Tekst:Zondag 4

Datum:zondag 2 september 2012

Thema:God handhaaft Zijn wet

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

In de zaak van Anders Breivik is het vorig jaar tot een uitspraak gekomen. Anders Brevik – u weet wel – dat is die Noorse terrorist die in de zomer van vorig jaar eerst in Oslo acht mensen van het leven beroofde en vervolgens op het eiland Utoya 69 voornamelijk nog jonge mensen doodschoot. Hij kreeg van de rechter afgelopen maand een straf opgelegd van 21 jaar cel. Strafjaren die nog kunnen worden verlengd zolang hij als een gevaar voor de samenleving blijft gelden. Eenentwintig jaar omdat – en het dat was het meest opmerkelijke aan de uitspraak – Breivik niet minder toerekeningsvatbaar of ontoerekeningsvatbaar werd gerekend. Volgens de rechter was hij bij het volle bewustzijn en werd hij niet gehinderd door psychische aandoeningen. Doelbewust en koelbloedig die 77 mensen heeft vermoord.. De reactie van breivik op dat vonnis was even weerzinwekkend als zijn daad. Hij was namelijk tevreden en er zelfs trots op dat hij door de rechtbank volledig toerekeningsvatbaar werd verklaard. Want hij wilde staan voor wat hij gedaan had. Hij wilde staan voor die moordpartij en hij zag het als een erkenning dat de wet in zijn volle omvang en kracht ook op hem van toepassing zou zijn. Waar anderen zich nogal eens graag verschuilen achter dat woord ‘ontoerekeningsvatbaar’ daar wilde hij graag alle verantwoordelijkheid voor zijn misdaad dragen..

De wereld waarin mensen als Breivik rondlopen als een soort verpersoonlijking van het kwaad – het kwaad dus dat een zichtbare gedaante heeft gekregen in zo’n mens die vervuld is van haat en van moordgedachten – die wereld laat intussen wel een zondebestaan zien waarvan niemand kan zeggen: maar daar heb ik geen deel aan. Daar hoor ik niet bij. Daar ben ik er niet één van. En het kwaad dat in zo’n massamoordenaar tot uitbarsting is gekomen is een kwaad waarvan ook niemand zeggen kan: maar zulke gevoelens koester ik niet. Zo’n moordenaar ben ik niet. Want dat zijn zonden waar mijn leven tot nu toe gelukkig nog helemaal van is vrij gebleven. Zo bén ik niet. Als u nog een blaadje terugslaat dan leest u iets anders, namelijk dat ik – ik!! – naar mijn aard erop uit ben om God en mijn naaste te haten.. Zo ben ik dus wel. En dat geldt voor iedereen. Zo groot is onze ellende en zo diep gaat die ellende. Zo verdorven ben ook ik door die zonde geworden. Ik ben uit op elk soort van kwaad – als God het niet verhoedt en mij opnieuw geboren doet worden..

Daar gaat de catechismus nu nog één Zondag op verder. Op die omvang en de diepte van de ellende, zoals dat al is aangekondigd in Zondag 2. Alleen, nu neemt de belijdenis ons niet meer mee naar de schuldvraag maar zet ze ons vooral de consequentie neer. Want wij staan met die zondige aard en die overtredingen niet onder een onpersoonlijke wet, maar onder een zeer persoonlijke Wetgever voor wie we verantwoording moeten afleggen. Wij staan voor God. En we kunnen niet meer zeggen dat we niet beter wisten. Dat we van de liefde nog nooit gehoord hadden. Want we zijn juist tot dat doel gemaakt – zagen we vorige week. Geschapen om lief te hebben naar het profiel dat God ergens in de eeuwigheid heeft opgesteld, lang voordat de mens er was. We kunnen dus niet zeggen dat wij niet beter wisten of de wet niet kenden want God heeft die wet ons in het hart gelegd. Alleen – hoe gaat de HERE daar nu mee verder. Wat is Gods antwoord, zo zou je Zondag 4 wel kunnen samenvatten. Wat is Gods antwoord op het hoogverraad van de mens: de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God begaan is. Hoe gaat de HERE om met de ongehoorzaamheid aan Gods wet ten leven? We staan als het ware in de rechtszaal en de eerste vraag is: houdt God, de Rechter van hemel en aarde ons voor toerekeningsvatbaar..?

