# Loven en geloven

Woensdag 8 maart, 19.30 uur – Biddag voor gewas en arbeid

HC zondag 52, vr. & antw. 128-129

**Zingen:** Ps. 121:1 | Ps. 138:3,4 | Gz. 42:1,2,4 (Weerklank) | Gz. E:9,10 | Ps. 116:1,2,3 | Ps. 66:10

**Schriftlezingen:** Johannes 6:65-69; Hebreeën 11:1-6

**Klassieke versie**

*Vraag 128: Hoe besluit u uw gebed?*

Antwoord: Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen: dit alles bidden wij U, omdat U als onze Koning, Die de macht over alles bezit, zowel de wil als het vermogen hebt ons alle goeds te geven; en dit alles opdat daardoor niet ons, maar Uw heilige Naam eeuwig lof wordt toegebracht.

*Vraag 129: Wat betekent het woordje amen?*

Antwoord: Amen wil zeggen: het zal waar en zeker zijn. Want het is veel zekerder dat God mijn gebed verhoort, dan dat ik in mijn hart voel dat ik dit van Hem verlang.

**Eenvoudige versie (dr. W. Verboom)**

*Vraag 128: Wat bidden we met de woorden ‘Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid’?*

Antwoord: Wij bidden U dit alles, omdat we geloven dat U als onze Koning kunt en wilt geven wat goed voor ons is. Ons diepste verlangen is dat Uw Naam daardoor eeuwig geprezen wordt.

*Vraag 129: Wat betekent het woordje ‘amen’?*

Antwoord: Het woordje ‘amen’ betekent: het is waar en zeker. Wij geloven dat ons gebed nog zekerder wordt verhoord dan wij naar die verhoring verlangen.

**Samenvatting van de preek**

Als we stilstaan bij de lofprijzing van het Onze Vader (‘Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid’) en het woordje *amen*, kunnen we dit samenvatten met de woorden: Loven en geloven.

Loven

Het Onze Vader sluit niet af met de woorden ‘om Jezus’ wil’ of ‘in Jezus’ Naam’, zoals wij gewend zijn, maar met het loven van God. Bidden is ook áánbidden, niet alleen vragen. De lofprijzing is de *reden* dat wij dit alles in het Onze Vader aan God gevraagd hebben: dagelijks brood, schuldvergeving, bewaring voor de verzoeking en verlossing van de boze. Het woordje *want* geeft immers een reden aan. Wij moeten met al deze gebeden bij de Heere zijn, omdat van Hem het Koninkrijk is, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid:

* *Want van U is het Koninkrijk* – God is Koning en Hij regeert, ook al lijkt het er soms echt niet op. Daarom mogen en moeten we onze verzoeken tot Hem richten. Onder de schijn van het tegendeel houdt de kerk vast aan de belijdenis dat de Heere regeert;
* *en de kracht* – de Heere heeft de kracht om onze verlangens te vervullen en onze gebeden te verhoren. Daarom zegt Petrus tegen Jezus, als Die hen vraagt waarom ze ook niet weg gaan: ‘Heere, naar wie zullen wij heengaan?’ Er is geen alternatief, want van God is de kracht;
* *en de heerlijkheid tot in eeuwigheid* – nu blijkt bidden inderdaad ook áánbidden te zijn. Als wij alles aan de Heere vragen, ontvangt Hij daarin de eer, want wij erkennen daarmee dat wij Hem nodig hebben. Zoals een vader het heerlijk vindt als een kind naar hem toe komt om hulp, omdat het kind het zelf niet redt, zo is God erin geëerd als wij naar Hem toe gaan.

Dit Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid houden nooit meer op, ze duren tot in eeuwigheid!

Geloven

Dan wijst de HC ons op het woordje ‘amen’. Wij denken er nauwelijks bij na als we dit zeggen, en beschouwen het alleen als een woord om aan te geven dat het gebed (of de preek, of de dienst) afgelopen is. Maar er zit een diepe betekenis in dit woord: ‘het zal waar en zeker zijn’. Amen is dus een woord van bevestiging en instemming (zoals in evangelische bijeenkomsten toehoorders soms ‘amen!’ roepen als ze willen instemmen met wat door de spreker wordt gezegd). Amen: zo is het!

