Romeinen 1: 16 en 17  
**1. Het geloof verandert mensenlevens**Vandaag een eerste preek van een korte serie over de brief van Paulus aan de Romeinen.  
Een prachtige brief.   
Hier en daar ook best een moeilijke brief.  
Maar wel een, die al enorm veel mensenlevens heeft verandert!  
Zoals dat van Augustinus. (Plaatje 1)  
Augustinus was een man die leefde in de vierde eeuw na Christus.  
Hij was christelijk opgevoed door zijn moeder, maar keerde zich na zijn jeugd volledig áf van het geloof.  
Augustinus leefde er lustig op los met drank en met vrouwen.  
Totdat hij een keer in Milaan was en daar plotseling een kinderstem hoorde roepen: “neem en lees, neem en lees!”  
Hij pakte toen een Bijbel, sloeg die open bij de brief aan de **Romeinen** en las in stilte de eerste de beste passage waar zijn blik op viel.  
Het bleek **hoofdstuk 13: 13 en 14.**  
En daarin staat: **”Laten we ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt.”**Nou, Augustinus werd hierdoor zó getroffen, dat hij deze woorden niet meer kwijt raakte. Het licht van het evangelie brak in hem door.  
Hij kwam tot geloof. En dat veranderde zijn leven totaal!  
  
Deze Augustinus werd later de wereldbekende bisschop van Hippo.  
Een plaats die lag in het huidige Algerije.  
En van daaruit heeft hij veel invloed gehad op de kerk in de periode tussen Paulus (die zo’n driehonderd jaar eerder leefde) en Maarten Luther (duizend jaar later).  
Ja, en zo heeft God de brief aan de Romeinen wel vaker gebruikt om mensen goed bij de les te houden.  
Zo heeft bijvoorbeeld ook Maarten Luther door de Romeinenbrief een enorme ommekeer beleefd. (Plaatje 2)  
Als Duitse monnik had hij altijd geleerd dat God eiste dat de mens zelf een rechtvaardig leven moest leiden om gered te kunnen worden.  
En daarom was hij God zelfs gaan haten.  
Omdat die hem dus iets vroeg wat hij niet kon en hem vervolgens rustig liet mislukken.  
Maar, toen las Luther Romeinen 1: 17, waar staat: “In het evangelie openbaart zich dat God enkel en alleen wie gelooft als rechtvaardige aanneemt, zoals ook geschreven staat: de rechtvaardige zal leven door geloof”.  
  
Pats! Opeens viel bij Luther het kwartje.  
Natuurlijk had hij deze tekst al veel vaker gelezen.  
Alleen, nooit eerder had hij echt begrepen wat er stond.  
Maar nu wel!  
En het licht breekt door!  
Zelf schrijft hij daar later dit over: **“Gods gerechtigheid stond mij in de weg, omdat ik die woorden opvatte als een gerechtigheid waarbij God rechtvaardig is en rechtvaardig handelt, door de onrechtvaardigen te straffen. En hoewel ik een onberispelijke monnik was, stond ik toch als zondaar tegenover God. Daarom had ik de rechtvaardige God niet lief, maar ik haatte hem….  
Totdat ik begreep dat de gerechtigheid van God de gerechtigheid is waarmee hij door genade en louter goedheid ons rechtvaardigt door het geloof. Ik voelde mij hierdoor als herboren, want ik ging als door een open deur het paradijs binnen.”**Wat een ontdekking!   
Ook Luthers leven veranderde totaal.  
**2. En hopelijk ook dat van jou.**  
Gemeente, de Romeinenbrief heeft daarna nog veel meer mensenlevens veranderd.   
Want Luthers geloofsdoorbraak leidde tot de herontdekking van het evangelie.  
Met als gevolg dat er in Duitsland en later in heel Europa een kerkreformatie op gang kwam.   
Mee ook dankzij iemand als Johannes Calvijn (Plaatje 3) die later over de Romeinenbrief zei dat het voor hem de toegang was geworden tot de meest verborgen schatten in de Bijbel!  
En mijn br/zr, jongelui, (beste kijker) ik hoop zó dat ook jij het zult meemaken!  
Dat je door het lezen van de Romeinenbrief en misschien ook wel het luisteren naar deze preek een doorbraak zult gaan meemaken in je geloofsleven.  
Dus haak niet af, maar blijf er bij!  
  