Thema: God handhaaft Zijn wet

1. De kracht van de wet
2. De ernst van de wet
3. De oorsprong van de wet

1. De kracht van de wet

Ben ik toerekeningsvatbaar? Dat is een vraag – broeders en zusters – waar wij allemaal van tijd tot tijd mee kunnen worstelen. Want het kan wel zo zijn dat God Zijn wet handhaaft, maar ik kan die wet nu eenmaal niet meer gehoorzaam zijn. Pleit mij dat dan toch niet enigszins vrij van overtreding? Natuurlijk, te gek moet het niet worden en mensen als Breivik verdienen in de ogen van heel de mensheid ook zo’n zware straf, maar als je toch enigszins fatsoenlijk leeft en het komt niet verder dan een parkeerbonnetje in je leven, moet de HERE dat mij dan vandaag zo zwaar aanrekenen dat ik aan lichaam en ziel met de eeuwige straf gestraft zou worden.? Ben ik niet een klein beetje te verontschuldigen, als achter- achterkleinzoon en achter- achterkleindochter van Adam..?

Weet u, als je met die vragen worstelt en rond de vragen naar wat recht is en eerlijk is je bezig houdt met je leven voor de HERE dan moet je in de eerste plaats beginnen bij wat bij God recht is. En als je dan begint bij de vraag wat bij God recht is, dan moet je niet beginnen te zeggen dat de HERE volkomen gelijk heeft dat Hij misdadigers straft maar dan moet je beginnen bij het allereerste begin. Het begin zoals we dat bij Zondag 3 met elkaar hebben mogen zien stralen. Het begin van een werkend God die naar Zijn eeuwig besluit de schepping vorm geeft. Om uiteindelijk op de zesde dag naar Gods profiel die mens te boetseren als een levende ziel. Met als bestemming en doel om het antwoord aan de HERE te geven op en namens Zijn schepping. God maakte de mens zo en Hij gaf de mens zulke gaven dat die mens zijn taak verstond en vervulde en God bejubelde. O HERE, hoe talrijk Zijn Uw werken; Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. O HERE, onze HERE, hoe heerlijk is Uw naam over de ganse aarde..

God schiep niet een individu. God schiep niet alleen maar Adam, die daar op zichzelf stond en alleen maar voor zichzelf sprak. Nee, God schiep de mens. De mens als een levend wezen. Een levende ziel. En met Adam mee kregen wij dus allemaal die gaven en kregen wij allemaal die opdracht om God te verheerlijken en lief te hebben met heel ons leven.. Al vanaf het allereerste begin stond Adam niet op zichzelf. Maar hij stond daar als de eerste van een hele lange rij na hem. Het is – jongens – als de klassenvertegenwoordiger of het lid van de medezeggenschapsraad. Dan spreek je niet voor jezelf en vergader je niet voor jou alleen mee, maar dan staat daar een groep medeleerlingen achter je en verdedig je het belang van een hele klas. Of van alle ouders. Of van het personeel in een OndernemingsRaad. Of van een land als ambassadeur. Of van een deel van de bevolking in de volksvertegenwoordiging. En nou had Adam nog niemand achter zich staan, want er was voor hem nog niemand geweest. Hj was de eerste in het rijtje zogezegd. Maar hij stond niet los van dat rijtje en hij wist dat ook wel. Want de HERE had toch tegen hem gezegd in Genesis 1 vers 26: “weest vruchtbaar en wordt talrijk” Adam je moet talrijk worden. Je moet vermeerderen. Ik wil meer Adamieten hier zien, zodat het wordt: één heilig koor van stemmen als die niet te tellen schare uit Openbaring 7, die daar uitroept: “de zaligheid is van onze God die op de troon gezeten is en van het Lam” Waarop de hemel antwoordt: “amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden, amen.” Kijk, daar heb je nou ‘foon’ en ‘antifoon’: stem en tegenstem als de vervulling van Psalm 148. Zo wilde God dat. Zo schiep Hij het ook. Om dát te horen. Zo krijgt Gods lof klank op aarde en weerklank in de hemel. Naar wat een geweldig profiel heeft God de mens geschapen. De klank op aarde krijgt weerklank in de hemel. Het begint hier van binnen, bij de snaren van mijn hart..

