Tekst: Zondag 8

Thema: **Ik geloof in God**

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Waarom noemt u drie Personen? Zo’n vraag als vraag 25 uit Zondag 8 kan een mens meteen hoogmoedig maken. Laten we er maar geen doekjes om winden. We zijn hier hoop ik niet gekomen om onze heilige en almachtige God aan ons onderzoek te onderwerpen en enigszins grip te krijgen op Zijn wezen of op Zijn eigenschappen en de oorsprong of de achtergrond van Zijn bestaan. Want dan zouden we iets willen bewijzen, verklaren of begrijpelijk willen maken van de almachtige God, Die is en Die was en Die komt. Maar dan zijn we kennelijk verder gekomen dan een Jesaja, die zich verbijsterd en angstig afvroeg of hij bij wat hij te zien kreeg wel kon blijven leven. En wat kreeg hij dan te zien? Hij kreeg te zien hoe de zoom van Gods mantel de hemel vulde en hoe Gods woning vol was van allerlei beweging rondom de verhevenheid van God (Jes. 6). Dan zijn we wijzer dan Salomo die eenvoudigweg uitriep: “Zie, de hemel der hemelen kan U niet bevatten, hoeveel te minder het huis dat ik U gebouwd heb?” En dan zijn we sterker dan Johannes die bij het zien en horen van de verhoogde Jezus Christus als dood aan Zijn voeten bleef liggen. Nee, wij zijn bepaald niet naar de kerk gekomen om God te verklaren of God verklaard te krijgen. Alsof het nog te overdenken valt of Hij er is en wat Hij is. Maar wij zijn genaderd tot de levende God, de Rechter over allen en tot de Middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging dat in de prediking op ons druppelt, om Hem op een Hem welgevallige wijze te dienen, met eerbied en ontzag. (Hebr. 12)

“Wat is de mens dat U zijner gedenkt en het mensenkind dat u naar Hem omziet, slechts een fluisterend woord vernemen wij van Hem,” zegt Job. “Wie zou dan de donder van Zijn kracht kunnen verstaan?” Zo is de HERE. Onze God bewoont een ontoegankelijk licht, dat geen der mensen gezien heeft of zien kan (1 Tim. 6: 16). “Niemand kan Mij zien,” zegt Hij tegen Mozes, “en blijven leven.” Wij kunnen naar God *luisteren* en dat is al alleen vanwege Zijn genade. Want het is donker geworden in ons onverstandig hart zodat we zelfs wat van God gezíen en gekend kan worden uit Zijn scheppingswerken niet begrijpen (Rom. 1). En zouden wij hier dus rondom Zondag 8 bij elkaar gekomen zijn om God te verklaren? De gedachte alleen al mag tot schuldbelijdenis brengen, want wat zou nou een mens met enige wijsheid kunnen zeggen over de almachtige en eeuwige God? Wat zouden u en ik nou met onze beperkte en onze begrensde woordenschat zeggen over wat ons verstand ver te boven gaat? Is elke poging dan niet meteen als zondige hoogmoed en verregaande en brutale hoogmoedswaanzin aan te duiden?

Dat doen we dus niet. Ook niet als we het erover mogen hebben dat de HERE onze God één is, terwijl we Hem mogen kennen als de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maar die vraag: ‘waarom noemt u drie personen’ is ook niet bedoeld om ons gelegenheid te geven daar eens wijsgerig over te kunnen filosoferen. Maar de vraag is om ons juist op de knieën te brengen en het Woord na te spreken. Om ons tot die kinderlijke overgave te brengen en het heel eenvoudig na te zeggen. Waarom noem ik drie Personen? Omdat ik geloof in God, die zich in Zijn Woord geopenbaard heeft.

