Romeinen 1: 19 en 2: 1  
**1. Bestaat God?**Kunnen we Gods bestaan bewijzen?  
Het is een vraag waar veel mensen mee rondlopen en graag een overtuigend antwoord op willen krijgen.  
En of je nu christen bent of niet, misschien worstel jij ook wel met die vraag.  
Je zou zo graag bewijzen willen krijgen.  
Zo van: je gooit wat Bijbelse gegevens in een wetenschappelijke formule en hup, God komt er als een logisch resultaat uit tevoorschijn.  
Of, je stopt in een laboratorium wat chemische stoffen bij elkaar en hop, daar is God!   
Zie je wel: Hij bestaat!  
Ja, zou het niet geweldig zijn als dat kon?  
Theologen en filosofen kunnen dan eindelijk stoppen met het opzetten van ingewikkelde redeneringen om de logica van Gods bestaan te verklaren.  
Niet meer nodig!  
Overbodige zware kost.   
Want iedereen is in één klap overtuigd.  
Alleen,  
  
**2. God *is* niet te bewijzen.**Ja, dat blijft toch voor velen het grote probleem.  
God laat zich niet door óns bewijzen………..   
Nee, maar hij laat zich gelukkig wel vinden.   
Vinden in wie Hij is, in wat Hij zegt en wat Hij doet.  
En daarmee overtuigt Hij Hoogstpersoonlijk ontelbaren!  
Trouwens, niemand kan later zeggen: ik heb het niet geweten!  
Want je kúnt het weten.  
Neem nou de Schepping.  
Wát mensen zichzelf om die te verklaren ook allemaal wijsmaken, we kunnen toch niet anders dan diep onder de indruk raken van de enorme grootsheid, schoonheid, oneindigheid en complexiteit daarvan. (Plaatje 1)  
Kun jij ook zo genieten van bossen, bergen, zee en schitterende vergezichten?  
De flora en de fauna, de planten en de dieren?   
Maar ook het ontstaan van nieuw menselijk leven! Zo kunstig geweven.  
En de geboorte van een kind! Schitterend!  
Heus, wie dat wonder vatten wil, wordt vanzelf van eerbied stil.  
Want wie dát bedenken én maken kan, moet zelf absoluut bovenmenselijk zijn!  
Ja, echt onvoorstelbaar groot zijn!   
  
Alleen, hoezeer de hele Schepping ook van haar Schepper getuigt, de mensheid doet die waarheid al van het begin af geweld aan.  
Hoe komt dat toch?   
Is het misschien omdat de meeste mensen heel diep van binnen nog steeds veel liever zélf als god willen zijn?   
Onafhankelijk willen zijn van een hogere macht aan wie je ook nog eens rekenschap van je leven moet afleggen?  
Zou zomaar kunnen.  
Want lees Genesis 3 maar eens.  
Is het daar al niet fout gegaan? (Plaatje 2)  
  
Adam en Eva die God ongehoorzaam werden en zelf voor god wilden gaan spelen.  
Het Paradijs ging ervan ondersteboven.   
  
  
  
Gebrokenheid!  
Met alle gevolgen van dien voor de omgang tussen God en mens, maar ook tussen de mensen onderling.   
Gevolgen die we in de praktijk dagelijks om ons heen zien.  
  
**3. Toch getuigt alles van Zijn aanwezigheid.**En dus is er niets waardoor mensen te verontschuldigen zijn.   
Zo schrijft Paulus.  
Want wie eerlijk is, zal gewoon moeten erkennen dat er een God is.  
God heeft elk mens namelijk ook naar zijn beeld gemaakt.  
En op de een of andere manier voel je dat als mens ook haarfijn aan.  
Ja, diep van binnen zit eigenlijk bij iedereen een stuk religieus bewustzijn.  
De natuurlijke behoefte ook naar contact met God.  
Het is alleen wel een keuze om met dat bewustzijn ook daadwerkelijk iets te doen.  
Om naar God op zoek te gaan, en hem als Heer van je leven te aanvaarden en te eren.  
Maar helaas is dát voor velen een onacceptabele keuze.  
En dus plegen ze liever plagiaat.  
Ze stelen wat God heeft gemaakt en zetten er hun eigen stempel op.  
Of ze gaan, spiritueel als ze vaak toch zijn, op zoek naar ándere goden.  
Namaak goden.   
Zelfgemaakte Idolen.  
Want we moeten als mensen toch iets hebben om te koesteren en te vereren!?  
En als we de Schepper van hemel en aarde afwijzen, dan zal er dus iets of iemand anders voor in de plaats moeten komen.  
Het is immers wel zo prettig om wat zekerheden achter de hand te hebben.  
Bovendien, we willen allemaal ergens voor leven.  
  
We willen allemaal ergens bij horen.  
We willen allemaal iets hebben waar we hoop en moed uit kunnen putten.  
We willen allemaal ergens onze grootste angsten mee kunnen bezweren.  
Ja, wie heeft er geen behoefte aan bestaanszekerheid?  
En dus uiteindelijk behoefte aan een God?  
  
