Hoor ik er wel bij?

We lezen uit de Bijbel (NBG 51): Lucas 15:11-32

De gelijkenis van de verloren zoon  
11. En Hij zeide: Iemand had twee zonen.

12. De jongste van hen zeide tot zijn vader: Vader, geef mij het deel van ons vermogen, dat mij toekomt. En hij verdeelde het bezit onder hen.

13. En weinige dagen later maakte de jongste zoon alles te gelde en ging op reis naar een ver land, waar hij zijn vermogen verkwistte in een leven van overdaad.

14. Toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood over dat land en hij begon gebrek te lijden.

15. En hij trok er op uit en drong zich op aan een der burgers van dat land en die zond hem naar het veld om zijn varkens te hoeden.

16. En hij begeerde zijn buik te vullen met de schillen, die de varkens aten, doch niemand gaf ze hem. 17. Toen kwam hij tot zichzelf en zeide: Hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger.

18. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u,

19. ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners.

20. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.

21. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten.

22. Maar de vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten.

23. En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben,

24. want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren.

25. Zijn oudste zoon was op het land, en toen hij dicht bij huis kwam, hoorde hij muziek en dans.

26. En hij riep een van de knechts tot zich en vroeg, wat er te doen was.

27. Deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf laten slachten, omdat hij hem gezond en wel terug heeft.

28. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen kwam zijn vader naar buiten en drong bij hem aan.

29. Maar hij antwoordde en zeide tot zijn vader: Zie, zovele jaren ben ik al in uw dienst en nooit heb ik uw gebod overtreden, maar mij hebt gij nooit een geitebokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren.

30. Doch nu die zoon van u gekomen is, die uw bezit heeft opgemaakt met slechte vrouwen, hebt gij voor hem het gemeste kalf laten slachten.

31. Doch hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij en al het mijne is het uwe.

32. Wij moesten feestvieren en vrolijk zijn, want uw broeder hier was dood en is levend geworden, hij was verloren en is gevonden.

Hoor ik er wel bij? In deze vraag klinkt twijfel: ‘hoor ik wel bij God? Hoor ik wel bij Zijn gemeente?’

In deze vraag klinkt ook door dat je er wel graag bij zou willen horen.

Maar twijfel kan ook zo aanwezig zijn in je leven. Er kunnen ineens gedachten zijn, zoals:

* Ik ben te jong…
* Maak ik mezelf wijs dat ik erbij hoor?
* Ik doe niet genoeg om Zijn liefde te verdienen
* Als God me écht kent wil Hij niets met mij te maken hebben…
* Ik ben niet zo vroom of godsdienstig als….(naam)
* Ik heb zolang een leven zonder God geleidt, nu is het te laat
* Geloof ik wel echt? Ik twijfel zo vaak. Dat vindt Hij vast heel erg
* Ik kan zo moeilijk stoppen met die ene zonde, Zijn geduld met mij is nu vast wel op…
* Ik ben (nog) niet gedoopt…
* Ik leef met mijn ene been in het geloof en met mijn andere been in de wereld…
* Ik heb nog nooit een bijzondere geloofservaring gehad (of: het is al zolang geleden dat ik iets bijzonders mee heb gemaakt…)
* Ik heb geleerd dat ik het niet ‘zomaar’ aan mag nemen…
* Ik zondig zo vaak
* Het ‘voelt’ alsof ik er niet helemaal bij hoor…
* Ik had God vaarwel gezegd in mijn leven, zou Hij me wel terug willen?
* Ik ben te oud…

Onderzoek eens eerlijk: wil je wel écht bij Hem horen?

Of misschien denk je wel: ‘ik heb een christelijke opvoeding gehad; geloof is iets vanzelfsprekend…

Je zet elke dag/week/jaar een aantal ‘vinkjes’ bij:

* Naar de kerk gaan
* Gebeden toen er iets gebeurde in je leven
* Je kind laten dopen
* Etc…

Maar is mijn hart er wel bij? Alsof God met een puntensysteem werkt en ik genoeg punten moet verdienen om bij Hem te mogen horen… Is Hij zo?’