Thema: Ik geloof in God

1. Tot Zijn eer
2. Tot mijn troost

**1. Tot Zijn eer**

“Doe uw schoenen van uw voeten want de grond waarop u staat is heilige grond,” zei de HERE tegen Mozes, toen hij Zijn dienstknecht riep vanuit die brandende braamstruik. En zo is het eigenlijk met een onderwerp als vanmorgen ook. Want wij naderen onze God en alles wat we dan zeggen en overdenken moet heilig zijn. Het is met Zondag 8 alsof je samen met het volk Israël in de woestijn staat en de grond onder je voeten beeft terwijl de bliksem knettert en de donder rommelt en de berg daar voor je in vuur en vlam staat. We zouden zeggen: omringd door kosmisch geweld en met een ontzagwekkende, haast angstaanjagende heerlijkheid nadert het volk zijn God en nadert God Zijn volk. En in die ontmoeting, in die heerlijke, huiveringwekkende, zaligmakende, alles beheersende en vervullende ontmoeting ligt nu de kern en de kracht en de bedoeling van Zondag 8.

Het volk ontmoet zijn God… Nee, dieper nog: het volk ontmoet Gód. Dat het *zijn* God mag zijn en dat Israël mag leren Abba, Vader te zeggen; dat het mag leven onder de troost van het Immanuël en dat het God mag leren kennen onder al die vertrouwensnamen daar mogen straks over spreken. Hier mogen we niet anders dan de nadruk erop leggen dat het volk Israël God ontmoet. De enige, de ene en ware en eeuwige God, Schepper van de hemel en de aarde. Die alles tot aanzijn heeft geroepen. Die de hemel der hemelen niet kan bevatten en het begin en de oorsprong van alles is. Israël ontmoet de HERE, de Eigenaar van de grond waarop het loopt. En de Schepper van het hart dat in hun lichaam klopt, de oorsprong van hun ademhaling en de architect en bouwer van hun spierenstelsel en hun zenuwstelsel en noem het allemaal maar op. God, de Ontwerper van de aardbodem en de HEER van wind en golven, die de grens van de oceanen bepaalde en de bergtoppen als met Zijn hand gevormd heeft.

Hij bepaalde de stand van de aarde, Hij zette de sterren in hun baan. Hij berekende de kracht van de zon en zette haar op afstand om het leven te verlichten. Het leven dat Hij bedacht en geschapen heeft. Hij schiep die veelkleurigheid en zette de seizoenen vast. Hij was het, die Israël uit de macht van Egypte verloste en kikkers bracht en duisternis. En die doodsengel zond om alle eerstgeborenen in het land te slaan. Hij was het die de muren van water deed oprijzen om een pad in de zee te maken en Zijn volk droogvoets daar doorheen liet trekken. En Hij is daar aan het uitwerken wat Hij van plan is. “Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, dat zal Mijn lof verkondigen.” We zijn nu aan het invullen wat daar staat in Zondag 8 over de schepping, de verlossing en de heiliging. Alleen doen we dat zoals de catechismus dat bedoelt: van aangezicht tot aangezicht met de HERE, in wat we van Hem mogen horen.

En laten we dat dan meteen persoonlijk maken: zijn we ons dat bewust en leven we ook zo? In ontzag, in aanbidding en in verwondering en liefde voor Hem, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de ene, ware en eeuwige God? Want we zijn in Zijn naam gedoopt. In die ene naam, die daar midden in de woestijn wordt uitgeroepen met het bevel om te horen: Hoor Israël, de HERE is onze God, de HERE is één!

En zij staan daar te kijken, verlamd van schrik, verbijsterd door de krachten die er optreden als de Koning van de schepping neerdaalt om op aarde Zijn volk te ontmoeten. Midden in de woestijn, de onvruchtbaarheid en de dood. Als volk te midden van al die volken die op de pleinen en in de tempels en in hun huizen neerknielen voor stenen en houten goden, of het goddelijke in zichzelf zoeken. Midden in de wereld staat daar dat volk, om als enig volk de werkelijke en ware Eigenaar te mogen ontmoeten. Dat is een geweldig bijzonder moment, nu dat volk op heilige grond staat en de macht en de majesteit, de kracht en de glorie van God mag aflezen aan alles wat daar gebeurt en trilt en beeft. Maar zeggen we nou ook: “Dat is mijn God. In Zijn naam ben ik gedoopt? Dat is mijn God en zo sta ik zelf ook in het midden van de tegenwoordige tijd. Ik draag kennis van de werkelijke Eigenaar en ik ben onderweg naar de ontmoeting met Hem, daar zal ik staan: oog in oog met Hem door Wie en uit Wie en tot Wie alles geschapen is. De eeuwige God, Vader, Zoon en Heilige Geest?” Is het heilige grond, als we de Schriften openslaan en we horen het Hem zeggen: genade zij u en vrede.