Paulus schreef deze brief aan de gemeente van Rome, zo rond het jaar 57.  
Hij had de gemeente niet persoonlijk gesticht.  
Hij was er zelfs nog nooit geweest.  
Alles wat hij van deze gemeente wist, had hij van horen zeggen.  
Mooie, maar ook minder mooie dingen.  
Maar in vers 8 spreekt hij om te beginnen zijn waardering voor hen uit.  
En ook dankt hij God voor hun oprechte geloof.  
Vurig hoopt Paulus hen een keer te kunnen opzoeken.   
Wat later inderdaad gebeurd is.  
Om er uiteindelijk als martelaar te sterven.  
  
Hoewel Paulus de gemeenteleden in Rome dus nog niet persoonlijk kende, wist hij wel wat ze daar het allerhardst nodig hadden.   
Namelijk, het evangelie van genade!  
Ja, wat verlangde hij er naar om ze dát te kunnen brengen!  
Een verlangen dat ook mij persoonlijk enorm aanspreekt.  
Tijdens mijn intrededienst in 2017 heb ik daar ook iets over gezegd. (Plaatje 4)  
Over de liefde van Christus als mijn persoonlijke drijfveer om het evangelie van genade ook in de gemeente van Rijnsburg en Valkenburg te mogen verkondigen!  
Ja, het is het goede nieuws dat me op de lippen brandt! …….  
  
Paulus had zich dus volledig in dienst van het evangelie gesteld.  
Nadat het eerder ook zijn leven ingrijpend had veranderd.  
Namelijk, veranderd van Christenvervolger naar Christus’ apostel.  
Apostel zelfs ten dienste van álle volken, zo schrijft hij in vers 14.  
Paulus preekte dus niet alleen voor eigen parochie.  
Ook niet alleen voor de Joden.  
Nee, zijn missie was om ook apostel (een door Christus gezondene) voor de heidenen te zijn.  
Gehoorzaam aan het bevel van Jezus: “ga op weg en maak álle volken tot mijn leerlingen”.  
Ten dienste van alle volken.   
Ook van het Nederlandse volk.  
En daardoor ook ten dienste van jou en mij.  
  
**3. Doe er daarom je voordeel mee!**Als Paulus wat zegt of schrijft, probeer er dan geen woord van te missen!  
Want bijna elk woord is raak. En bovenal, rijk!  
Zoals bv. de verzen 11 en 12, waarin Paulus schrijft: “ik verlang ernaar om u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden. Ik door uw geloof en u door het mijne”.  
Kijk, dat vind ik nou zo gaaf van Paulus! Dat hij zich zo kwetsbaar opstelt!  
Ja, want ook Paulus lukte het blijkbaar niet om in zijn eentje geloven!  
En als ook hij dus de bemoediging nodig had van zijn medegelovigen, hoeveel temeer geldt dat dan voor ons!   
Ik hoor wel eens zeggen: dominee, ik geloof wel hoor, maar met de kerk heb ik niet zo veel.  
En dan denk ik: o, dat zal best, maar houd je het op de lange duur dan ook wel vol zo in je uppie?  
Want heus, als christenen in een seculiere samenleving hebben we elkaar zó nodig!   
En de coronatijd waarin we nu leven maakt dat nog weer eens extra duidelijk!  
Beperkingen van de kerkelijke samenkomsten.   
Nog maar nauwelijks persoonlijke ontmoetingen.   
O, wat missen we veel! En wat missen we daarin ook elkaar!  
Toch?   
  