 De Heere Jezus gebruikt het woord amen ook vaak, terwijl het nergens in onze vertaling staat. Dat komt omdat het vaak vertaald is met ‘voorwaar’. Op talloze plekken begint Jezus een gelijkenis, een preek enz. met de woorden ‘voorwaar, voorwaar, Ik zeg u…’ In het Grieks staat er dan: *amèn, amèn*. Voorwaar betekent zoiets als: het is echt waar, houd dit maar *voor waar*, want het is werkelijk zo. Amen heeft alles te maken met zekerheid.

 De HC zegt: amen gaat over de zekerheid van de verhoring van ons gebed door God. Het heeft dus te maken met *geloof*: wij geloven dat God ons gebed hoort en verhoort. Natuurlijk roept zo’n uitspraak vragen bij ons op, want verhoort God inderdaad al onze gebeden? Het is vaak zo anders, is onze ervaring… Lees dan eens Hebr. 11:6: ‘Want wie tot God komt moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.’ Als wij tot God gaan, dat is bidden, dan moeten we twee dingen geloven:

* *dat Hij is* – dat God er is, want hoe vaak is ons gebed geen sleur en beseffen we nauwelijks Wie we tegenover ons hebben? Of is ons gebed zo vol van twijfel en daarom zo weinig overtuigd? Maar als we tot Hem gaan moeten we onszelf inprenten dat Hij werkelijkheid is, dat Hij ons écht hoort;
* *dat Hij beloont wie Hem zoeken* – er staat niet: dat Hij geeft wat wij vragen. Dat Hij altijd doet wat wij smeken. Maar wel: dat Hij beloont wie Hem zoeken. Anders hoef je ook geen biddag te houden, en kun je geen *amen* zeggen.

Een oproep voor als we bidden, op biddag of daarna: heb geloof dat God er is, en dat Hij werkelijk hoort. Leg alles wat je bezig houdt voor Hem neer in het geloof dat Hij ermee doet *wat goed is*. Want Hij alleen wéét wat goed is, en Hij schakelt (jo)uw gebeden in in Zijn plan. Hij is een Hoorder van het gebed!We mogen leren van het Engelse meisje in het droge seizoen. Zij nam Hebr. 11:6 serieus, en kwam niet beschaamd uit.

 In de grondtekst staat het eigenlijk nóg sterker uitgedrukt. Niet: Hij beloont wie Hem zoeken, maar: ‘Hij is *een Beloner* van wie Hem zoeken’. Onze God is een Beloner!

**Gezang 348 (Weerklank)**

1. Om bloesem aan de bomen,

om overvloed aan vrucht,

om vissen in de stromen,

om vogels in de lucht,

om volle korenaren,

om akkers wuivend graan,

om voedsel uit de aarde

roepen wij, Heer, U aan!

2. Om water op het droge,

om groei in de woestijn,

om doorzettingsvermogen

voor wie mistroostig zijn,

om werk voor werkelozen,

om toekomst, hier en nu,

om hulp voor hulpelozen

roepen wij, Heer, tot U!

3. Om goedheid die kan delen,

om brood dat breken kan,

om vrede voor zovelen,

om land voor alleman,

om gulheid die kan geven,

om eigen ommekeer,

om mededeelzaam leven,

bidden wij U, o Heer!

4. Om hoop, geloof en liefde,

om vrijheid en om recht –

dat eindelijk geschiede

al wat Gij hebt voorzegd:

Uw Rijk, Heer, laat het komen,

Uw wil alom gedaan,

dan zal aan alle bomen

de bloesem opengaan!

Tekst: dr. A.F. Troost Melodie: Op bergen en in dalen

**Om over door te denken/praten**

1. Welke rol speelt aanbidding en lofprijzing in uw gebed(sleven)?
2. Hoe moeten wij omgaan met onverhoorde gebeden?
3. Wat betekent het dat God ‘een Beloner is van wie Hem zoeken’?
4. Reageer op het voorbeeld van het meisje met de paraplu.

**Vragen voor de kinderen**

1. Als jij bidt, vraag jij dan alleen dingen aan de Heere of loof jij Hem ook om Wie Hij is? Hoe zou je dat (meer) kunnen doen?
2. Heb jij weleens moeite te geloven dat God je gebeden hoort? Waarom wel/niet?
3. Weet jij nog wat het woordje ‘amen’ betekent?
4. Snap jij dat meisje met de paraplu? Zou jij dat ook gedaan hebben?