En laten we de vraag dan maar eens omdraaien. Zou u, met dit machtig beeld voor ogen, ontoerekeningsvatbaar verklaard willen worden..? Zou u onder een andere wet dan de wet van de liefde willen leven? Zou u graag horen dat de HERE zou zeggen: ‘dan moeten we samen voortaan maar met pijn en verdriet en rouw leven; dan laat Ik mijn wet wel vallen en dan moet mijn Koninkrijk maar bestaan uit mensen die elkaar haten en vertrappen’? Moet dat dan de toekomst zijn? Zodat het nooit zal veranderen en die volle liefde en zaligheid er in ons hart en leven nooit zal komen? Want met het wegvallen van die wet van God valt ook de hoop op het herstel weg. Met de wet valt ook het samenleven met de Wetgever. Met het gebod ten leven valt om zo te zeggen ook het leven naar Gods plan en doel en wil. Of is het juist evangelie dat God zegt: ‘dit is mijn wet en Ik houd je voor toerekeningsvatbaar. Dit is de wet die ons samen verbindt en dit is het gebod dat de gemeenschap met Mij regelt: liefde tot Mij boven alles en liefde tot de naaste als tot jezelf’. God kán ook niet anders – daar zullen we straks wel op letten als we het over de oorsprong van de wet hebben – maar zoudem wijzelf anders willen en anders willen verwachten dan dat..?

“Mens” zei God: “Adam, waar ben je.” En in dat woord komt allereerst de vrees mee. Want God is een verterend vuur. Een majesteit – zo ontzaglijk – dat de zondaar God niet zal zien en blijven leven. Maar in datzelfde woord “Adam waar ben je” komt ook de genade mee dat God ons als mens blijft aanspreken. Volledig toerekeningsvatbaar. Om af te eisen wat Hij heeft geschapen binnen de banden die Hij is aangegaan. Naar de maat waarmee God rekent. De maat van de liefde. En dan niet een halve liefde of een geschonden liefde of een beperkte liefde of een gedeelde liefde. Maar de maat van de volle en volkomen en volmaakte liefde. De maat van Zijn wet. Kijk, zo is de wetsverkondiging elke zondag weer met evenveel recht evangelie te noemen. Want u en ik worden aangesproken. Wij worden ter verantwoording geroepen als mensen die geschapen zijn om Gods lof te verkondigen; als stemmen van Gods heerlijkheid. ‘Hoe heb je Mij verheerlijkt? Hoe is de liefde in je leven te zien geweest? Hoe heb je liefgehad? Naar het profiel waarin Ik je geschapen heb? Ik laat daar geen tittel en geen jota van vallen voor aan de wet voldaan is en die wet weer regel is geworden in het leven van Mijn schepsel en Mijn beeld – de mens die Ik geschapen heb – die wet weer in zijn hart geschreven heeft staan!’ Gemeente, dat is de kracht waarmee de HERE Zijn wet handhaaft. Hij doet van Zijn wet niet af. Hij doet van onze verantwoordelijkheid niet af. En ergens straalt daar de hoop in door. Want als er herstel komt, dan zal dat een herstel zijn dat maar niet ten dele repareert en de schuld saneert maar dat een volkomen herstel mag betekenen van het leven dat vol is van God zelf.

