**Samenvatting bij preek over HC Zondag 46***Schriftlezing: Romeinen 8,1-17*

*Inleiding*Hoe spreken we elkaar aan? De manier waarop zegt iets over de relatie. De aanspraak in het volmaakte gebed is *Onze Vader.*

*Thema: ‘Onze Vader Die in de hemelen zijt’*

*1. Wat Hij in ons wil bewerken*Er zijn verschillende redenen waarom de Vadernaam weinig gebruikt wordt:
- Je moet bekeerd zijn
- Als markering tegen andere kerken/geloofsgemeenschappen
- Het past niet bij deze tijd (het genderneutrale denken rukt in de kerken ook op…)

Maar laten we nu eens luisteren naar de vraag: *‘Waarom heeft ons Christus* ***geboden*** *God alzo aan te spreken: Onze Vader.’* In Mattheus 6,9 zegt Christus: *‘gij dan, bidt aldus’* Gebiedende wijs. Voor de goede orde: dat betekent niet dat u, jij de Heere alleen maar met de Vadernaam mag aanspreken. Maar de kroon van Zijn Namen is toch ‘Vader’.

De Heere Jezus legt ons de Vadernaam op de lippen. Omdat wij het zelf niet meer kunnen en mogen, legt Christus ons de Vadernaam in de mond. Het doel daarvan is dat in ons een kinderlijke vrees en vertrouwen (toevoorzicht) tot God verwerkt wordt. Hoe? Dat doet Christus Zelf door Zijn Geest in ons hart (vgl. Gal. 4,6)

*Kinderlijke vrees*: Ontzag, eerbied. Het gaat hier om de ‘vreze des HEEREN’. Het is *kinderlijke* en geen *slaafse* vrees. Ps. 130:2 ‘Dies wordt Gij, Heer’, recht kinderlijk gevreesd’ (berijmd).

*Vertrouwen*: dat vertrouwen missen wij. Maar Hij gaat het werken door dit volmaakte gebed. Hij werkt een hartelijk vertrouwen op de Vader.

Het gebed is dus ook een genademiddel. Een middel in de hand van Christus om u en jou tot overgave te brengen.

*2. Waar Hij ons uit wil laten leven*Het antwoord gaat verder: de kinderlijke vrees en het vertrouwen zijn ook de grond van ons gebed. Christus wil ons vastigheid geven.

Het eerste is: ‘dat God onze Vader door Christus geworden is.’ Deze genade is ons deel door het geloof in Christus. Verwijzing naar Joh. 20,17 (*‘Ik vaar op tot Mijn Vader en tot uw Vader en tot Mijn God en tot uw God’).* Er komt zekerheid, vastheid wanneer we vertrouwen op Christus en Zijn volbrachte werk.

Wie is Christus voor u? Ja, Heere ik geloof…dan is God uw Vader. Wat een zegen. Wat een genade. Wat een grond geeft dat in je gebed.

Het tweede waar het antwoord op wijst is: ‘en dat Hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij Hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen.’ Hier gaat het over de Vaderzorg over ons leven. We hebben deze vaste grond in ons gebed dat het geen onzekerheid is of de Vader voor ons zorgen wil. Hij doet dat! Verwijzingen naar Matth. 7,9-11 en Luk. 11,11-13.

Dat fundament in ons gebed tot God is wat anders dan de grond van de *verhoring* van het gebed. Verhoring van het gebed is er om Christus’ wil. Opzoeken: vraag en antw. 117 bij ‘ten derde’.

*3. Wat Hij met ‘in de hemelen’ wil leren*Waarom is *Die in de hemelen zijt* erbij gevoegd? Dat wijst niet op afstand, maar op Wie God de Vader is. Dat Hij boven deze aarde staat. Dat er voor Hem geen beperkingen zijn. Hij is echt de *hemelse* Vader. Hoog is Hij. Heilig. Almachtig.
 Toch afstand? Nee. Van deze grote God mag Zijn kind nu alles verwachten. Hij is geen aardse Vader, maar een hemelse Vader. Voor Wie Zijn kind diep ontzag heeft.

Dus niet *aards* denken van de hemelse majesteit van God. Dan kan wel gebeuren: onze ervaringen met onze aardse vader kunnen wij dan projecteren op de hemelse Vader. Of we maken ons een aards (en dus verkeerd) beeld van de Heere in de hemel (wreed / dat Hij juist alles goed vindt / vol meelijden, maar verder machteloos).

Christus weet dat en onderwijst ons met het ‘in de hemelen’ dat Gods eigenschappen volkomen zijn. Op Hem kan een klein zondig mens helemaal door Christus (Joh. 14,9).

Wat mag een mens dan toch *verwachting* hebben van deze God. Voor tijd en eeuwigheid.

*Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning*
1. Herkent u bij uzelf aarzeling of schroom om de Vadernaam uit te spreken? Zo ja, hoe komt dat? En als dat niet zo is, waarom niet?
2. Hebt u, jij die twee gronden in uw gebed die in de tweede gedachte centraal stonden? Of is de ondergrond wankel? Als dat laatste het geval is, hebt u dan in de preek iets meegekregen om van die moerasgronden verlost te worden?
3. Verlangt u eigenlijk naar die vaste gronden? Of zijn we misschien gewend geraakt aan ónzekerheid en ónvastheid in het geloof? Zou Christus daar vrede mee hebben denkt u?
4. Welke aardse denkbeelden over de Vader moet Christus u/jou uit handen nemen?
5. Zoek voor uzelf op: Maleachi 1,6. Wat heeft dit vers u/jou te zeggen?

*Voor de kinderen / jongeren*

1. Kun jij in eigen woorden uitleggen waarom de Heere Jezus wil dat wij (in ieder geval in het gebed dat Hij ons geleerd heeft) God met de Vadernaam aanspreken?
2. Welke namen voor God kom je nog meer tegen in de Bijbel?