**Samenvatting bij preek over HC Zondag 41 (2e preek)***Schriftlezingen: Matth. 19,1-2 en 1 Kor. 6,1-10*

*Thema: ‘Het zevende gebod en wij’*

*1. Wat het ons leert over echtscheiding*Voorbeeld voor de kinderen: twee papiertjes aan elkaar geplakt…

Het huwelijk is een verbond waarvan de HEERE Getuige is (Mal. 2,14). Toch is de verdrietige werkelijkheid dat er huwelijken eindigen in een echtscheiding. Wat zegt de HEERE Zelf over uit elkaar gaan van man en vrouw?

Echtscheidingen werden erkend. Zie bijv. Lev. 23,13. Er is maar één OT-passage die gaat over echtscheiding zelf: Deut. 24,1-4. De man mag zijn vrouw een echtscheidingsbrief geven als hij *‘iets schandelijks aan haar gevonden heeft’.* Wat betekent dat? Waarschijnlijk: iets wat schaamte veroorzaakt (losbandig gedrag?).

Echtscheiding was dus mogelijk, maar de HEERE schept er geen behagen in. Mal. 2,16: de HEERE haat het verlaten. De kanttekening bij dat vers: ‘te weten […] uw wettige huisvrouwen, die met een scheidbrief wegzendende.’ Gods gebod is duidelijk, zie: Ex. 20 en Deut. 5.

Nieuwe Testament: van Deut. 24,1 werd lichtvaardig gebruik gemaakt. De Heere brengt de wet van God naar voren: in de Bergrede en in Matth. 19 (‘wat God samengevoegd heeft, scheide de mens niet’). Waarom dan de echtscheidingsbrief? Hierom: *‘Mozes heeft vanwege de hardigheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten’* Let op het woordje ‘toelaten’.

De Heere benoemt één reden waarom man en vrouw mogen scheiden (Matth. 19,9). Dan is scheiding toegestaan. Het hoeft niet! Wat gebroken is, kan door Gods genade weer héél worden. Er moet wel veel verwerkt worden. De christelijke gemeente moet klaar staan!

En als jezelf de schuldige bent? De zonde is ernstig, maar de genade meerder (Spr. 28,13; Joh. 8,11).

Naar 1 Kor. 7. Hier horen we van een tweede echtscheidingsgrond. Korintische achtergrond. Man kwam tot geloof en de vrouw niet of andersom. Gebeurt vandaag de dag ook. En wat dan? Als de ongelovige ‘partij’ in vrede met de gelovige partij kan blijven leven, mag de gelovige geen scheiding aanvragen. Let ook op 1 Kor. 7,14.

Soms wilde ongelovige partij er vandoor. De gelovige die om die reden verlaten wordt, is dan vrij om te hertrouwen (dit noemen we: scheiding om *causa religionis* = uit oorzaak van de religie).

Andere echtscheidingsgronden dan de twee die nu genoemd zijn, leert Gods Woord niet. Maar toch zijn we nog niet klaar. De werkelijkheid is dat een huwelijk ook om andere redenen onhoudbaar kan worden. We hebben te maken met een gebroken werkelijkheid door onze zonden. Bij huwelijksproblemen is de goede weg die van de bekering en verootmoediging voor Gods aangezicht, gezamenlijk.

En toch, soms gaat het niet meer. Of wil de één wil wel en de ander geen hulp. Hier kom je op het gebied van de ‘kwaadwillige verlating’. Er kan een moment komen dat je er aan onderdoor gaat, je gaat kapot aan je huwelijk. Wat vreten de gevolgen van de zondeval zich diep in in het huwelijksleven.

Maar mag je dan scheiden? De kerk zal er niet op aansturen. Maar als een huwelijk toch ontbonden wordt, zal de kerk zich over deze mensen proberen te ontfermen. Er is een gebrokenheid in deze wereld, die zich niet negeren laat.

Hoe omgaan met censuur? Terughoudend. Daarbij: kerkenraad is geen recherchepolitie. Maar soms is censuur wel gepast.

En hertrouwen? Dus na een echtscheiding om een ándere reden dan overspel of verlating door de ongelovige man of vrouw? Moet je dan alleen blijven? Dat is wel het zuivere Bijbelse antwoord. Dat zal de kerk uitdragen. Als de praktijk anders is dan zal de kerk in wijsheid en voorzichtigheid handelen.

Twee focuspunten: heiligheid én (niet: of) veiligheid.
 *2. Wat het ons leert over onze levenswandel*Het woord onkuisheid betekent ‘onzedelijkheid’. Er vindt echtbreuk plaats tussen God en de christen als een christen zich schuldig maakt aan hoererij (letterlijk of niet letterlijk). Het lichaam van de christen is een tempel van de Heilige Geest. Paulus keert zich tegen het Griekse ‘knip-denken’ (met je lichaam mag je zondigen). Nee, zie 1 Kor. 6,20.

Wandelen naar het vlees of naar de Geest? Wij hebben nodig dat we leven van genade en dat we iedere dag bidden met David wat er staat in Ps. 51. Om staande te blijven in onze tijd.

Concreet: hoe kleden we ons? Mediagebruik? Kijken naar…, hoe praat je over het andere geslacht? Er is een gigantische verwording en verwarring in ons land (en niet alleen het onze).
Vooral sinds de jaren 60 van de vorige eeuw zijn er wissels omgegaan. Alles is zo ongeveer omver getrokken. De gevolgen? Abortus, echtscheidingen, regenbooggezinnen, co-ouders, en ga zo maar door.

Maar dwars door dit alles heen heeft God Zijn geheiligd volk (onder oud en jong). Van hen geldt wat we lezen in 1 Kor. 6,11: *maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in den Naam van den Heere Jezus en door de Geest van onze God.’*

*Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning*
1. Wat moet volgens u/jou de rol van de kerk zijn in huwelijksvoorbereiding? Heeft u daar ideeën bij (laat u ze mij gerust weten!)
2. Hoe zou het (toenemende) verschijnsel van overspel verklaard kunnen worden in het licht van onze tijd?
3. Wat werd er in de preek bedoeld met ‘heiligheid en veiligheid’? Waarom is het bijna niet te vermijden dat er spanning optreedt tussen deze zaken? Wat vindt u van de ‘balans’ in onze gemeente in heiligheid en veiligheid?
4. Waarom is zowel Joh. 8,7 en Joh. 8,11 zo belangrijk? En wat hebben ze met de woorden van vrg. 3 te maken?
5. Hoe ga jij/u om met verleidingen op het gebied van seksualiteit? Wat zegt Ps. 51:5 (ber.) jou/u?
6. Hoe worden wij rein en heilig voor God? En hoe blijven we het?!

*Voor de kinderen*
 1. Wat leer jij op school over seksuele voorlichting? Komt wat jij leert op school overeen met Gods Woord?