**Samenvatting bij biddagpreek over HC Zondag 51***Schriftlezingen: Micha 7,18-20 en Matth. 18,21-35*

*Inleiding*Schulden en kwijtschelding van schulden in het dagelijkse leven. Maar hoe moet het met onze schulden tegenover de Heere? Daarvoor moeten we bij de schuldovernemende Borg zijn.  *Thema: ‘Verzoen de schuld, die ons met schrik vervult!’*

*1. De belijdenis van onze schuld*In de vijfde bede gaat het om onze geestelijke nood. *Christus* leert ons dus door dit gebed dat wij schuldig staan tegenover de Heere. Dat is belangrijk! Hoe leren wij onszelf kennen als schuldige mensen? Dat doet Christus door Zijn Woord en Geest. Voor zondenkennis moeten wij aan Zijn voeten zitten.

In het Onze Vader legt Hij de roep om schuldvergeving zelfs op onze lippen. Waarom? Omdat Hij vergeven wil.

Te vergeven is er heel wat. Dát de Heere onze stem wil horen is rijk evangelie. Maar wát de Heere uit onze monden zal horen is verschrikkelijk. Onze misdaden: daden die mís zijn. Daden (in gedachten, woorden, werken) die niet beantwoorden aan het doel waartoe de Heere ons geschapen heeft. Boosheid: de misdaden zijn de wrange, zure vruchten van onze verkeerde wortel: ons boze en opstandige hart.

We mogen onze misdaden en boosheden concreet belijden voor Gods aangezicht.

Iemand vraagt: waarom dit bidden ná tot geloof te zijn gekomen? Je wijst bijv. op vrg. & antw. 56… hoe zit dat? De staat is wat anders dan de stand. Wat zondigen de waar gelovigen toch vaak in het evangelielicht van Gods vergevende liefde in Christus. Er is geen kind van God op aarde die hier niets van kent. *‘Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben zo verleiden wij onszelf zelven.’* De strijd drijft uit tot het gebed. Iedere dag weer.

*2. De pleitgrond voor de vergeving van onze schuld*Het is omwille van de Heere Jezus dat God ons wil verhoren. Zoals Hij in Zijn Woord beloofd heeft. De pleitgrond voor de vergeving van de schuld ligt in Christus’ bloed.

Voorbeeld voor de kinderen om het woordje pleitgrond uit te leggen. Het is een reden waarom je iets zou krijgen of mogen van je ouders (‘mag ik een uur later naar bed, wánt morgen hoef ik niet naar school’).

Hebben wij iets aan te dragen bij de Heere? Vergeef ons onze schulden, want…ik beloof dit of dat….of: want ik ga altijd trouw naar de kerk (wat overigens onze plicht is). Vergeeft de Heere *daarom* de schuld? We kunnen nooit tegen de Heere zeggen: vergeeft U mijn schulden, want kijk: dit heb ik U aan te bieden. Het is trouwens wel mogelijk dat we dat denken. Maar als de Heere ons laat zien wie we echt zijn dan gaat de grond eruit bij onszelf (ontgrondend werk!). Dan ga je instemmen met Ps. 130: *‘zo gij in het recht wilt treden…’.*

Het Evangelie is dat de Heere de grond in Zichzelf vindt. Het ging net over de boosheid van ons hart. Maar nu gaat het over de barmhartigheid van Zíjn hart. Het is in het Evangelie hart tegen hart. Zie Matth. 18,27 voor het hart van de Heere.

Ik hoef God niet te bewegen om mij te vergeven op grond van iets in mij. De HEERE *ís* allang innerlijk bewogen. Want zo ís de HEERE. Gelooft u dat? Ons gebed is dus geen grond, maar alleen de weg waarop Hij het heil wil uitdelen. Ps. 81 vers 12.

Met een beroep op Gods liefde is het pleit trouwens nog niet helemaal beslecht. De liefde van God laat zich daar zien waar niets meer van Zijn liefde lijkt te spreken: het kruis. Daar vloeit het bloed van het volmaakte Offerlam. Efeze 1,7: *‘In Welken* (Christus) *wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom Zijner genade.’* Christus heeft de straf gedragen en de schuld verzoend. Leerden we het heil met een gelovig hart aannemen?

*3. De vergevingsgezindheid van onderlinge schuld*Het betekent niét: Heere, vergeef ons onze schulden zoals wij onze schuldenaren vergeven (Doet U, zoals wij het doen).

Het is ook niet als pleitgrond bedoeld. Betekent dus niet: Heere, omdat ik mijn naaste heb vergeven, vergeeft U nu dan mij mijn zonden en schuld.

Wat wel? Zie het antwoord in de catechismus. De vijfde bede betekent: Heere vergeef mijn/onze schulden zoals ik door Uw genade mocht leren mijn naaste te vergeven. Als ik door Uw genade de ander vergeven kan, vergeef ook mij dan telkens door diezelfde genade weer mijn schulden.

Door Gods genade worden onze schulden vergeven én maakt Hij ons vergevingsgezind. Vergeven is voor ons een moeilijk iets. Door Gods genade leren we het. We kennen dan ónszelf als de grootste der zondaars. Door het wonder van Gods genade en liefde voor één als ik ben, word ik vergevingsgezind naar de ander.

Als de vergevingsgezindheid in ons hart ontbreekt, is dat een verontrustend teken. Hoe zeer u ook gelijk hebt. We verwijzen nog een keer naar de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. Hij ging met de vergeving aan de haal, maar was ijzerhard richting zijn naaste.

De vrucht van vergevingsgezindheid kan niet gemist worden als we werkelijk van genade leven. Een christen gaat het beeld van Christus vertonen. Dat is zó nodig, dat Hij ons leerde wat in Matth. 6,14-15 staat. Het lijkt een voorwaarde, maar het is een vrucht. Maar één ding is duidelijk: een vrucht die niet gemist kán worden. Hoe kom ik er aan? Door Hem! Maak mij Uw beeld gelijk.

*Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning*
1. Lees Psalm 86,5. Waarom legt de Heere Jezus de bede om schuldvergeving op onze lippen?
2. Hoe leren wij onze schuld voor God kennen en belijden?
3. Herkent u/jij het dat we zo vaak de pleitgrond in onszelf zoeken? Wat voor pleitgronden komt u zoal tegen in uw eigen hart?
4. De grond is Christus’ bloed. Waarom is dat én een diepe vernedering voor ons én een heerlijke bevrijding? (tussen haken: leeft u daar ook echt uit?!)
5. Lees Luk. 17,3-4. Welke voorwaarde lezen we daar om de ander te vergeven?
6. Betekent Luk. 17,3-4 dat de innerlijke bereidheid om de ander te vergeven mogelijk achterwege kan blijven? Zie bijv. Matth. 5,14-15 en Kol. 3,13.

*Voor de kinderen / jongeren*
1. Welke schulden heb jij tegenover de HEERE?
2. Op grond waarvan kan en wil de HEERE jouw schulden vergeven?