Ik jullie in elk geval wel!  
Of heb jij nog altijd het gevoel, dat je het prima in je eentje afkunt en om te geloven verder niemand anders nodig hebt?  
Maar weet je, ook al voel jij dat misschien zo, die ander heeft jou wél nodig!!  
Heus, ook jij kunt niet gemist worden!  
Heb je dáár wel eens aan gedacht?  
Dat we aan elkaar gegeven zijn, om elkaar tot een hand en een voet te zijn.  
Een luisterend oor. Een arm om je schouder. Een bemoedigend woord.  
Ja, kerk van Christus ben je sámen!  
En zelfs Paulus, waar wij vaak zo tegen op kijken, geeft het gewoon eerlijk toe.  
Ook hij geeft toe dat hij anderen nodig heeft om zijn geloof vol te kunnen blijven houden.  
Ja, hij schaamt zich er niet voor om dat ook gewoon te erkennen.  
Durf jij dat ook?  
Toegeven dat je het niet alleen kunt en daarom open staat voor de steun van de ander?  
Dat is misschien best lastig.  
Want het “ïkke zelf doen” zit ons in het bloed.  
Dat hebben we van onze geboorte af meegekregen.  
En toch: probeer het maar.  
Verander maar.  
Schaam je er niet voor.  
  
**4. Leef zonder schaamte**Ik zei het al, de Romeinenbrief brengt bij velen een enorme verandering teweeg.  
En vol van vuur en kracht van de Heilige Geest, laat God door het spreken van mensen van zich horen en wordt Zijn naam grootgemaakt.  
Iets waarvoor je je beslist niet hoeft te schamen.  
Zoals ook Paulus zich er niet voor schaamt om het evangelie door te geven waar en wanneer hij maar kan en aan iedereen die het maar horen wil.  
  
Oei, denk je nu misschien, hoe zit dat eigenlijk met mij?  
Lijk ik daarin een beetje op Paulus?  
Of houd ik het evangelie toch liever voor mezelf?  
Schaam ik me er eigenlijk best wel voor om er voor uit te komen dat ik een christen ben? En zie ik het geloof toch eigenlijk meer als een privézaak?  
Iets waar je anderen niet mee moet willen lastig vallen?  
  
Kijk, als je met je geloof niet zo te koop loopt, levert je dat vast waardering op.  
Omdat het inderdaad in lijn is met hoe de meerderheid in onze samenleving daarover denkt: geloof als iets voor achter de voordeur.  
En ik hoor christenen daarom ook nog wel eens zeggen dat ze het zo moeilijk vinden om voor hun geloof uit te komen, omdat veel mensen zich daardoor beledigd kunnen voelen of betutteld.  
Zo van: ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met jou?! Dus hou je christelijke praatjes maar lekker voor je!  
  
Tja, zou het inderdaad kunnen?  
Dat je iemand anders met het evangelie beledigt?  
Nou, misschien als je de boodschap brengt als een set gedragsregels.  
En zo enkel een religieus verhaal weet te houden over normen en waarden.  
Over dingen die niet mogen van God en dingen die je verplicht moet doen om in Gods ogen een goed mens te kunnen worden.  
Maar ja zeg, in dat geval zou ik me ook beledigd voelen!  
Zeker wanneer je van jezelf het gevoel hebt dat je juist nog veel beschaafder leeft dan veel mensen die zichzelf wel “christen” noemen, maar in werkelijkheid bepaald geen visitekaartje van Jezus zijn!  
En het is werkelijk soms om je voor te schamen als je hoort en ziet wat er in Jezus’ naam allemaal voor onzin wordt beweerd.  
Dus ja, als je de inhoud van het evangelie zelf niet goed begrijpt of verdraait, en er bovendien zelf ook niet naar leeft, dan snap ik wel dat mensen zich erdoor beledigd of gekwetst voelen.  
Maar waarom schaamt Paulus zich er dan toch niet voor?  
En hoeven wij dat daarom ook niet te doen?  
  
**5. Van Gods reddende kracht**Nou, omdat Paulus begrepen had dat het evangelie Gods reddende kracht is! (Plaatje 5)  
Dus niet slechts een of andere interessante religieuze theorie.  
Nee, het evangelie is Gods genadevolle kracht, waardoor mensen gered worden!  
En er vrede ontstaat! Diepe vrede met God, met jezelf en met anderen.  
Je weet je erkend en geliefd.  
Zonder énige voorwaarde vooraf!  
Nou, en wie wil dat nou niet?  
Je wordt er zó gelukkig van!  
En het enige dat je daarvoor nodig hebt, is geloof!  
En geloven wil zeggen dat je Gods goede nieuws aanneemt en erop vertrouwt dat zijn redding ook voor jou is.  
  
