**De ketting van goud**

preek over Romeinen 8,28-30

ter gelegenheid van de openbare geloofsbelijdenis

**Bijbellezing**

* Joël 3
* Romeinen 8,28-39

Bedum, Pinksterzondag 24 mei 2015

 Ds. Marten de Vries

Gemeente van Jezus Christus,

mijn broeders en zusters;

familie, vrienden; gasten,

***Een gouden ketting met schakels***

Hier heb ik een ketting. Een ontzettend schitterend exemplaar. Vierentwintig karaats goud is deze. Zo’n ketting bestaat uit verschillende schakels. Deze zijn mooi groot, dus ook van een afstandje nog wel te zien. Als je van een schakel ergens in het begin naar een schakel verderop wilt, moet je eerst de tussenliggende schakels passeren. Haal je er een schakel tussenuit, dan valt de hele ketting uit elkaar. Dat zou wat zijn met deze prachtige ketting. Hij is trouwens ook niet van m’n vrouw. Die heeft niet zulke dure. Deze heb ik gewoon eventjes geleend. Uit de collectie van Hanneke Oosterhoff.

***‘De gulden keten des heils’***

Ik ga nu een paar van de schakels (of: ‘schalmen’) namen geven. Namen van woorden. Van werkwoorden die komen uit de tekst voor de preek. De ene schakel heet ‘uitkiezen’. Nummer twee ‘bestemmen’. Die daarna ‘roepen’. Vier ‘vrijspreken’. En de laatste – maar even met de oude vertaling – ‘verheerlijken’.[[1]](#footnote-1) (Wij lazen: ‘laten delen in zijn luister’. De Grunneger Biebel zegt: ‘aanzain geven’.) In de Dordtse Leerregels (een van de ‘Drie Formulieren van Enigheid’ achterin ons kerkboek), waar van alles in staat over de ‘uitverkiezing’, heet deze tekst: ‘de gouden keten van ons behoud’.[[2]](#footnote-2) ‘De gulden keten des heils’, zeiden ze vroeger.

***Jezus is het echtheidskenmerk***

Vandaar het thema: ‘De ketting van goud’. Ik zeg straks over elk van de vijf woorden iets. Dat moet wel: eentje achterwege laten is hetzelfde als uit deze kostbare ketting een schakeltje verwijderen: dan is t ie ongeschikt als collier. De woorden staan ook in een bepaalde volgorde: van het een komt het ander. ‘Uitkiezen’ hoort vooraan. En wat is het dat deze ketting van het zuiverste goud maakt? Het echtheidskenmerk van iedere schakel is Jezus! En waarom kun je hem om je hals hangen?[[3]](#footnote-3) Één: ‘uitkiezen’ en vijf: ‘verheerlijken’ passen precies in elkaar. De eeuwigheid maakt de cirkel rond.

***1 Uitkiezen***

***Door God gekozen om te geloven***

Schakel 1: ‘uitkiezen’. “Wie Hij al van te voren heeft uítgekozen…”, zo begint 29. Bijbel in Gewone Taal: “Hij kénde ons al voordat we er waren.” Ook in oude vertalingen wordt het Griekse woord[[4]](#footnote-4) op deze manier letterlijk vertaald. Toch is ‘uitkiezen’ correcter. Uiteraard is het óók zo dat God ons kénde voor we bestonden. Als de Eeuwige had Hij voorkennis van ons. Hijzelf zou ons in leven roepen. Maar ‘kende’ is te mager. Je moet ook niet denken dat God door zijn voorkennis zag aankomen wie zou gaan geloven. Paulus denkt aan mensen, door God gekozen om te geloven.

***‘Tot een levende troost van zijn volk’***

Mensen doen soms moeilijk over ‘uitverkiezing’. Zo van, hoe kun je nou zeker weten of God jou heeft gekozen? Of: is het niet gemeen dat God de een wel kiest terwijl de ander gewoon vet pech heeft? En hoe zit het met die en die die ooit belijdenis deed maar nu niet meer gelooft? Maar dan begrijp je niet waarom en hoe de Bijbel over Gods kiezen spreekt. Dat belijdenisgeschrift waar ik het net over had, die Dordtse Leerregels wél. Citaat: ‘tot een levende troost van zijn volk’.[[5]](#footnote-5) Niet om je báng te maken maar om je houvást te geven.