Als we zo niet voor de HERE staan en met Hem leven. Als we Hem niet prijzen vanwege het daglicht en vanwege al die wonderen die Hij ons doet, midden in de woestijn van het leven. En als we ons niet diep bewust zijn van onze pelgrimstocht richting deze heerlijkheid van God. Als dat ons niet vervult met verlangen, met vrees en ontzag, als de werkelijkheid en de waarheid van de HERE der heerscharen Die zegt: “Mij behoort het toe, de hemel en aarde, ’t is alles Mijn domein,” ons niet vervult, dan wordt God een God veraf. En dan leven we niet anders dan de gemiddelde evolutionist die ook wel gelooft dat iets of iemand ooit alles in beweging heeft gezet maar het verder aan ons is om in vrije beschikking te doen en te laten wat we zelf willen. Dan hebben we weinig met wat we in Zondag 1 belijden: dat Jezus Christus ons tot Zijn eigendom heeft gemaakt en dat wij door God waardig worden bevonden om Zijn volk te zijn. Want zo staan we toch midden in deze wereld en in midden in de tijd van vandaag.

Wat voor een tijd is dat? Dat is een tijd als alle andere. Daar hoeven we echt niet zo speciaal over te doen, alsof we totaal anders zijn dan de rest van de eeuwen die achter ons liggen en alsof het wereldbeeld totaal verschilt met vroeger. En zeker niet als het gaat om die uitzonderlijke en bevoorrechte positie van een volk als Israël dat uit alle andere volken werd gehaald om de enige ware God te loven en te prijzen en in die verbonden gemeenschap met Hem te mogen staan. Ik noemde u de evolutionist al, die het heeft over een onbekende kracht waardoor alles in beweging werd gezet. Die ziet geen enkel merk van de Schepper op deze aarde. Die is totaal onverschillig onder Gods roep tot berouw en bekering omdat er verantwoording moet worden afgelegd over een verworden en vervloekte wereld. En die heeft een van God vervreemd leven en geen enkele verwachting van een volmaakte wereld in de tegenwoordigheid van God Zelf. En ja, dan ligt het leven open om te experimenteren met leven en dood. Wij staan vanmorgen hier te zingen van Gods liefde. Maar we doen dat midden tussen de abortusklinieken en de klinieken voor hulp in zelfdoding. We doen dat in een wereld die maar blaast en profeteert dat de mens koning is en koning zal zijn over al het geschapene. Wij staan te zingen, midden in een wereld van Godloochening en mensverheerlijking. Op alle terreinen. En nou zegt God: “Ik breng u op heilige grond!” En wat zeggen wij dan?