2. De ernst van de wet

God neemt geen genoegen met mij als zondaar maar Hij handhaaft Zijn wet die Hij geboden heeft aan de mens zoals Hij die geschapen heeft. Dat was bij Adam zo. En dat is bij u en mij niet anders. Wij worden niet ontoerekeningsvatbaar verklaard en God drukt ons om zo te zeggen niet als halve mensen aan Zijn hart, maar als geheelde mensen in Jezus Christus. Het evangelie is niet minder dan dat – broeders en zusters. En laten we het dus alstublieft ook niet minder maken dan dat door de zonde weg te redeneren. Of door de wet maar achterwege te laten. Of door de Schriftwoorden te verdraaien en goed te praten wat in Gods ogen zonde en opstand moet heten. Want het lijkt zo barmhartig en zo menslievend om via allerlei kunstgrepen de bijbel naar je hand te zetten en allerlei zondige levenspraktijken maar te dulden. Het lijkt zo liefdevol om samen met zondaren de verzoening te vieren aan de tafel van het koninkrijk, alsof God wil samenwonen met de zonde en de gebrokenheid in Gods Koninkrijk net zo werkelijk is als hier op aarde. Maar wat je daarmee doet is de mens ontoerekeningsvatbaar verklaren en oproepen om je bij de misdaad neer te leggen. Ja door dat te verkondigen doe je alsof de HERE vandaag minder zou vragen dan in het allereerste begin van Zijn schepping. Alsof God veranderd is.

Waarom zouden mensen dat doen en waarom doen ze dat ook inderdaad? Omdat de mens niet van schuld wil weten. Dat in de eerste plaats. En ook omdat de mens niet wil weten van een God die straffen kan. Dat in de tweede plaats. En daar gaan vraag en antwoord 10 en 11 dan ook over. Over de straf. Over de ernst van de wet en over de oorsprong van de wet. Over een God die straffen kan en ook inderdaad straft. Over de hel en over het eeuwig oordeel als een straf voor mensen die door God volledig verantwoordelijk worden gehouden voor wat ze gedaan hebben. Omdat God niet opgeeft wat bij Hem liefde is en die mens niet opgeeft. De mens, die Hij juist gemaakt heeft om lief te hebben..

Er staan om zo te zeggen nog altijd cherubs met een vlammend zwaard om de toegang tot Gods hof te bewaken. Daar is de mens niet meer welkom. Want in Gods Koninkrijk worden de grenzen gesloten voor mensen die naar hun aard erop uit zijn om God en hun naaste te haten en zo verdorven zijn dat ze uit zijn op alle kwaad. Gods hof is niet een open tuin waar het kwaad zich schuil kan houden om toe te slaan zodra het donker is geworden. Integendeel, Gods huis ademt rust en vrede. Daar kan veilig en geborgen ademgehaald worden en daar wordt iedereen uitgeworpen die niet aan het profiel van God voldoet. Daar mag alleen de mens wonen, zoals Hij die geschapen heeft: met de wet ten leven in het hart. Vol van de liefde. De hel – broeders en zusters – moeten we niet op de rekening van God schrijven, maar op onze eigen rekening. Wij zijn moedwillig bij het leven weggelopen. Wij hebben in vol bewustzijn en volledig toerekeningsvatbaar gehoor gegeven aan een stem waarvan we wisten dat die niet van God was. Want halve waarheden en hele leugens komen in Gods Koninkrijk niet voor. Er was tijd om te overdenken en te ontmaskeren. Er was voor Adam en Eva gelegenheid om nee te zeggen en er waren koninklijke middelen om het kwaad buiten het rijk te sluiten. Maar de mens deed dat niet, omdat die mens dat niet wilde..

Tot dat moment was de wil van de mens vrij. Tot op dat moment kon de mens nog kiezen tussen goed en kwaad. Maar toen hij koos voor het kwaad toen kwam de slavernij. Toen was er die blijvende en voortdurende opstand en ongehoorzaamheid. Toen kwam er het vloeken en tieren en hoereren en liegen en moorden en alles waar de HERE een letterlijk hartgrondige afkeer van heeft. Toen werd de mens vreemd aan Gods schepping. Vreemd aan zijn opdracht en vreemd ook aan de wet. Omdat hij vreemd aan de liefde werd. Maar moet God dan op zijn beurt ook vreemd aan de wet worden? Moet God zichzelf verloochenen? Dat kan Hij niet, want Hij zou geen God zijn als Hij het wel kon. We gaan er straks op verder. Maar zou God de liefde prijs geven en niet Zijn boosheid laten komen over alles wat die liefde in de weg staat, vertrapt en bedreigt?