***Ze hebben het niet van zichzelf***

Begin niet met de eeuwigheid. Ga uit van hier en nu. Word je uitgenodigd om in Jezus te geloven? Dat is geen toeval. Dat gaat terug op Gods bestemmingsplan voordat de wereld bestond. Toen al besloot God dat Hij jou wilde kennen als zijn bloedeigen kind.[[6]](#footnote-6) De zeventien jongeren die belijdenis doen hebben dat niet van zichzelf. Wel van de Heilige Geest, eeuwen tevoren door Joël aangekondigd: “De HEEER zegt: ‘Ik zal mijn Geest geven aan oude en jonge mensen.’” Die zo’n twintig jaar terug bij hun doop beloofde hun ‘de schatten van Christus’ ‘tot hun persoonlijk eigendom’ te maken.

***2 Bestemmen***

***Niet de énige maar de oúdste Zoon***

“In Christus heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen,” zo begint de brief aan Efeze.[[7]](#footnote-7) ‘In Christus’ dus, hè? Stel dat er stond: ‘Jou tevoren kennende heeft God eeuwen geleden zijn oog op jou laten vallen.’ Iedereen met een greintje zelfkennis zou dan onmiddellijk beginnen te twijfelen. Maar het was om Jézus’ wil. Het was Gods vooropgezette bedoeling om jou aan Jezus te binden. Hij had je – schakel 2 – ‘tevoren ertoe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zóón’. Zodat die niet de énige maar de oúdste Zoon in het gezin van Vader zou wezen.

***God heeft een plan met jou***

God heeft een plan met jullie. Gaf talénten, om jezelf te ontwikkelen. Maar vooral zijn Zóón, om in relatie met Hem te leven. Het is zijn bedoeling dat je één bent met Hem die mens, dus: zoals jij werd. Hij wil jou aankijken op Jezus’ daden. Maar ook dat jíj daadwerkelijk op Hem gaat lijken. Jezus heet ‘Gods beeld’[[8]](#footnote-8): in Hem zie je God. Jij mag op jouw beurt Jezus weerspiegelen. Zodat jij, als zíjn ‘evenbeeld’, Góds ‘evenbeeld’ wordt – zoals Hij Adam schiep.[[9]](#footnote-9) Sinds eeuwen ziet God aan de horizon (een woord, verwant aan ‘bestemmen’)[[10]](#footnote-10) jou in Jezus’ verlengde.

***3 Roepen***

***Jezus nodigt jou uit***

Zonder ‘uitkiezen’ en ‘bestemmen’ geen ‘roepen’ – schakel 3. Andersom, ‘roeping’ gaat terug op ‘bestemming’, op grond van ‘verkiezing’. Jullie belijden straks jullie liefde voor God. Hieruit blijkt dat jullie ‘volgens Gods vóórnemen geroepen’ zijn – 28. Lianne: “God heeft voor mij gekozen, en ik kies voor God.”[[11]](#footnote-11) Zoals de verkiezing ‘in Chrístus’ was, en jullie bestemming: ‘één zijn met Chrístus’, heeft Gods ‘roeping’ alles met Jezus te maken. ‘Roepen’ is niet ‘schreeuwen’, eerder ‘oproepen’, ‘uitnodigen’. Geheel volgens Gods plan nodigde Jezus jullie uit: “Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.”[[12]](#footnote-12)

***Gods roepstem op allerlei manieren***

‘Roepen’. Staat ook Dennis’ tekst. Hoe doet God dat? Dat kan op allerlei manieren. Niet alleen in de kerk – al is het wel de bedoeling van de preken dat Gods stem klinkt.[[13]](#footnote-13) Misschien wel om je ter verantwoording te ‘roepen’. Gods ‘roepstem’ kwam tot je door je opvoeders. Ouders in de eerste plaats, onderwijzend personeel van een christelijke school. Het gebeurt dat Jezus jou benadert door middel van een vriend of vriendin. ‘Hé joh, ga es mee naar de kerk. Misschien is het iets voor jou?’ In voor het evangelie gesloten islamitische landen maakt Jezus gebruik van radio of internet.

***‘Het antwoord waar God op wacht’ (Rick)***

De vraag is niet: ‘voél ik me geroepen?’ Daar hadden we het afgelopen week over, bij de voorbereiding van deze dienst. Hoe vaak hield jij je doof voor zijn vriendelijke uitnodiging? God riep je al bij je doop. “Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij,!” zei God tegen Israël in ballingschap.[[14]](#footnote-14) Een prachtige tekst die op veel doopkaarten staat. Mooi dat Petra juist déze tekst heeft gebruikt vandaag. Geduldig blééf Hij roepen. Tot jij ‘ja’ zijn. God wachtte erop, stelt Rick. Jezus roept zijn gemeente ook vanmiddag samen. En is teleurgesteld wanneer je Hem láát roepen.