U denkt misschien: maar de woestijn is zover weg en die afgoden van vroeger staan vandaag in de vitrine als een herinnering aan lang geleden. Maar dat kan je niet volhouden als je naar het Nederland van nu kijkt. In Den Helder is een toren van zeventien meter hoog, een zogenaamde Gamesh-tempel van het Hindoe-geloof. En u weet wel, er zijn vele goden in het hindoeïsme en voor een Hindoe is elk mens en alles wat we zien een stukje van God. Er werd van die toren vorige maand dan ook gezegd dat er kracht vanuit gaat en dat die toren voor de wijk en de bewoners in Den Helder een zegen is. Er zijn inmiddels 250.000 Hindoes in Nederland, waarvan er alleen al 50.000 in Den Haag wonen. En wat dacht u van spirituele verlossingstechnieken als reiki? Er lopen honderden verlossers rond, die allemaal profeteren dat ze u kunnen genezen en uw leven gelukkig kunnen maken als u de positieve energie in uw eigen lichaam maar goed weet te gebruiken en uw leven maar afstemt op de juiste prikkels. Om uiteindelijk die staat van geluk te kunnen bereiken dat u helemaal bij uzelf terecht bent gekomen. Onze wereld is één mengkroes van allerlei afgodische, bijgelovige en wetenschappelijke begrensdheid. Dat is de woestijn van vandaag. En nou staan wij daar midden in en we gaan er met ons hart ja op zeggen: “ik geloof in God de Vader. Ik geloof in God de Zoon. Ik geloof in God de Heilige Geest. En in die ene naam ben ik gedoopt.” Ziet u het wonder van Gods verkiezende liefde in die belijdenis?

Wat komt er veel naar je toe als je de rijkdom van de naam van God en het ontzag voor het wezen van God mag overdenken vanuit Zijn Woord. En wat is dat actueel. En wat is het nodig om dat, juist ook in onze dagen, uit te blijven dragen. We lopen eigenlijk voortdurend tegen al die goden en godinnen, die wetenschappelijke hoogmoed en die opstandige mens aan. Die mens, die maar denkt met het leven te kunnen experimenteren en meent dat de aarde en haar volheid van hemzelf zijn. Dat verlossing betekent dat hij bij zichzelf gebracht wordt en dat volmaking inhoudt dat ieder mens vrij is, omdat hij recht op leven en bestaan heeft.

Hoor Israël, de HERE is onze God. De HERE is één. Zo klinkt die roep de woestijn in. Zo wordt het Israël toegeroepen. Onze God. Niet als een religieuze overtuiging van een privaat gezelschap dat op zoek is naar een eigen identiteit, nu het is losgemaakt van de goden van Egypte. Maar als de openbaring van God Zelf. Hij staat op om Zijn naam groot te maken. Hij laat zich kennen als de Almachtige, die de maan en de sterren heeft bereid. Hij komt naar hen toe om hen in Zijn armen te dragen en hen naar huis te brengen. En Hij treedt de kring binnen om het innerlijk te vervullen en tot heiliging te brengen.

“*Hoor Israël! Heft uw ogen omhoog en ziet: wie heeft dit alles geschapen.”* (Jes. 40: 26) “Vóór Mij is er geen God geformeerd en na Mij zal er geen zijn. Ik, Ik ben de HERE en buiten Mij is er geen Verlosser. Ik ben toch geen vreemde onder u.” (Jes. 42: 12) “Ik zal rein water over u sprengen en u zult rein worden. Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste.” (Ezech. 36) “En van de kleinste tot de grootste zullen ze Mij kennen.”

Kijk, zo haalt God Zijn volk uit het donker. Zo pelt Hij het los uit al die andere verbanden en heiligt Hij het om Zijn eigen volk te zijn, een heilige natie, een volk, “Gode ten eigendom.” (1 Petr. 2) Opdat het volk zal zeggen en wij het vandaag zullen herhalen en beamen: “Ja, werkelijk, zo is de HERE. Deze God is onze God en buiten Hem is er niemand!”

**2. Tot mijn troost**

Het gaat er dus niet zozeer om, dat u en ik weten in welke God we geloven. Want dat zou betekenen dat er nog een keuze valt te maken, of dat u en ik samen een beeld van God zouden kunnen maken. Dat is ook niet wat Zondag 8 bedoelt te doen. We zijn daar niet elkaar God aan het verklaren. We zijn daar aan het belijden, aan het naspreken wat God in Zijn Woord zegt. We zijn aan het luisteren en leren en we doen samen dat Woord open en krijgen dat huiveringwekkend heerlijke nieuws te horen van God. God, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij, Die de mens een hoge positie heeft gegeven en met Zijn oordeel over die mens komt en toch met die mens wil samenleven. Die God is God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo openbaart Hij zich. Zo laat Hij Zijn aanspraken gelden. Zo zal de wereld Hem straks ook ontmoeten. En het is u en mij gegeven deze God te mogen leren kennen.

