**Zondag 23 Wat kan jou echt gelukkig maken?**Wat maakt gelukkig? Een grote vraag. Eeuwenoud maar telkens nieuw.
Ja, wat maakt jou een gelukkig mens? Een vraag die brandt in het hart van ieder mens, soms als een laaiend vuur, soms als een kalme waakvlam.
Een vraag echter, die zich niet opzij laat schuiven, maar beantwoord wil worden.
Ja, want streven naar geluk; wie doet dat niet?
En soms ervaar je het ook.
Geluk.
Bijvoorbeeld wanneer alles in je leven op rolletjes loopt.
Je hebt een leuke studie, of een interessante baan.
Een lieve relatie, misschien wel een gezin. Vrienden bij de vleet.
Of je bent al wat ouder en kijkt terug op een gelukkig leven.
Kinderen, kleinkinderen. Wat een zegen!
En misschien ook nog steeds in betrekkelijk goede gezondheid.
Wat een geluk!

Wat kan een mens gelukkig maken?
Het is ook een regel uit een heel oud liedje van René Froger. (Plaatje 1)
“Een eigen huis, een plek onder de zon.
En altijd iemand in de buurt, die van me houden kon.
Kortom, alles hebben wat je hartje begeert.
En toch….toch wou ik dat ik net iets vaker, simpelweg gelukkig was”.

Ach weet je, dat kán!
Alleen, dan moet je je geluk wel heel ergens anders zoeken dan alleen bij aards geluk en genot. Want er hoeft maar *dit* te gebeuren…..
En wég is het!
Aards geluk kan zo pril zijn, zo kwetsbaar, zo vergankelijk.
Wat geluk ónvergankelijk maakt?
Wanneer je het niet hier zoekt, maar bij God!
Heus, hij heeft ons ware geluk voor ogen!
Het dat geluk hangt niet af van een succesvolle carrière, gezondheid of waardering van mensen, maar wordt werkelijkheid wanneer je kunt geloven dat God van je houdt en positief over je oordeelt.
Ja, weten dat hij je rechtvaardig verklaart zorgt voor geluk in je leven dat niet stuk is te krijgen!
Want al wijst iedereen je af, God neemt je liefdevol aan.
Al wijst iedereen je op je tekorten en beperkingen, God beschouwt je als volmaakt.
Snap jij dat nou?
Vast niet.
Dat kán ook niet, het is een kwestie van geloven.

**Wat hebt u er aan dat u dit alles gelooft?**Zo vraagt de catechismus zich af.
En dan gaat het om de voorafgaande vragen en antwoorden, die gingen over de artikelen van onze geloofsbelijdenis, waarin het ging over de drie-enige God: Vader, Zoon en Geest.
Hun onderscheiden werk.
Over de kerk, de vergeving van zonden en eeuwig leven.
Eigenlijk dus een samenvatting van de hele Bijbel.
Het evangelie in een notendop.
En dan die vraag: wat heb je eraan dat je dit alles gelooft?
Alsof de balans wordt opgemaakt.
Zo van: wat kost het en wat levert het op.

Maar dan, met als misschien wel totaal onverwacht antwoord, dat het God álles kost en dat jij alles ontvangt!
Gratis.
Voor niets.
Uit genade.
Want er *is* voor je betaald.

Wát ontvang je dan van God?
Nou, vergeving van zonden en eeuwig leven!
Waarom?
Nou, omdat Hij je enkel door het geloof rechtvaardig verklaart!

Ik kan me voorstellen dat wanneer je dit voor het eerst hoort zoiets hebt van: dit *is* toch niet te geloven?
Snap ik.
En als het door mij zou zijn bedacht, zou het inderdaad erg ongeloofwaardig zijn.
Maar het *is* niet door mij, maar door Gód bedacht!
Lees de Bijbel maar.
Daarin zegt God het zelf.
Telkens weer. Opdat we het nooit zullen vergeten.
Trouwens, het moet ook wel van hem afkomstig zijn, want zoiets kan in geen mensenhart zijn opgekomen. Zoiets bedenk je niet!
Immers, bij ons mensen is het altijd: boontje komt om zijn loontje, en wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten.
Eigen schuld dikke bult.