***4 Vrijspreken***

***God vergeeft mijn ‘domme acties’***

Schakel 4: ‘vrijspreken’. ‘Gerechtvaardigd’, lazen we vroeger. Hebben we dan vrijspraak nodig? Is dat geen ouderwetse catechismusvraag: “Hoe bent u rechtvaardig voor God?”[[15]](#footnote-15) Zit de jeugd daarmee? Kunnen we het niet beter hebben over óf God bestaat? Over hoe Hij zoveel ellende kan toelaten? “Ik ben dankbaar”, zei iemand bij de voorbespreking, “dat God mijn ‘domme acties’ vergeeft”. Een ander: “Later word je je bewust van je fouten. Fijn dat ik in Jezus mag geloven.” Zie het boekje. Alieke: “Ik mag bij God komen met mijn fouten.” Judith: “God zal er voor ons zijn, ondanks dat wij fouten blijven maken.”

***Alles dumpen bij het kruis***

Het leeft dus. Veel mensen hebben onvrede in zichzelf. Ook mensen die hun ‘ellende’ niet kennen ‘uit de wet van God’.[[16]](#footnote-16) Je hebt spijt van dingen die je gezegd hebt. Zaken die je niet terug kunt draaien. Waar je anderen of jezelf mee beschadigd hebt. Je kunt proberen ervoor weg te lopen door de schuld bij anderen neer te leggen. Of bij God – ‘als Hij bestaat’. Wat is het heerlijk dat je alles bij het kruis mag dumpen. “Als rechtvaardig wordt aangenomen op grond van je geloof en leeft in vrede met God, door je Heer Jezus Christus”, hoofdstuk 5.[[17]](#footnote-17)

***5 ‘Verheerlijken’***

***Het slechtste voor Jezus het beste voor jou***

Tenslotte, schakel 5: “Wie Hij heeft vrijgesproken, heeft Hij nu al laten delen in zijn luister.” Je weet niet wat je tegenkomt. Tonnis noemt ‘zowel goede als slechte periodes’. Corine over ‘als ik het moeilijk heb’. Christi over ‘bergen’. Maar ‘voor wie God liefhebben’ ‘draagt alles bij aan het goede’. God gebruikt het. Niets bederft zijn bestemmingsplan. Denk aan Jezus zelf. Hij werd – vanmiddag klinken deze woorden uit Handelingen 2: ‘uitgeleverd overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis’ – heb je dat woord weer![[18]](#footnote-18) Door het allersléchtste wat Hém is aangedaan: zijn kruisiging, overkomt jóu het allerbéste: Gods onvoorwaardelijke – Matthijs – hartverwarmde – Marlien – liefde.

***Een schakel in een onbreekbare ketting***

‘Nu al laten delen’. Dat staat zo vast dat Paulus een verleden tijd bezigt. Al was de nieuwe hemel en aarde waarover István schrijft al realiteit. Het is de troost van de uitverkiezing. Je hoort bij Jezus, citeert Chris. “Je hoeft niet bang te zijn voor de onzekerheden die er zijn”, getuigt Yvonne. Waarom niet? Gods jawoord gaat uit boven dat van jullie. “’k Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God”, zegt Erwin. Terecht. Hij laat jou niet vallen. Martina ‘bevestigt’ haar doop. Rienk zegt er ‘ja’ op. Jouw jawoord is een schakel in een onbreekbare ketting van goud.

Amen

1. NBG-’51. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dordtse Leerregels I, Veroordeling van de Dwalingen 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Vergelijk Spreuken 6,21. [↑](#footnote-ref-3)
4. ‘προγινοσκω’. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dordtse Leerrgels I.14. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zie ook de betekenis van het (werk)woord in Romeinen 11,2; I Petrus 1,2. En ‘γινωσκω’ in Galaten 4,9. En van ‘ידע’ in Genesis 18,19; Jeremia 1,5; Amos 3,2. [↑](#footnote-ref-6)
7. Efeziërs 1,4. [↑](#footnote-ref-7)
8. II Korintiërs 4,4; Kolossenzen 1,15. [↑](#footnote-ref-8)
9. Genesis 1,26.27. [↑](#footnote-ref-9)
10. ‘προοριζω’. [↑](#footnote-ref-10)
11. I Johannes 4,19, István. [↑](#footnote-ref-11)
12. Matteüs 11,28. [↑](#footnote-ref-12)
13. Romeinen 10,15.17 met Jesaja 52,7. [↑](#footnote-ref-13)
14. Jesaja 43,1. [↑](#footnote-ref-14)
15. Heidelbergse Catechismus 23.59. [↑](#footnote-ref-15)
16. Heidelbergse Catechismus 2.3. [↑](#footnote-ref-16)
17. Romeinen 5,1. [↑](#footnote-ref-17)
18. Handelingen 2,23: ‘προγνωσις’. [↑](#footnote-ref-18)