Nou, Paulus schaamde zich er niet voor, (en ik hoop jij ook niet) , om te erkennen en geloven dat er maar één ware God is.  
En te getuigen van Zijn grootheid.  
In die volgorde. Dan komt de rest vanzelf.  
Dus niet eerst wachten op in jouw ogen overtuigend bewijs.  
Want dan maak je God veel te klein.  
Dan zoek je een God die binnen jouw bevattingsvermogen past.  
En te vangen is in menselijke regels, systemen en formules.  
Ja, dan ben je bezig om je eigen God te maken.  
Een afgod. Die jou op je wenken moet bedienen.  
Terwijl het juist andersom is!  
Jij bent door God gemaakt.  
Om voor hem te leven en alle eer te geven die hem toekomt.  
  
Mijn br/zr, je moet God dus niet klein maken, maar juist heel groot!  
Een kwestie van met heel andere ogen naar God kijken dus.  
Niet sceptisch, niet kritisch, afkeurend, maar nieuwsgierig, verwonderd, eerbiedig, met een open blik en een hart dat zich wil láten overtuigen!  
Pas als je dat doet, ga je heel veel van God ontdekken!  
Want (zo schrijft Paulus) “Gods onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in Gods werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar”.   
Dus ja, je moet echt wel heel dom en blind zijn om het niet te zien.  
Kijk, je kunt natuurlijk blijven weigeren om God als God te accepteren en te respecteren.  
Je kunt weigeren om in afhankelijkheid van hem te leven.  
Je kunt de waarheid dat er een schepper is wegdrukken en je toevlucht nemen tot andere idolen en ideeën.   
Maar die zijn allemaal door mensen uitgevonden.  
God niet!  
Die was er altijd al en heeft zichzelf aan ons geopenbaard.  
En ook al begrijp je hem lang niet altijd.  
Of heb je in moeilijke situaties vaak heel veel moeite met zijn beleid.  
Hij is er! En hij zál er zijn!  
En alle dingen, zichtbaar en onzichtbaar, getuigen van zijn aanwezigheid!  
  
**4. We kunnen niet zonder God.**Gemeente, we zijn als mens zó op God aangewezen!  
Heus, we kunnen beslist niet zónder hem.  
Zonder hem stokt onze adem en stopt onze hartslag.  
Toch proberen ontzettend veel mensen het wel.  
Leven op eigen kracht.   
Zonder God.  
En ogenschijnlijk komen ze er nog behoorlijk ver mee ook!  
Zodat je je misschien ook wel eens afvraagt hoe het toch komt dat het zo goed met hen gaat, terwijl jij in wel God gelooft, en ondanks dat toch maar een beetje moet aanmodderen in je leven!  
  
  
  
Dus wat is eigenlijk het risico wanneer je als mens, ondanks dat je weet dat God bestaat, toch besluit om het dan maar voortaan zónder hem te wagen?  
  
Kijk, het grote verschil tussen geloof en ongeloof wordt voor iedereen pas echt duidelijk als het einde van dit leven komt. Pas dan komt de grote scheiding.  
Ook de dichter van Psalm 73 wijst daar op.  
Maar wel pas na een lange ontdekkingstocht naar hoe het zit!  
Want ook hij snapte er niets van.  
En daar komt nog bij, dat de meeste mensen die God afwijzen toch vaak gewoon hele nette mensen zijn!  
Sterker nog, het valt mij op hoe vaak juist niet-gelovige mensen enorm zorgzaam, gastvrij en liefdevol leven en daarin een voorbeeld zijn voor heel veel christenen!  
Ja, ook voor mij!  
En voor jou ook?  
  
Kortom, het is dus blijkbaar niet zwart-wit.  
Zo van: wie in God geloofd is een goed mens.  
En wie dat niet doet puur slecht.  
Pas op voor die gedachte!  
En pas ook op voor zo’n godsbeeld!  
Alsof God ook zwart-wit denkt.  
In goed of fout.  
Paulus probeert ons wat dat betreft echt op heel andere gedachten te brengen.  
Want ik weet niet hoe het jou verging, tijdens het lezen van die lange lijst voorbeelden die hij opsomt over zedeloosheid, wreedheid, en onbetrouwbaarheid?  
Misschien voelde jij ook meteen de neiging van een scherpe afkeuring.  
  
Zo van: Paulus, je hebt helemaal gelijk!   
Dit soort goddeloze praktijken verdienen het om door God bestraft te worden.   
En heel goed dat je het zo duidelijk zegt, over homoseksualiteit!   
Want dat kan natuurlijk echt niet!   
  