Het punt is – broeders en zusters – dat wij in ons denken over het recht en in wat wij als recht ervaren uitgaan van ons zondige hart. Wij starten bij de gebroken werkelijkheid, de verworden wereld en het kwaad dat er is. Maar de HERE neemt ons in Zijn Woord mee terug naar het allereerste begin. “Zo was het niet”, zegt Hij daar. “Zo was het niet geschapen en met dat doel is het niet gemaakt. En Ik laat dat niet los en Ik geef dat niet prijs. Je moet dan ook niet uitgaan van wat bij jou recht is en wat jij als rechtvaardig ervaart. Maar je moet uitgaan van Mijn recht die je in de wet verwoord vindt.. Als je dat goed tot je door laat dringen – broeders en zusters - dan gebeuren er in je leven toch een paar dingen. Allereerst komt er dan plaats voor die verwonderde aanbidding voor een Schepper die niet alleen het werk van Zijn handen liefheeft, maar het zo geschapen heeft dat het die liefde ook beantwoordt en in die liefde leeft. Wat u en ik niet kunnen en waar het failliet van de mens zich aftekent, dat is door God ooit goed geschapen. En in de tweede plaats komt dan de afkeer van al het kwaad in mij en om mij heen. Wat een ontzettende grove en brutale macht is dat. Zo grof en zo brutaal als dat beest uit de zee uit Openbaring 13 met zijn grote mond (vers 5), die grote woorden en godslasteringen spreekt om Gods naam te lasteren en hen die in de hemel wonen. Er zijn mensen die het beeld van dit beest aanbidden en er zijn er die het beest achternalopen. Er zijn er die de antiwet waar Paulus in Romeinen 7 over schrijft, gehoorzaam zijn: de wet van de zonde en de wet van de haat en de dood. En zou God daar niet met Zijn Goddelijke toorn tegen toornen? Verwacht u anders van uw God? Uw God, die liefde is?

Hij heeft gezegd: vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat zegt mijn God, omdat de liefde bij Hem regel is en de sfeer van Zijn huis rust en vrede ademt, geborgenheid en vrijheid. Die God, van wie we gezongen hebben: “Ik let op reine harten, rechte daden. HEER, wanneer komt Gij tot mij in genade. Dan leef ik met de mijnen voor altijd in zuiverheid.” En: “al wie zich rein van hart en handen tonen, zullen Mij dienen, mogen bij Mij wonen; terwijl Ik toornig de bedriegers wijs, uit mijn paleis.” Zo is de HERE, die zich verschrikkelijk vertoornt. Zowel over de zonde die mij is aangeboren – die zonde dus waarin heel het menselijk geslacht in Adam bij God weggelopen is – als de zonden die wij doen. Zonden dus, die op onze eigen rekening staan. Daar toornt God tegen. En Hij wil die zonden ook straffen. Gode zij dank! Want God is niet een God die de schuldige voor onschuldig houdt. God is niet een God die aan het kwaad voorbijgaat en die onmachtig is om de mens ter verantwoording te roepen. God is de HERE van hemel en aarde alles wat zonde is buiten Zijn gemeenschap houdt en tegen alles wat Zijn liefde aanvalt en vertrapt als Wreker optreedt..

