**Samenvatting preek NGB artikel 1** *Schriftlezing: Markus 12,28-34*

*Inleiding*De schrijver van de NGB (1561) is Guido de Bres. In de geloofsbelijdenis zet Guido de Bres in 37 artikelen uiteen wat gereformeerde christenen geloven. Op 45-jarige leeftijd wordt hij veroordeeld tot de dood door ophanging.

*Thema: “Een gelovig loflied op God”*

*1. Dat God (er) is*Artikel 1 van de NGB heeft het wel eens zwaar te verduren. Afstandelijk. Een studeerkamerbelijdenis. De inzet van de NGB is inderdaad een andere dan die van de HC (‘Wat is uw enige troost…?’). Maar is de geuite kritiek terecht? Nee, dit is een gelovig loflied op God te midden van verdrukkingen waar we ons geen voorstelling van kunnen maken.

En kijk eens naar het begin: *‘wij geloven allen met het hart en belijden met de mond.’* Het is een gelóófsbelijdenis! Dit is gebaseerd op Rom. 10,9-10 (geloven met het hart dat God Zijn Zoon uit de doden opgewekt heeft en de Heere Jezus belijden).

Dit eerste zinnetje van de belijdenis is echt Bijbels. En is impliciet een veroordeling van hoe het ging in de Rooms-katholieke kerk. Daar is geloven en belijden namelijk van ondergeschikt belang. Behoren wij al tot die ‘allen’?

We geloven en belijden *‘dat er is een enig en eenvoudig geestelijk Wezen, Hetwelk wij God noemen.’* Dus niet: wij bewijzen of wij hebben onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat... Nee, wij geloven en belijden dat God ís. Dat God léeft.

*God is énig.* Er is één God. De Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

*Eenvoudig.* Er zijn in God geen tegenstellingen zijn. De Heere is niet met Zichzelf in tegenspraak. Dat lijkt voor ons soms zo te zijn. Wie God is, wordt ons in Christus zeer helder geopenbaard. Gerechtigheid en barmhartigheid ontmoeten elkaar.

Eenvoudig betekent ook dat er geen samenstelling is in God. En ons hart dan? *‘neig mijn hart en voeg het saam!*

*Geestelijk Wezen.* Hij is ongeschapen. Hij heeft het leven in Zichzelf. Van niemand is God afhankelijk.

*Hetwelk wij God noemen.* De Nederlandse vertaling is niet fraai. Dan kom je bij het gevaar God te belijden als Iets en niet als Iemand, als een Persoon. De NGB is geschreven in het Frans. De Bres schreef: *laquelle nous appelons Dieu.* Dus niet ‘hetwelk’ of ‘dat’ maar ‘die’ en ook nog eens met een vrouwelijke verwijzing. Dat laatste is opvallend. Misschien was Guido de Bres zo omringd door Gods liefde en barmhartigheid dat hij zich gedrongen voelde om dat vrouwelijke woordje te gebruiken.

*2. Om Wie God is*Het gaat hier om eigenschappen van de Heere. Ze zeggen ons dus iets over Wie God ís. Over hóe God is (ook genoemd: de deugden van God of Gods volkomenheden). Het gaat om volmaakte, volkomen eigenschappen van de volkomen God!

*Eeuwig.* Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid God. Vader, Zoon én Heilige Geest zijn er altijd geweest en zullen er altijd zijn. De eeuwige God heeft Zijn Zoon gezonden in de volheid van de tijd.

*Onbegrijpelijk*. God is in de hemel en wij zijn op de aarde. In het Bijbelboek Job staat: *‘God is groot, en wij begrijpen het niet’* (Job. 36,26)*.*

*Onzienlijk*. Hem heeft geen mens gezien en geen mens kan Hem zien (en leven). Het gaat in de Bijbel telkens om het hóren. Hoort en uw ziel zal leven. In Christus toont God Zich! Verwijzingen naar Kol. 1,15 en Joh. 1,18.

*Onveranderlijk*. Dat is zo’n troost voor een kind van God. Hij is de Getrouwe. Hij blijft Dezelfde. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. Hij is de Rotsteen van ons heil. Maar ook onveranderlijk is Zijn oordeel…! Onveranderlijk betekent niét dat Hij onbewogen is (zie bijv. Jer. 18).

*Oneindig.* De hemel der hemelen kan Hem niet bevatten! (2 Kron. 2,6).

*Almachtig*. De Heere gebruikt Zijn almacht altijd met wijsheid en liefde. Doelgericht, naar Zijn wil. Ze staat ten dienste van de voortgang van Zijn werk. De bouw van Zijn kerk. De zaligheid van Zijn uitverkorenen.

*Volkomen wijs*. Wijsheid in schepping (Ps. 104,24). Wijsheid in het leiden van deze wereldgeschiedenis. Wijsheid in de herschepping (1 Kor. 1,24).

*Rechtvaardig.* In al Zijn weg en werk! Zie bijv. ook Gen 18,25. Hij is *goed* (Zie Psalm 136).

*Een zeer overvloedige Fontein van alle goed.* Hij is de Bron van heil. Hij is de uitdeler van heil, redding, behoud. Voor het woordje fontein, zie Zach. 13,1. Christus’ bloed is ten diepste die fontein die reinigt van zonde en ongerechtigheid. Nooit is de bloedfontein opgedroogd. Zie ook DL II,3.

*Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning*   
1. Wat is het verschil tussen NGB 1 belijden als waarheid op zich en NGB 1 te belijden door het geloof?

2. Zou u ogenschijnlijke tegenstellingen in de Heere kunnen noemen?

3. Waarom raken wij de weg kwijt als wij buiten Christus om proberen God te ‘begrijpen’?

4. Herkent u de neiging om tóch buiten Christus om God te willen begrijpen? Hoe komt het dat die neiging er zo diep zit ingebakken?

5. Hoe troosten u/jou (bijvoorbeeld) Gods eeuwigheid en Zijn almacht?

6. Geloven wij in de Heere als een zeer overvloedige Fontein van alle goed? Of komt u ook wel andere gedachten in uw hart tegen over de Heere?

*Voor de kinderen / jongeren*

1. Wil de Heere dat wij echt kunnen snappen en doorgronden wie en hoe God is?

2. Wat vond jij uit de tweede gedachte heel bijzonder om over God te leren? Waarom vond je dat?

3. Kun je ‘begrijpen’ dat Guido de Bres helemaal niet bang was toen hij tot de dood veroordeeld werd? Praat er eerst maar over door thuis. En zoek dan maar eens op: Fil. 1,21-23.