Maar bij God is het dus heel anders! En daar kom je (misschien wel tot je verbazing) pas achter wanneer je de Bijbel leest.
Want daar staat het in! Dat God alle schuld op zich neemt!
Onze schuld. De last van onze zonden.
Toen je als baby gedoopt werd, kreeg iedereen het te horen.
Die nare woorden uit het oude doopformulier, die door heel veel mensen verkeerd begrepen worden en daarom heel veel weerstand oproepen.
Namelijk: dat je in zonde ontvangen en geboren bent en daardoor van nature blootstaat aan Gods toorn, zodat je voor Gods heilige ogen eigenlijk niet kunt bestaan, of je moet opnieuw geboren worden.
Ja, want God is volmaakt en jij als mens helaas niet.
Maar dan komt het: God veroordeelt je gelukkig niet, maar belooft je dat je uit genade en door zijn vernieuwingskracht opnieuw geboren wordt.
Als volmaakt mens.
Ingewikkeld hoor! En als jullie het niet erg vinden, probeer ik die boodschap bij de doop van elk kind maar meteen in gewone en begrijpelijke taal mee te geven!

Maar dan nóg, ónmogelijk! zeg je nu misschien.
Hoe kun je als mens door Gods genade nou als volmaakt worden gezien?!
En menselijkerwijs heb je gelijk.
Maar weet je, voor God is niets onmogelijk. Dus hij doet het gewoon!
Hij draait alles om. En het wordt voor jou ineens de omgekeerde wereld.
Geen veroordeling, maar vrijspraak. Geen toorn, geen eeuwige dood, maar liefde en eeuwig leven!

Gaat dat automatisch?
Hoef je daar dan verder zélf niets voor te doen?
Dat zou toch niet helemaal eerlijk zijn?
En niet voor niets haalt de catechismus daarom ook ons geweten er bij.
Het geweten dat opspeelt, bij iedere misstap die je in je leven maakt.
De catechismus zegt het zo: “Al klaagt mijn geweten mij aan, dat ik tegen alle geboden van God zwaar gezondigd heb”.
En laten we eerlijk zijn.
Als je weet wat er *in* die geboden staat, dan weet je ook heus wel waar het bij jou allemaal misgaat.
En dan tóch door God rechtvaardig worden verklaard!
Verklaard, inderdaad.
God, die het allemaal heus wel ziet en weet en toch doet alsof je nooit zonde hebt gehad of gedaan.
Alsof je altijd volkomen gehoorzaam bent geweest.
Ja, die dus doet alsóf je Jezus Christus bent!!!
Huh?
Dat is toch wel héél bijzonder?
Inderdaad!!

Kijk, het laat de meesten van ons waarschijnlijk niet onverschillig hoe andere mensen naar je kijken.
En je doet je best om zo onberispelijk mogelijk te lijken!!
Alleen, wie is dat?
Geen mens toch?
En zelfs al lijkt het soms wel zo, dan is het toch slechts uiterlijke schijn!

Ach, weet je?
Ook hier zie je dat God heel anders naar ons kijkt dan wij dat doen naar elkaar.
Wanneer God in de Bijbelse verhalen mensen roept tot zijn dienst, zie je vaak dat hij juist gaat voor de zwakste en geringste.
Voor mensen waar altijd wel een smetje, of een luchtje aan zit.

Mozes, de driftkop. Jefta, de boef.
Gideon was laf.
David ging vreemd
Jona liep weg.
En ga zo maar door.
Allemaal mensen die wij nooit gekozen zouden hebben.
Maar God kiest nou juist hén uit!
En daar heeft hij blijkbaar zo zijn eigen redenen voor.
Ja, doorslaggevend is dus niet hoe wij over anderen oordelen, maar hoe God oordeelt!
En als God voor is ons is, wie zal dan tegen ons zijn? (Rom. 8)

