**Samenvatting bij preek over HC Zondag 52 vraag en antwoord 127***Schriftlezingen: 2 Kronieken 20,1-12 en Jakobus 1,2-3 en 12-13*

*Inleiding*Een gebed naar Bóven. Zoals bij David in Psalm 3.  *Thema: ‘Gebed vanaf het slagveld!’*

 *1. Onze reddeloosheid in de strijd*Het Onze Vader gaat na de bede om de vergeving van de **schúld** van de zonde verder: *Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.* Verlos ons van de **mácht** van de zonde. Het gebed is als een S.O.S. naar boven.

Inzoomen op het gebed. *Leid ons niet in verzoeking*. Dat geeft een vraag bij ons. Kan God dan in verzoeking leiden om jou het zondige te laten doen? Nee. Zie Jak. 1 vers 13. Wat doet God wel? Hij beproeft de gelovigen. Het doel daarvan is positief. Namelijk dat je door die beproeving heen steeds meer het beeld van Christus gaat laten zien in jouw leven. In 1 Petr. 1,6-7 komen de woorden ‘verzoeking(en)’ (die bedroeven) en ‘beproeving’ (dat ons geloof blijkt te zijn tot lof en eer van God) allebei voor.

De duivel daarentegen is de verzoeker met maar één doel: ons doen vallen in de zonde. Maar de HEERE kan wel de duivel toelaten Gods kinderen te verzoeken. Denk aan Job. Denk aan Christus Zelf Die verzocht werd door de duivel in de woestijn. Christus bleef staande. Hij is de tweede Adam.

Dat kort over de achtergrond van ‘verzoeking’. Verzoeking is gevaarlijk voor ons (*‘waakt en bidt…’*). Wij zijn zwak en kwetsbaar in de strijd van het geloof. Wij kunnen zelf niet staande blijven.

Overdreven…zegt iemand. Met mij valt dat erg mee allemaal. Ken je jezelf dan wel? En weet je wel wat verzoekingen zijn? Is de wet van God wel in jouw hart geschreven? Misschien heeft de duivel geen werk aan ons, omdat we al aan zijn kant staan. Maar dan is het de állerhoogste tijd voor bekering!

Een christen heeft drie doodsvijanden: Duivel, wereld en ons eigen vlees. Ze houden niet op ons aan te vechten. Het tekent onze reddeloosheid in de strijd.

De *duivel*: soms strijd hij met open vizier, soms vermomt hij zich.
De *wereld*: niet de schepping, maar de God-vijandige wereld. Die wil jou aan weg trekken van God. Paulus schreef: *‘wordt dezer wereld niet gelijkvormig’* (Rom. 12,2)
*Ikzelf*: Het eigen ik doet vanbinnen de deuren open voor de verzoekingen van duivel en wereld en zegt kom maar binnen hoor! En na bekering blijft de oude mens taai en vooral dwaas.

*2. De onmisbare hulp van God in de strijd*Wie kan me nog redden in deze strijd? *‘…maar onze ogen zijn op U!’* (2 Kron. 20,12). Hoe helpt de Heere in de strijd? Hij stuurt wapens! Het zijn *geestelijke* wapens. Zie Efeze 6. We richten ons op de Heilige Geest: *‘Wil ons behouden en sterken door de kracht van Uw Heilige Geest.’*

Door de Geest maakt Hij ons van binnenuit weerbaarder. Hij verandert ons.

Behouden en sterken door de Geest wijst ook op Gods Woord. Dat is namelijk het zwaard van de Geest (Ef. 6,17b). Het Woord in een kracht! Zie hiervoor de verzoekingen van Jezus in de woestijn. Hoe pareert Hij satans aanvallen? Door te zeggen: *‘er staat geschreven’.*

De onmisbare hulp in de strijd is tenslotte Christus Zelf. De Geest verbindt ons aan de Heere Jezus. Door Gods Geest is er verbinding met Christus in de hemel. En wat lezen we in de brief aan de Hebreeën? *‘Want in hetgeen Hij Zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan Hij degenen die verzocht worden te hulp komen’* (Hebr. 2,18).

*3. De uiteindelijke overwinning in de strijd*Wat we aan de Heere vragen is dat we niet onderliggen in de geestelijke strijd. Onderliggen in de geestelijke strijd is lévensgevaarlijk. Dat is (voorbeeld voor de kinderen) héél wat anders dan onderop liggen in een stoeipartijtje met pa.

Door de kracht van de Heere in ons leven zullen wij níet onderliggen (de strijd is er wel, maar we gaan niet verloren in die strijd!). Christus bidt: *‘…dat uw geloof niet ophoude’.*

Om te overwinnen schakelt hij ons wel in. We moeten echt strijden, maar wel volkomen in Zíjn kracht (Jakobus schreef: *‘onderwerpt u aan God en wederstaat de duivel*’).

Aan de geestelijke strijd komt een einde. Dat is het laatste stukje van het antwoord: *‘totdat wij eindelijk ten enenmale de overhand behouden.’* Eindelijk: daar klinkt verwachting in door en verlangen in door. En in ‘totdat’ klinkt zekerheid door.

Voor wie is de overwinning zeker? Voor hen die het van Christus verwachten. Voor hen die Hem nodig kregen in de strijd. Die geleerd hebben dat ze het zelf onmogelijk redden. Laten we dit gebed toch niet achterwege laten, maar het gelovig gebruiken.

Jakobus 1 vers 12: *‘Zalig is de man, die verzoeking verdraagt; want als hij beproefd zal geweest zijn, zo zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft dengenen die Hem liefhebben.’*

*Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning*
1. Herkent u/jij dat verzoekingen tegelijkertijd beproevingen kunnen zijn?
2. Hebt u wel eens ervaren dat door de beproeving heen uw geloof gelouterd werd/gesterkt is geworden? Zo ja, hoe?
3. Waarom heeft een christen met verzoekingen te maken in zijn leven?
4. Met welke van de drie doodsvijanden heeft u de meeste strijd?
5. Kunt u/jij er in uw leven van getuigen dat de Heilige Geest u veranderd heeft? (zie laatste regel op de eerst bladzijde).
6. Hebt u wel eens gemerkt dat het “werkt” om te zeggen ‘er staat geschreven?’
7. Hebt u/jij Christus nodig als Hulp in de strijd? Waarom kan Hij ons helpen als geen ander?

*Voor de kinderen / jongeren*
1. Wat is het doel van de duivel als hij mensen verzoekt?
2. Wat is het doel van God als hij mensen beproeft?
3. Welke dingen vind jij een verzoeking? (praat er maar over door met je vader en moeder).