Dat is Zijn eer en daarin wil Hij ook geëerd worden. Zo zegt Hij dat ook herhaaldelijk in Zijn Woord: “Want Ik ben God en niemand meer, Mijn eer geef Ik niet aan een ander. Hoor Israël, de HERE is één.”

Met een machtig armgebaar haalt de HERE daar in de woestijn alle andere godsbeelden, godsdienstige beschouwingen, religieuze overtuigingen, verstandelijke redeneringen en pseudo wetenschappelijke bewijzen van tafel. Wil je iets weten van het begin? Kom dan naar Mij want Ik heb het gemaakt. Ik ben de oorsprong en het begin van alles. Wil je met die wondere Verlosser samenzijn? Welnu, hier ben Ik en vraag Mij maar niet naar hoe Ik de dingen doe, maar verheug je over die wondere gemeenschap die er mag zijn tussen jullie. Midden in de dood en de dorheid, zonder land en zonder thuis. En laat je in Mijn sterke armen dragen als op arendsvleugels. “Hier ben Ik en Ik heb jullie heil op het oog. De kleinste zal tot een geslacht worden en de geringste tot een machtig volk; Ik de HERE zal het met haast volvoeren.” (Jes. 60: 22). God troost: “Mijn volk geef Mij uw hart, ja Ik zal dat stenen hart verwijderen en u tot een nieuwe schepping maken. Want Ik heb geschapen, maar Ik laat het niet los. Ik doe uw tranen in Mijn kruik en Ik heb u een stad bereid die van de hemel neer zal dalen.”

Wij hebben niet alleen God in beweging, maar wij hebben ook een bewogen God. Dat is niet te vergelijken met alles waar de wereld voor knielt en waar ze voor buigt en wat ze vereert, waar ze aan vast zit en slaaf van is. Wij mogen God kennen als de Vader van onze Here Jezus Christus. Hij, Die tot in de dood, in de verdrukking en de moeite, in alle benauwdheid en tranen ons niet aan ons lot overlaat. Maar Hij zet ons in het raam van Zijn toekomst en geeft uitzicht op de eeuwigheid. Daar, waar geen rouw en geen tranen zullen zijn en God Zelf alle tranen van de ogen af zal wissen. En wat is het dan naargeestig arm als er allerlei verlossers roepen dat ze u bij uzelf willen brengen. Dat ze u willen leren hoe u uw eigen energie kunt verhogen en harmonie kunt kweken. Wat is het tot op de dag van vandaag nog verdrietig, als mensen buigen voor goden met olifantenkoppen en tot rust proberen te komen bij een scheef lachje van Shiva. Shiva is dat beeldje van gips of van duurder materiaal, dat vrouwenkopje dat je in je tuin kunt hangen. Weet u dat hij een trommeltje in z’n hand heeft waarmee hij het ritme van de schepping slaat en zo lang hij dat doet blijft de schepping bewegen. Zo’n 250.000 mensen buigen voor dat gipsen beeld, of ze hebben het in hun tuin hangen. En er zullen er intussen wel veel meer zijn die misschien wel totaal onbewust hun tuin met dat soort afgoden versieren. Er zijn er die hun dagelijkse offers brengen van wierookkorrels en voedselproducten. Allemaal even onmachtig, kil en onbewogen, terwijl ze er opuit zijn om de mens aan zichzelf te laten. En gaat een Zondag als Zondag 8 dan niet zingen, als we mogen horen van onze Schepper, de Verlosser en de Heiligmaker?