Alleen, hoe kan God nou voor mij zijn, terwijl zelfs mijn eigen geweten soms keihard tegen roept!?
En eerlijk gezegd, heeft dat geweten meestal ook niet gewoon gelijk?!
Maar kijk, dát is nou de grote verrassing van het evangelie!
En laat je vanmorgen/middag maar eens flink verrassen!
Want alle beschuldigingen die tegen je geuit zouden kunnen worden, zijn op grond van Gods wet én je eigen geweten inderdaad meer dan terecht.
Immers, er zijn nog veel zonden en gebreken in ons hart en leven.
We dienen God niet met zoveel ijver als we zouden moeten doen.
En we hebben nog dagelijks te vechten tegen onze zwakheid en slechte gewoonten. Ja, en dat zal ook je hele leven zo blijven!!
Ook al doe je nog zo je best.
Maar naar menselijke maatstaven zul je nooit helemaal volmaakt worden!
Dus hoe kan dat naar Gods maatstaf dan wel?
Want keer op keer schend je door je zonden je relatie met hem.
En dat kan God toch zeker niet negeren?
Maar, dan komt de verrassing, want dat doet hij dus wel!!
Waarom?
Nou, en dan komt het grote genadewonder: God bedelft onze zondige en gebroken werkelijkheid onder een hele ándere werkelijkheid.
Hoe? Nou, door de gehoorzaamheid van Jezus Christus over ónze ongehoorzaamheid heen te leggen!
Ja echt, en ook over die van jou!
Is dát niet geweldig! Halleluja! En het is zó waar!
Je mag er echt van verzekerd zijn dat elke aanklacht tégen jou is achterhaald door de vrijspraak die Jezus ook voor jou verdiend heeft aan het kruis.
Want toen hij uitriep “het is volbracht”, is ook al jouw schuld voldaan!
**De apostel Paulus schrijft: “U was dood door uw zonden, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij al uw zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en vernietigd door het aan het kruis te nagelen”. (Kolossenzen 2: 13, 14)**Mijn br/zr, stel je toch eens voor wat daar is gebeurd! Wég alle schuld!
En daarom kán God nu met recht doen alsof jij geen zonden hebt gehad of gedaan. Heus waar, je bent vrij!!
Niet vrij om vanaf nu alles te doen en te laten wat je maar wilt.
Nee, natuurlijk niet. Trouwens, dat is geen echte vrijheid.
Want dat maakt je juist weer een slaaf van de zonde.
Maar vrij, om Gods kostbare geschenk in geloof te aanvaarden.
Het geschenk van je verlossing. Van je vrijspraak.

In geloof aanvaarden. Ja, dat moet je nog wél doen!
Want zonder geloof wordt het niet van jou.
En dat klinkt weer tegenstrijdig hé? Alsof er toch nog een voorwaarde is.
Een addertje onder het gras. Het venijn van de kleine lettertjes.
Of zoals de Engelsen zeggen: the devil is in the details.
Maar houdt de catechismus dan toch nog een slag om de arm?
Zo van: alles dankzij genade van Gods kant, maar toch ook alleen door toedoen van óns gelovig hart aan de andere kant?
Voor veel christenen is deze boodschap om wanhopig van te worden!
Zij ervaren het als een donkere kant van het evangelie.
Want alles leek gratis.
Vergeving en eeuwig leven, zonder enige verdienste van jouw kant.
En dan toch: zonder geloof kom je er bij God niet in!?
Ja maar, hoe weet ik nou of mijn geloof wel groot genoeg is?
Waarom werpt de catechismus deze drempel op?
En doet de Bijbel dat ook?

Ach, een drempel zou ik het helemaal niet willen noemen.
En ook de catechismus lijkt dit soort vragen te hebben aan zien komen.
Want zij gaat er in antwoord 61 meteen op in.
Kijk, het is inderdaad waar dat er ook volgens de Bijbel geen redding- en dus geen vrijspraak mogelijk is zonder geloof.
Jezus zegt het in Marcus 16 vers 16 namelijk ook: “wie niet gelooft, zal veroordeeld worden”.
Duidelijke taal lijkt me.
Maar hoe zit het dan?
Nou, hier is sprake van het evangelie van **dubbele genade!**
**Waarin God geeft wat hij vraagt en vraagt wat hij geeft.**Want God vraagt niet alleen geloof, maar is het ook zelf, die door de werking van zijn Woord en Geest, het geloof in je hart legt en doet groeien!
Met andere woorden: niet alleen je vrijspraak, maar ook je geloof ontvang je van hem! Als een geschenk!
Aan de gemeente van **Efeze** schrijft de apostel Paulus daar het volgende over: **“Door zijn genade bent u immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich er op laten voorstaan”. (Ef. 2: 8,9)**
Inderdaad, niemand kan zeggen: kijk eens hoe gelovig *ik* ben?!
Want je hebt álles aan God te danken.
Dus alsjeblieft geen overschatting van je geloof!
In de zin van dat je de illusie hebt dat het je zelf in staat stelt om zó zuiver naar Gods geboden te leven, dat God je dáárom wel aanvaarden moet!
Nee, want dan wordt het geloof een middel om keihard je best te kunnen doen.
Zodat je er uiteindelijk toch op eigen kracht komt.
Nee! En verwar geloof dus ook niet met vroomheid, of gehoorzaamheid!
Want mijn br/zr, geloven is van harte willen aanvaarden!
Aanvaarden dat alles uit genade is, zonder enige verdienste van jouw kant.
Geloof bestaat om zo te zeggen uit twee lege handen, die zich verlangend uitstrekken naar Jezus Christus!
Heer Jezus, U moet het doen!!!
Ja, want U bent het die verlost! U alleen! U hebt mijn rekening bij God betaald.
En daarom verwacht ik het ook alleen van U. U bent mij redder en heiland!

