Geo.4:1,5
13.130:3.2.

Itect you hand in fou Beeseen " $\begin{aligned} & \text { Kxt. Brodag } \\ & \text { H1an. } 43\end{aligned}$
Good.1. 1-12
Ges. 39: 5
Ex. H: 6 - Sreek jou hand in yon beeseur.
Dag van verasting hepaal dewn thed. Ha aculg v. d. tastande in vock a therk as gevaly va. oiolog Doel ise soseer oin te dink acu wer. buite as $\rightarrow$ an toestande huine ie lave, Kerk, geme, hant.
 ram dit as plig nakom vir mie as behafte ver. Ha. week oosigg oor al die afdehings vo leue rau ons kenk, land : noem hulle. Ho dit alles sacumat + ura: Nene, wat is $u$ oordelel my roek, my Kerk, ny geme my eie lave? Hem, wat duik u van my? lis is dag velin die' then na ons, soos na Thases koun + sì: Steek Jon hana in jon bosun "
I On nobiatsha ad. hig te binig
II On nave veroating tewerg to bing
III On algehele uernumurig te bewertistolhig.
I Die Uelaatshd wat Binue Skeril: Die melaatse hand ran Moses teken van innertitce ouremihd Moses of voraand groot talk boup boe tryfel ${ }^{*}$ onsekwhd oor die werk: bavg, hevres, sin wie Kaus, geen geloof ventrine in sy hlaef ${ }^{\text {in }}$ in sy God. Hown die bevel of d die ther aan thoses mie drid. waak: thoses, die macilith a is nie fon tigfel miedis fon sonde. Anige in fon nie reg viefon hart is melaats (Moses dirk teng alu ie sondige: verleter: sy optiede in g .)
$\rightarrow$ On Am as ttere ymekraar: - gees van tugfel, vrees, Onsetterkd cor toikomo Wou?

Groat werk te doen die unag van sonde. Is dit nie aok die leatede wat by ons Koun spook? Duge wat our aankla voor good? Qs ons diuk aan teatand in kent i ri land, afna: Wat diuk d. ons?
a) Kertchith leme: Pon verwag het dat a. onnens' rd. Wêr, die afhen $r$, die verantagsamineg van Sy gehooie by ono foorgeat. uitwertaieg, sou gehad het: Kenke voller to dit so? Wat mind ono $\rightarrow$ dordel prodiken Ungland: mens ina ponsef: hedoce hy nie suiakien S. A.?
 plesier hiid ons betral, tyd, aaudag, geld: Thatc apofferinge om afu dorp-toe te Komher. Jondae? Stel ons gemete. gerns deur besock of $k$ toe - (solaut wek fatroulik \& ordenthk byk vorr nense) Vergeet ou te tra: Wat dirk $\theta$ ? hie ook metaato?
 leme: Hoe staan dit dave? wèr Here sê dit gaau goud?
(iii) Getrienis na brite: frat diuk die wen. hicte van ons? Hae oordecl hulle oor ons? Son newwag, rok mett req, dat die groepie leve in gencente die loon ie $d$ - genvenskap sal aangee: dat gees r. Lus dap i distite, sy tave + beat, nul oed loat van Lxt. mitgaan dour xtene bepaal word $\rightarrow$ Kur. is dif oo? thoct ous nie nuet shaan te hely dat dit soms net $d$. Ftoorg. so wie? Dat i.p.r. dat ons bues. bei, hulle nir ons? Hulle ans bolg - ons hulle haboop thie then

Nf. geselige leme, ons ontspanming $v$ Alesier - Nêxens groter geluntha nir getwenis as Ktur- uorms groter gevaar: to dit altge die gees VAt. wat Gaar heers? beep ons as xtene se teend dú gees aan? As ons ons te buite gaan Ao dit aculs gee tot huise. triste, losh c, \& ougehorsarwhd ? bat moet ous laidew $x$ fongmence $d / r$ diutt?
Pol. leve: Ons boescunso
denr oorlog. Hkn bid hir oorrog die kantander auder kant. Koe kan God hoor? Hare gehed. - Hou ahual fewste, roen opons Kt. vaoronew, Klop onssey op die skoners $t$ hoen ons goui Afikancis! (Soos Pode-iracur: Gods witaerkore neet)

- Helaato!

I6 Behocfte: Verootmaediging: Whou lheer dit gedoen? then Howes sy vextede laat sien, hio in al oy ware Clenre: die camenflage nerghak Qus ook: (i) begstem v. alle halshd, hoogua, evidunk, selfterredenha: gees vau ek is beter, yeker, grotes as auder. yoe van tuitit $y$ benoordehing lu/ in ons so maklik herval . Tot del. bunt Koun maar ons in al ons naakte skuld staan noor Gad: asof ons lie sonde is. balk in audir se oog sock ur. at ons eic sonde maak = hesef A Asook tuy stuld ek oot deel d/aan! Yeen xig on Nhppe op ander te gooi ui! $\rightarrow$ hei tot berootmaediguig : openhke skuldhelydemis: hees ny soudaar geradig!

III Beloft: Vermuning: Steek jon haud wew mi fon bresem" thoses maes hps evs sin nie al oy ongeregtighd, sy vootrarended, sy soek on dinge seef reg te maak, sy rock op oy mavier han lei : with heep. Tor hy soner getem het, Hou die bene hom gebinite - hie voor die tyd. Sy hand, ees nutaato, hon rein! Bungs van:
a) Inneal. verandering: mure gees in biineste, nuas gesindhd hant. tere belof. dit - wat beteken dit nie vir ons on dop to lou wie! Jit tog die Kem:
b) trond. bealossing: Leier in naamer. $\theta$ nityaan on voek te ventos. yod ook sulke manne stmur on ono wit die mag N.d. Bose te kyy!
c) Elgehele hervarming: Leme kerk $*$ stait, sending, anmesorg, obvoeding - alle geheide van ons lanes. Jow nadu Kom a an niterid. doelv $\theta$ : Kour. A. Mevele op Carde.

## "STEEK JOU HAND IN JOU BOESEM"

'n Prediker in Engeland het onlangs hierdie treifende woorde geskrywe, en dit pas ons cm onsself in die lig daarvan te beskou:
,,Ons was 'n plesier-soekende volk wat Gods dag onteer het deur ons pieknieks en baaiery. Vandag is die strande gesluit en baaiery en pieknieks belet.
,,Ons het motorritte verkies, liewer as om die kerk te besoek. Nou kan ons ons motorkarre nie gebruik nie, weens gebrek aan brandstof.
,OOns het ons nie gesteur aan die kerkklokke wat ons genooi het na die huis van God nie. Nou mag die klokke nie lui nie, anders as in waarskuwing van 'n dreigende inval.
,,Ons het die kerke half leeg laat loop wanneer hulle vol aanbidders moes gewees het. Nou lê honderde kerke in puin en as.
„Ons wou nie luister na die weg van vrede nie. Nou word ons gedwing om te luister na die weg van oorlog.
,"Die geld wat ons nie wou gee vir die werk van die Here nie, word nou van ons afgeneem deur belastings en hoër lewenskoste. N.
„Die voedsel waarvoor ons versuim het om dankie te sê, is nou onverkrygbaar.
,,Ons dienste wat ons nie vir die Here wou aanbied. nie, word nou van ons geëis in konskripsie deur die staat.
,,Ons het geweier. om ons lewens onder die beheer van God te stel. Nou word ons verplig om onder die beheer van die staat te lewe."
,"God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai" (Gal. 6:7).