Ik ben van Hem! Ik ben het maaksel van Zijn handen en als ik naar de dokter ga en mijn mri scan of mijn röntgenfoto zie, dan kijk ik om zo te zeggen naar de ontwerpplannen van mijn God en Schepper. Hij, die mijn huid over mijn skelet heeft heen gelegd en mij de levensadem in de neus blies. Ik ben van Hem. Van de drie-enige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Want staat er niet dat door het Woord alle dingen geschapen zijn (Joh. 1)? En dat alle dingen hun bestaan in Jezus Christus hebben (Kol. 1: 17)? Wie is een God als Hij, die de Zoon heeft uitgezonden om te redden wat verloren was? Om hem door de Geest tot leven te brengen? Dat verklaart God niet, maar is het ons dan niet genoeg dat deze God mij Zijn liefde verklaart in Jezus Christus? Ik ben van Hem! Zo gaat Zondag 1 nog meer aan diepte winnen en ga ik de rijkdom ervan verstaan. Gekocht en betaald ben ik. Veilig gesteld voor eeuwig. Door die God op Wiens woord hemel en aarde geschapen zijn. Laat die driedeling van de catechismus dan ook nooit voor ons betekenen dat we die drie delen zo uit elkaar halen dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest los van elkaar komen te staan. Dat is wat wij mensen kunnen onderscheiden en in ons beperkte en begrensde verstand ervan zeggen kunnen. Het is misschien juist daarom wel goed om te weten dat mensen als Calvijn en ook Ursinus zelf trouwens, u weet: dat is één van de opstellers geweest, niet een driedeling maar een vierdeling hanteert. Laat die aanduiding die daar in antwoord 23 staat, die Romeinse I en II en III, alstublieft niet met zich meebrengen dat we het werk van de Vader los gaan zien van de Zoon en de Geest. Of dat we straks in het tweede deel het werk van de Zoon los zouden maken van de Vader en de Heilige Geest. Of dat we vanaf Zondag 20 de Vader en de Zoon uit het zicht verloren zijn. Zo kun je over God niet spreken. Want het klinkt zo duidelijk: hoor Israël, de HERE is één. En zó mag ik Hem in mijn leven toch ook leren kennen en leren dienen en loven en prijzen.

Wat een troost, dat de Heilige Geest dat door God geschapen en verloste leven ook beschermen wil en tot volmaaktheid wil brengen. Dat ik niet aangewezen ben op mezelf en het niet van een toren van vijf verdiepingen hoef te verwachten als ik in Den Helder woon. Wat een troost, dat ik in leven en sterven mag zeggen dat mijn naam geschreven staat in de handpalmen van Hem die Zijn eeuwige armen onder mij heeft. Wat een troost, dat de Vader van Jezus Christus mij door het bloed van Zijn Eigen Zoon gekocht heeft en de wereld met zichzelf verzoenende was. Wat een troost dat ik door de Geest verzegeld ben, opdat niets mij zal scheiden van de liefde Gods die is in Jezus Christus. De lijnen vloeien in elkaar, de werkzaamheden vloeien in elkaar en de activiteiten van de HERE zijn één en dezelfde. En zo is mijn God. Zo is mijn God, niet te midden van al die andere goden die geen goden zijn en niet als Allah die geen zoon heeft! Zo is mijn God, hoger dan mijn gedachten en machtiger dan alles wat ik berekenen kan. Zo is mijn God en kan God nu ook zeggen: zo is mijn kind? Staan wij zo in deze eeuw en deze wereld? Hij zei, staat er in Jesaja 63: “Zij zijn toch Mijn volk? Kinderen die niet trouweloos worden?” En je voelt om zo te zeggen de pijn van deze bewogen Vader. Een machtig gedeelte trouwens, want u ziet in die verzen 8 tot en met 10 uit Jesaja 63 diezelfde namen weer opkomen die we hier in Zondag 8 belijden als de namen van die drie Personen, Die de enige ware en eeuwige God zijn. “*Hij zeide: Zij zijn toch mijn volk, kinderen, die niet trouweloos worden, en Hij werd hun tot een Verlosser. In al hun benauwdheid was ook Hij benauwd, en de Engel zijns aangezichts heeft hen gered. In zijn liefde en in zijn mededogen heeft Hij zelf hen verlost en Hij hief hen op en droeg hen al de dagen van ouds. Maar zij waren wederspannig en bedroefden zijn heilige Geest.”*Ziet u het staan daar? “Hij werd hun tot een Verlosser en de Engels van zijn aangezicht (daar is de Zoon!!) heeft hen gered, maar zij waren weerspannig en bedroefden Zijn Heilige Geest.”

