**Het verliezen van verlossing in de brief aan de Hebreeën**

 Justin Johnson

Het verliezen van verlossing is een ernstige controverse in het Christendom. Kunnen mislukking en zonde, nadat we Christen zijn geworden, leiden tot Gods afwijzing of is verlossing veilig zonder prestatie?

Beide partijen in het debat beschikken over duidelijke Bijbelverzen om hun standpunt te ondersteunen. Leraren van zekerheid met betrekking tot redding/verlossing claimen de verzen die spreken over Gods genade en onfeilbare beloften. “Verliezers” van redding/verlossing claimen verzen over Gods oordeel en de voorwaarden om te volharden, vrucht te dragen, vast te houden en te werken om die beloften te ontvangen.

Welke verzen zijn juist? Het antwoord voor de dispensationele Bijbelgelovige zijn zij allemaal juist voor degene............ “**aan wie ze zijn geschreven**”.

Het dispensationele antwoord

Deze verwarring komt, net als vele andere, voort uit het onvermogen om de Bijbel, naar de bedelingen, te begrijpen. Dispensationele Bijbelstudie maakt gebruik van context, tijd en publiek om verzen met elkaar in overeenstemming te brengen die anders, letterlijk genomen, met elkaar in strijd zijn.

Het is dan ook geen verrassing dat deze controverse kan worden opgelost door het erkennen van het dispensationele verschil tussen Israël en de kerk. Meer specifiek moeten de brieven van Paulus aan de kerk “recht gesneden” worden van de Hebreeuwse brieven aan Israël.

**Als de brieven van Paulus de plek zijn waar mensen leren over verlossing uit genade, volmaakt in Christus, dan is de brief aan de Hebreeën de plek waar mensen naartoe gaan om hun verlossing te “verliezen”.**

Redding Nu

Alleen de brieven van Paulus bevatten de leer van Jezus Christus volgens de verborgenheid: de leer, de positie en het voorbeeld van de kerk van vandaag.

De brieven van Paulus bevatten ook de krachtigste uitspraken over de huidige verlossing uit genade zonder werken, voorwaarden of onvervulde beloften. Volgens de verborgenheid wordt de verlossing gevonden in de huidige bedeling van genade, volmaakt in Christus.

Redding aan het einde

De Hebreeuwse brieven bevatten de leerstelling over het overblijfsel van Israël dat vervolging doormaakt in afwachting van de komst, van het aan hun beloofde, koninkrijk.

De Hebreeuwse brieven bevatten ook de sterkste uitspraken over toekomstige verlossing, afhankelijk van volharding, werken en prestatie tot het einde. De reden dat het klinkt alsof de Hebreeën de verlossing kunnen verliezen, is dat voor hen de verlossing gevonden wordt in de toekomstige vervulling van de verbondsbeloften.

Ze hebben de beloofde verlossing nog niet ontvangen, en tot die tijd kunnen ze hun toekomstige aanspraak daarop verliezen.

Van de brieven die aan het overblijfsel van Israël zijn geschreven, bevat het boek Hebreeën de meeste waarschuwingen over het niet ontvangen van wat hen was beloofd. Hieronder vindt u een onvolledige lijst met dergelijke waarschuwingen.

Hebr. 1:14:--Engelen dienden Israël. Israël zal erfgenaam van de verlossing zijn. De redding van Israël ligt nog in de toekomst.

Hebr. 2:1-3: --De Hebreeën werden aangespoord er acht op te slaan, opdat zij het zich op geen enkel moment zouden laten ontglippen, het oordeel zouden ontvangen en de redding verwaarlozen.

Heb 2:8 – De Hebreeën zagen het beloofde koninkrijk nog niet, ze moesten wachten.

Heb 3:6 – Wil Israël het huis van Christus zijn, dan moet men volharden tot het einde.

Heb 3:7-12 – De Hebreeën konden de levende God verlaten en de rust niet ingaan.

Heb 3:14-19 – Hebreeën zouden deelgenoten van Christus kunnen zijn als zij tot het einde volharden.

Heb 4:1 – Hebreeën moeten vrezen dat zij niet aan de belofte van rust zullen voldoen.

Heb 4:11 – De Hebreeën werd verteld dat ze moesten werken om die rust in te gaan.

Heb 4:16 – Het gelovige overblijfsel had nog steeds meer genade nodig in tijden van nood (vergelijk met 2 Kor. 12:9).

Heb 6:4-6 – Het is voor verlichte Hebreeën onmogelijk om vernieuwd te worden na hun afvalligheid.

Heb 6:7-8 – Als ze geen vrucht dragen, worden ze afgewezen, vervloekt en verbrand.

Heb 6:10-12 – Hun zekerheid bestond uit geloof en geduld tot het einde.

Heb 6:14-15 – Hebreeën citeert Gen 22, wat Jakobus gebruikt om de noodzaak van werken te bewijzen.

Heb 9:28 – De redding komt voor de Hebreeën wanneer Christus voor de tweede keer verschijnt.

Heb 10:24-29 – Doe het goede, want er is geen offer meer voor de zonden dan oordeel.

Heb 10:36 – Hebreeën ontvangen de belofte nadat ze geduldig de wil van God hebben gedaan.

Heb 10:38-39 – Terugval is afwijzing, vooruitgaan is verlossing.

Heb 11:13 – Het Hebreeuwse voorbeeld zijn degenen die in geloof stierven en nog geen beloften ontvingen.

Heb 12:11-14 – Zonder kastijding en heiligheid zal niemand de Heer zien.

Heb 12:15-17 – Een waarschuwing tegen het falen van de genade van God, het verkopen van hun geboorterecht en het afgewezen worden.

Heb 12:25 – Er is geen ontkomen aan de toorn van hem die vanuit de hemel spreekt.

**Het negeren van de dispensationele context van Hebreeën veroorzaakt verwarring aangaande de verlossing. De brief aan de Hebreeën is waar mensen naartoe gaan om hun huidige bezit van verlossing te verliezen en daardoor de bedeling van de genade van God, voor vandaag, te verwerpen.**

De Hebreeënbrief moet op de juiste manier recht gesneden worden van de brieven van Paulus aan het Lichaam van Christus als de mensen tenminste Christus duidelijk willen zien in overeenstemming met de verborgenheid (Ef. 3:9).

*“En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;*