Nou, en zoiets moois is toch zeker niet om je voor te schamen toch?  
En zo’n verhaal wil je toch zeker met anderen delen!!?  
Of vind je het maar een dwaas verhaal?   
Ach, schrijft Paulus in een andere brief (die aan de Korintiërs): **“het evangelie van de gekruisigde Christus is voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas.   
Maar het dwaze van God is wijzer dan mensen en het zwakke van God is sterker dan mensen”.**Weet je, het evangelie zal altijd wel aanstoot blijven geven, omdat het laat zien dat we iets nodig hebben dat we onszelf niet kunnen geven en ook niet zelf kunnen bereiken.  
Kortom, het evangelie maakt ons duidelijk dat we afhankelijke mensen zijn.  
En dat strijkt velen tegen de haren.  
Zodat het echt een godswonder is dat er toch nog mensen zijn die wél geloven!  
Inderdaad, en dat maakt van het geloof een geschenk.  
Een geschenk van God, dat je met beide handen mag aanpakken.  
En doe dat alsjeblieft!  
Want als je dat geschenk vervolgens uitpakt, komt er nog veel meer moois tevoorschijn!  
Kijk, veel mensen denken dat God zijn Zoon alleen maar naar de wereld stuurde om voor onze zonden te sterven.  
En dat het evangelie dus alleen gaat over vergeving en redding van de zonde.  
Maar als dat waar was, hebben we dankzij Jezus dus alleen een schoongeveegde lei ontvangen, om telkens opnieuw te kunnen beginnen, en zou verder alles bij het oude blijven.  
Zelf telkens opnieuw proberen, om zelf steeds beter te worden.  
Door te leren van je fouten. (Oefening baart kunst)  
En als het dan toch weer niet lukt, gewoon weer even opnieuw vergeving vragen en ga zo maar door.  
Maar ja, op die manier kom je uiteindelijk geen stap verder!  
Het lukt niet!! Super frustrerend!  
Precies.  
En dat is het voor veel christenen dus ook!  
Omdat ze het evangelie niet ten volle begrijpen.  
Want God maakt ons door het geloof immers rechtvaardig!  
Ja, als je gelooft dat Jezus Christus je redder is, dan bén je het!  
Dan bén je rechtvaardig voor God.  
En dan mag je voortaan ook als een rechtvaardig mens leven!  
Niet om het morgen beter te doen.   
Maar omdat je in Gods ogen al goed bént!  
En zelfs áls Christus bent.   
Omdat je gerechtvaardigd bent door zijn bloed!  
Een compleet ander mens dus!  
Ja, zó ingrijpend is de verandering, die de reddende kracht van het evangelie in mensen teweeg brengt!  
Dus, geloof! Leef!   
En leef je geloof! (Plaatje 6)  
  
Mijn br/zr, jongelui, kijkers, als je deze boodschap diep op je laat inwerken, hoop ik van harte dat ook jij daardoor diep geraakt wordt.  
Hoe je die boodschap in je kunt laten landen?  
Nou, ga na afloop van deze dienst thuis eens even voor een grote spiegel staan.  
Kijk daar dan in en stel jezelf hardop deze vraag: geloof ik in het evangelie dat ik door Jezus Christus gered bent?  
Ja?   
Dan mag ik ondanks al mijn zonden, in Gods ogen toch leven als een rechtvaardig mens! Door hem gekend, geliefd en van alle schuld bevrijd!   
  
O, ik zie het voor me.  
Jij, daar straks voor die spiegel. (Plaatje 7)  
Met een brede lach op je gezicht.  
Diep gelukkig.  
En misschien wel met tranen in je ogen, ….. tranen van blijdschap.  
Doe het dus.  
Ja, probeer het straks maar.   
Ga daar staan. Kijk, en vier het aller diepste geluk dat God van je houdt en dat je van hem het leven krijgt!  
Amen