Dát is geloven, mijn br/zr, van harte bereid zijn om te ontvangen!
Een voorbeeld om het te verduidelijken.
Kijk, ik heb hier in mijn hand een briefje van 10 Euro.
En jongens en meisjes, wie van jullie wil het hebben?
Weet je wat, als je het geloven kunt, kom het dan maar halen.
Kom maar naar de kerk.
Dan krijg je het.
Niet twijfelen hoor!
Want als je twijfelt, kan ik het je niet geven!
Maar als je komt, zal ik tegen je zeggen: hier, alsjeblieft, pak maar aan……..
Kom je? Snel hoor! Ik heb er maar één! Ik wacht op je.

Zó werkt het geloof!
Je moet geloven dat het echt waar is wat je wordt beloofd.
En ook bereid zijn om het te ontvangen.
Zomaar een gratis tientje uit de hand van de dominee. (Plaatje 2)
Tja, want meer dan een tientje heb ik niet bij me.
Maar oneindig veel kostbare vergeving en een eeuwig leven uit de handen van God! (Plaatje 3)
Vrijheid dus!! Wanneer je God op zijn woord gelooft.
In geloof ontvangen; dat noemden we vroeger in de kerk ook wel: “de toe-eigening van het heil”.

Wil je het wel geloven mijn br/zr? gasten, beste kijker?
Ik snap best dat het soms best moeilijk kan zijn, om te leven van de geef.
Het zit niet in ons om afhankelijk te willen zijn van een ander.
En dus ook niet wanneer je die Ander met een hoofdletter schrijft.
Nee, “ikke zelf doen!”
Het zijn ongeveer de eerste woordjes uit de mond van een peuter.
En bij het ouder worden verandert er wat dat betreft niet zoveel.
“Ik doe zó mijn best! Maar het lukt niet!”

Nou, wat je eigen zaligheid betreft, en daarmee je allergrootste geluk, kan ik je zeggen dat je er echt hopeloos van zult worden wanneer je het op eigen kracht blijft proberen.
Doe dat dus niet!
En als je het toch al heel lang zelf probeert, stop daar dan vandaag nog mee!
Ja, geef je vandaag nog over aan de God die liefde is.
Alsjeblieft, overschat je geloof niet. Overschat ook je eigen vroomheid en gehoorzaamheid niet.
En ónderschat al helemaal Gods genade niet!

O, ik hoop zo dat deze boodschap bij je binnenkomt!
Want mijn broeder/zuster, jongelui, dit is een boodschap om niet alleen diep verwonderd van te raken, maar ook om ontzettend blij van te worden!
Want je hoeft maar naar het kruis te kijken om te beseffen hoe vernietigend Gods oordeel over de zonde is.
Ook over jouw zonde.
Daar staat in principe de doodstraf op!
Ook voor jou.
Alleen, Jezus stierf! Ook voor jou!
En nu ontvang je van hem het leven.
Dus geen straf meer! Dankzij hem!
Wil je het wel geloven? Stap dan in gedachten naar het kruis toe.
En kijk goed! Zie je je heiland hangen?
Omhels hem maar! En prijs jezelf gelukkig!
Door opgelucht te zingen:
“Christus aan het kruis verheven, zal ik loven heel mijn leven.
Christus droeg de vloek voor mij. Door genade rijk bevoordeeld – en geen wet die mij veroordeelt – ben ik van de dood bevrijd!”
Amen.