dat gezag noodzakelijk is? Vindt u trouwens ook dat gezag voor uzélf noodzakelijk is?!
3. Het gaat in het antwoord om ‘goede leer’. Lees en overdenk in dit licht Ps. 78,1-8. Wat leest u daar? Wat is de ‘goede leer’?
4. Wat heeft het ons te zeggen dat veel ouderen zich eenzaam voelen? Wat kan de christelijke gemeente betekenen voor ouderen?
5. Herkent u minder fraaie dingen in uw leven die uzelf bij uw vader e/o moeder zag?

*Voor de kinderen*
1. Waarom wil de HEERE dat jij je ouders eert? En hoe kun je dat doen?
2. Wanneer hoef je niet naar je ouders te luisteren? Naar Wie moet je áltijd luisteren?