Maar mijn broeder en mijn zuster: dát zou pas een vreselijke, onchristelijke en goddeloze reactie zijn! Want het gaat in Romeinen 1 allereerst niet over ánderen.  
Nee, het gaat over óns! Over jou en mij!   
En je zult het evangelie van de rechtvaardiging van zondaars pas echt begrijpen, als je (net als Paulus) inziet dat je zelf de grootste zondaar bent die je ooit zult tegenkomen!  
Heus, als Jezus zelfs voor jou en mij is gestorven, is er niemand voor wie hij dat niet heeft gedaan!  
Pas daarom alsjeblieft op voor hoogmoed en eigenwaan!  
Gevoelens waardoor je op ándere zondaars neerkijkt.  
Zoals in het verhaal dat Jezus ooit vertelde over een farizeeër en een tollenaar.  
De farizeeër die zichzelf op de borst klopte toen hij de tollenaar zag.  
En hardop bad: O God, ik dank u dat ik niet zo zondig ben als die daar!  
Alleen, God dacht daar heel anders over!  
En niet de farizeeër, maar de tollenaar ging gerechtvaardigd naar huis.  
Want hij smeekte God om genade en zijn zonden werden hem vergeven.   
Inderdaad, uit pure genade!  
  
**5. Ook jij leeft enkel van zijn genade.**  
Schrik je hiervan?  
Want als jij ook maar een beetje de neiging vertoont als van die farizeeër, welke afgoden staan er dan te dringen om de plaats van de hemelse Vader in je leven over te nemen?   
Of hébben ze dat inmiddels al gedaan?  
Met als gevolg dat je snel je oordeel klaar hebt over een ander, ontrouw bent aan je partner, iets begeert dat van een ander is, trots bent, snel boos, en leugens nodig hebt om je beter voor te doen.   
Misschien wel leeft in haat en nijd?   
Maar wel elke zondag keurig netjes naar de kerk?  
Om de schijn op te houden.  
   
Nogmaals, als christenen zijn we het vaak heel erg eens met Paulus, en toch kunnen we de kern van zijn boodschap zomaar volledig missen!  
En daarom voelt hoofdstuk 2 vers 1 misschien wel aan als een koude douche.  
Want op dát punt ben je het totaal niet met Paulus eens!  
Want moet je horen wat hij zegt!  
“U bent evenmin te verontschuldigen. De dingen die u bij ánderen veroordeelt, doet u zélf ook!?”  
Tjonge, hoe durft hij! En heeft hij het echt tegen mij?  
Want het doet best pijn! Maar is het ook terecht?  
Ach, weet je wat? Oordeel daar zelf maar over.  
Ja, ik wil iedereen die nu luistert uitnodigen om inderdaad maar eens voor zichzelf na te denken over deze vraag: hoe zorg ik ervoor dat de zonden die ik bij andere mensen zie, mij geen gevoel van hoogmoed bezorgen, maar juist op mijn knieën brengen bij het kruis van Gods genade?  
Om daar te bidden: Heer, wees ook mij arme zondaar genadig!  
  
En mijn br/zr, als je het zo bekijkt, lijkt het net alsof Paulus in zijn brief de gelijkenis van Jezus over de verloren zoon opnieuw verteld.   
Zij het in heel andere woorden.  
Maar we komen wel dezelfde mensen tegen als in dat beeldverhaal.  
Een jongste zoon die er een werelds leven op nahoudt.  
En een oudste zoon die zich gehoorzaam aan vaders regels houdt, oordeelt over het gedrag van zijn jongere broer en dus ontzettend boos wordt als die na zijn terugkomst door vader zomaar weer in genade wordt aangenomen!  
Maar ja, zó is vader blijkbaar!  
Vader keurt het gedrag van zijn jongste zoon niet goed.  
Maar dat van zijn oudste zoon ook niet!  
Beiden hebben immers gemeen, dat ze verloren zonen zijn, omdat ze de ware aard van Vader niet kennen.  
Beiden zijn van God vervreemd geraakt en hebben redding nodig.  
Redding uit genade.  
  
En daar wil ik dan ook mee afsluiten.  
Met de constatering dat we als mensen állemaal van genade leven.  
En Paulus heeft het in zijn brief dus ook tegen jou!  
Zoals hij het ook heeft tegen mij.  
  
Twijfel je daar nog aan?  
Misschien helpt het om in dat geval de preek te verwerken aan de hand van de volgende vragen:  
1. Oordeel ik snel over anderen en schud ik dan mijn hoofd? Of ben ik geen haar beter, maar doe ik mezelf aan de buitenkant alleen wat netter voor?  
2. Heb ik al helemaal geaccepteerd dat mijn eigen daden en gedachten me als zondaar aanklagen bij God, maar dat ik door Hem dankzij mijn geloof in het werk van Jezus Christus tóch rechtvaardig wordt verklaard?   
  
Denk de komende dagen eens goed na over je antwoorden op deze twee vragen en bespreek het in gebed samen met God.  
Ik wens je kostbare momenten met hem toe.  
En hoop dat het voor je mag voelen als Thuiskomen.  
Bij God, die ook voor jou een Vader wil zijn.  
Omdat het door Zijn liefde geen kwestie is van moeten, maar van óntmoeten!  
Niet van prestatie, maar van relatie.  
Niet van doen, maar van zijn.  
Dus voel je welkom bij God! (Plaatje 3)

Amen