Daar getuigt de avondmaalstafel van. Ook als er tucht wordt geoefend – broeders en zusters. De tucht rond het avondmaal getuigt van een God die met de zonde niet wil samenwonen, maar de hof van het leven en de gemeenschap met Hem sluit voor wie Zijn wet niet houdt. Dat geldt overigens niet alleen de tucht die de kerk hanteert, maar dat geldt ook de zelfbeproeving: leef ik in gemeenschap met de HERE.. En dan zegt men en wil men beweren dat God niet straffen kan en niet straffen wil en niet straffen zal. En het bestaan van de hel wordt geloochend en ontkend. Maar juist omdat God de hel *buiten* de hemel wil houden – om zo te zeggen – *sluit* Hij de hemel voor hen die de hel verkiezen boven de gemeenschap met de HERE en de gehoorzaamheid aan Zijn geboden. En dan kunnen we niet anders dan belijden: ik ben van nature die mens over wie Gods vloek is uitgesproken. Ik ben die mens die de liefde vertrapt. Ik ben die hater. Ik ben die zondaar met wie God niet samen wil leven. En dat zeg ik dan vanwege het evangelie van de wet. Want God leert mij wie Hij is. God leert mij de ernst van Zijn eis. En als mijn schuld dan in alle omvang en diepte voor mij komt te staan, dan is er nog maar één weg open. De weg naar Jezus..

3. De oorsprong van de wet

Met die laatste woorden zijn we dan ook inderdaad bij het laatste punt aangekomen – gemeente – de weg naar Jezus die de weg is naar de volle gemeenschap met God Om Hem gaat het. Ook hier in Zondag 4. U ziet het ook steeds heel nadrukkelijk aan het begin staan – *wil* God dat? *Kan* God dat? *Is* God zo? Is Hij zo dat hij straffen kan en tot de hel veroordelen kan – vraagt vraag 11. Hij is toch barmhartig..?

En nu is de armoede van ons mensenwoord dat wij altijd met twee woorden moeten spreken en de dingen naast en na elkaar moeten zetten, terwijl de HERE één is en bij Hem ook alles één is. Ik hoop dat we dat vanmorgen/vanmiddag ook juist samen nog weer eens hebben mogen ontdekken. Dit namelijk, dat je wet en evangelie, of straf en genade niet tegen elkaar moet uitspelen. Waarom niet? Omdat er één God is die maar één doel heeft en één wet, namelijk leven in Zijn liefde. Wat bij ons twee is, is bij God één. En wat bij ons soms in tegenspraak is, valt bij de HERE altijd samen. Zo is het ook met die barmhartigheid en rechtvaardigheid. Dat zijn er bij ons twee, die door ons in eigen leven soms ook niet met elkaar in overeenstemming zijn te brengen. Maar dat is bij de HERE helemaal anders. God komt niet met zichzelf in tegenspraak. God komt zichzelf niet tegen. Want Hij is eeuwig en één. Hij is God. Zijn wezen is God. Zoals ons wezen mens zijn is, zo is Gods wezen God zijn. Er zijn engelen. Dat zijn geestelijke wezens. Er zijn dieren. Dat zijn wezens zonder ziel. Er zijn mensen – dat zijn stoffelijke wezens met een ziel. En van al die wezens bestaan er ontzettend veel. Maar er is maar één God. Van zijn wezen is er maar één, hoe de mens ook dacht aan God gelijk te kunnen worden.