Ik geloof in God. Wat betekent dat nog voor ons? Die bewogen God, die zich niet op verre afstand houdt en die ook niet opgaat in Zijn schepping maar daar hoog boven blijft tronen en alles in Zijn hand houdt. Die bewogen God, Die ons door de Engel van Zijn aangezicht verlost heeft. Hoe heilig is ons leven voor Hem? Moeten wij niet zeggen en belijden dat we er soms een levensstijl op nahouden als de gemiddelde evolutionist en met God niet anders omgaan dan de doorsnee Hindoe? Is het nou werkelijk zo dat de kerk haar leven heiligt en in haar dienst aan God haar hart zuivert? Er wordt wel eens gezegd dat de secularisatie de kerk bedreigt. Maar dat is niet waar, want hoe kunnen televisies en computers en social media nou de ene ware God uit beeld brengen? Dat doet de kerk toch zeker zelf! En er wordt wel eens gewezen op de dreiging van de Islam, maar we denken toch niet echt dat Allah ook maar een meter grond krijgt zonder dat God daar ruimte voor geeft? En intussen laten we het maar toe, heel dat arsenaal van al die uitheemse goden drijft met grote snelheid onze kant op en niemand doet er wat aan. Waarom niet? Omdat het wel leuk staat, zo’n rustgevend figuurtje op de nog grotere afgoden in je huiskamer. Ik geloof in God. Roepen we het nog in deze samenleving en staan we er nog, als Sadrach, Mesach en Abednego of denken we dat de vlammen van Shiva ons ook maar één moment kunnen schroeien?

U weet toch wel waar u woont? Daar waar de Satan woont. Waar de antichrist rondgaat. Waar vele valse christussen hun eigen wijsheid preken. En uit die verdorven en ten dode gedoemde wereld heeft God ons hier vanmorgen bij elkaar gebracht. Midden in die woestijn, tussen al die afgodsdienaars en godloochenaars in. “Hoor Israël,” zegt Hij. “De HERE is onze God. De HERE is één.”

Ja, ik geloof in God de Vader. Ik geloof in God de Zoon. Hij, God uit God, Licht uit Licht. Ik geloof in God de Heilige Geest, die HERE is en levend maakt. Dat was niet maar nodig, in Nicea in 325, om de leer veilig te stellen. Dat was nodig om mijn leven te redden. Want wie dat niet gelooft kan niet behouden worden. En u en ik, ons heeft God Zichzelf bekend gemaakt. O nee wij verklaren God niet. Het zij verre van ons om deze Eigenaar aan ons onderzoek te onderwerpen en greep te krijgen op wie God is. “Hier ben Ik,” zegt Hij. “En jou spreek Ik aan. Haast je. Want nog eenmaal zal Ik de aarde en de hemel doen wankelen. Ik geef Mijn eer niet aan een ander. Want Ik ben God. En niemand meer.”

Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehaaglijke wijze, met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur.

Amen

Liturgie Zondag 8

Lezen: Hebr. 12: 18 – 29

Tekst: Zondag 8

Zingen (morgendienst):

Psalm 8: 1. 3 en 6

Psalm 81: 6. 7 en 8

Psalm 97: 2 en 4

Psalm 96: 3 en 5

Psalm 71: 11 en 13

Zingen (middagdienst):

Psalm 8: 1. 3 en 6

Psalm 97: 2 en 4

Psalm 96: 3 en 5

Psalm 67: 2

Psalm 71: 11 en 13