Er is maar één God. En dat is de HERE. Boven Hem staat er niets. God is nergens aan onderworpen, ook niet aan Zijn wet. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar het is wel belangrijk om dat maar eens heel duidelijk te stellen. Dat God niet is onderworpen aan zijn eigen wet. Die wet is God ook niet opgelegd. Die wet is God niet vreemd. En God kan ook niet door een rechtbank, hoger dan Hijzelf worden gedagvaard.. Die wet ís om zo te zeggen de HERE zelf. In die wet wordt duidelijk wie Hij is, wat Hij vindt en goed acht en rechtvaardig noemt. En als de HERE dus zijn wet terzijde zou stellen dan zou de HERE als het ware een streep door Zichzelf trekken.. Om het maar zo concreet mogelijk te maken, stel ik op dit punt u en mij ook díe vraag dan maar: “zouden we dat willen, een God die zichzelf niet meer is?” Die eeuwige Schepper, die de wereld zo lief heeft gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft – zou u een streep door die God willen zetten? Maar dan hoeven we het feest van de verlossing niet te vieren. Dan blijft het zoals het is en dan zijn we aan de slavernij van de zonde tot in eeuwigheid overgeleverd. Dan heeft de duivel met zijn aanvallen God van de troon gestoten en is er geen macht meer die ons redden kan. En zo is het niet. Gode zij dank – opnieuw!! – zo is het niet. God is God gebleven. En dus is ook Gods wet Gods wet gebleven. En sta ik schuldig tegenover Hem, omdat ik al zijn geboden overtreden heb en geen daarvan gehouden heb. Omdat ik nog elke dag uit ben op elk soort van kwaad. Want ik ben er naar mijn aard er op uit om God en mijn naaste te haten. Zo ben ik. Volledig toerekeningsvatbaar. En zo en daarom ben ik onder Gods wet vervloekt. U begrijpt wel: daar komt het beeld van iemand als Anders Breivik haast vanzelf naar boven. En waar moet ik nu heen? Waar kan ik heen. Waar kan ik onder die vloek uitkomen en waar kan ik die straf ontlopen en waar kan ik die gemeenschap met God weer vinden? Anders gezegd: hoe kom ik die tuin? Die hof, waar de HERE woont..

Kijk, daar komt nou de onbegrijpelijke pracht van het evangelie naar voren. Dat kan ik namelijk alleen door naar diezelfde grootmacht en majesteit te gaan bij wie ik aangeklaagd ben voor hoogverraad. Ik moet namelijk verlost worden. Ik moet van die slavernij bevrijd worden. Iemand moet die vicieuze cirkel doorbreken. Ik moet opnieuw geboren worden en er moet een nieuwe schepping komen. Daar komt nu de scherpte van de wet met kracht naar voren. Want ze dringt je, ze jaagt je, ja ze sleept je naar Jezus Christus die God gegeven heeft om aan Zijn recht te voldoen. Om op Hem Zijn toorn uit te storten en heel die vloek op Hem te doen neerkomen. Dat bedoelde Luther met die vreemde gerechtigheid. Een gerechtigheid die mij vreemd is maar die Christus vertrouwd is. Zo was God de wereld met zichzelf verzoenende en daar bij het kruis daar ontmoeten de vrede en de gerechtigheid elkaar, zoals Psalm 85 dat bezingt.. in Jezus Christus – de Zoon van Gods liefde.

“Mens, Ik houd je voor schuldig”, zegt de HERE. En Hij zegt niets anders. Want Hij zou zichzelf verloochenen als Hij het wel anders zei. Hij zegt dat ook tegen niet *iemand* anders, maar Hij blijft de mens in zijn volle verantwoordelijkheid aanspreken. Anders zou Hij zijn eigen liefdewet verloochenen en zichzelf dus aan de kant zetten. En het evangelie daarin is, dat Hij ook de mens niet aan de kant zet. Want God laat het werk van Zijn eigen handen niet varen. En dus staat wordt de verlossing gevierd en verkondigd, want in de dood van de tweede Adam leeft de eerste. In het bloed van Christus worden mijn zonden afgewassen en komt de hof waar de HERE woont in het zicht.. God blijft God. En Hij doet van Zijn wet geen tittel en geen jota af. God blijft God. En daarom wordt mijn denken veranderd. Mijn willen. Mijn verlangen. Mijn diepste ik, dat wordt herschapen. Want God wil niet minder dan met Zijn beeld – naar Zijn profiel – eeuwig samenleven in Zijn hof..

Amen

Liturgie Zondag 4

Orde van dienst: Kampen 1975

Lezen: Galaten 3: 1 - 14

Tekst: Zondag 4

Zingen:

morgendienst

Psalm 19: 1 en 3

Psalm 19: 4 en 5

Psalm 101: 1. 2 en 5

Psalm 85: 1 en 4

Gez. 36: 1 en 3

middagdienst

Psalm 19: 1 en 3

Psalm 101: 1. 2 en 5

Psalm 85: 1 en 4

Gez. 36: 3 (geloofsbelijdenis)

Psalm 145: 2 en 5