Wil je écht je leven in Zijn handen leggen? ‘Heer, wat wilt U dat ik doen zal? Met mijn leven. Of gewoon vandaag: kan ik vandaag iets voor mijn naaste betekenen?’

Heb je hart voor andere mensen? Voor alles wat Hij geschapen heeft?

Of leef je alleen voor jezelf?

Geloven betekent écht een keuze voor Hem maken. Niet af en toe tijd voor Hem nemen.

Het is goed om hierover na te denken en je af te vragen: wat wil ik eigenlijk? En spreek het uit in gebed. Hij wil niets liever dan dat je naar Hem toegaat. Jouw gebed laat Hem niet onberoerd.

In het Bijbelgedeelte van vandaag lezen we over een vader en twee zonen. Jezus vertelt dit verhaal om uit te leggen hoe het in Gods koninkrijk gaat.

De ene zoon heeft het wel gezien bij de vader en wil zijn leven anders inrichten. Hij vertrekt en hij krijgt zelfs een vermogen mee van zijn vader. Niet omdat zijn vader hem graag kwijt wil, integendeel, de liefde van de vader is zo groot dat hij hem laat gaan.

Maar ondertussen staat de vader wel elke dag op de uitkijk om te kijken of zijn zoon weer thuiskomt.

De andere zoon is ook ontevreden. Maar hij blijft. Elke dag werkt hij op de boerderij en houdt hij zich aan de regels.

De jongste zoon leeft een leven vol plezier. Totdat zijn geld opraakt en er hongersnood komt.

Er zijn donkere wolken in zijn leven gekomen. De moeilijke tijd waarin hij gekomen is, brengt hem tot bezinning. En hij denkt terug aan vroeger. Aan zijn vader en aan de boerderij. Zo slecht was het daar nog niet. Hij had, als zoon, een goed leven en ook de knechten hadden altijd genoeg te eten.

Door zijn keuzes denkt hij dat hij het verprutst heeft. Hij zegt zelfs: ‘ik heb me slecht gedragen, ik verdien het niet meer om een zoon van de vader te zijn.’

De vraag ‘hoor ik er wel bij?’ beantwoordt hij met: ‘nee, ik heb teveel fouten gemaakt, ik verdien het niet meer.’

De zoon kijkt alleen naar zichzelf en kent de overvloedige liefde van zijn vader (nog) niet.

Als je alleen naar jezelf kijkt, kun je tot die conclusie komen: ‘nee, ik hoor er niet bij’. Maar kijk verder: kijk naar God, Hij wil een verbond met je aangaan. Kijk naar Jezus die zegt: ‘Ik ben ook voor jouw zonden gestorven.’ Bid tot de Heilige Geest: ‘laat mij in mijn twijfel steeds weer Jezus en Zijn liefde voor mij zien.’

Blijf niet met die twijfel zitten, kom in actie: door gebed en Bijbellezen, door je te bezinnen. Roep God aan en leg alles wat in je hart leeft voor Hem neer.

De jongste zoon komt ook in actie. Hij denkt: de knechten hebben een goed leven bij mijn vader, misschien kan ik wel een knecht worden. En dan doet hij iets belangrijks: hij staat op. Hij blijft niet langer in zijn gedachten zitten maar hij komt in beweging. Hij gaat naar zijn vader.

Ga naar God toe als je gedachten hebt als: ‘ik verdien het niet om bij Hem te horen/er is teveel gebeurd/ ik heb zoveel jaren zonder Hem geleefd, etc’

Want wat gebeurt er in het verhaal? De vader ziet zijn zoon aankomen en snelt hem tegemoet.

De zoon zegt: ‘vader ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben het niet meer waard uw zoon te heten…’ De zoon belijdt zijn zonden. Maar hij kan zijn verhaal niet eens afmaken want zijn vader is zo blij dat zijn zoon weer thuis is! ‘Haal mooie kleren en schoenen, een ring voor zijn vinger en slacht het gemeste kalf. We gaan eten en feestvieren!’

Wat een onthaal. Er is blijdschap omdat de zoon thuisgekomen is. Zo is er ook blijdschap in de hemel als een zondaar zich bekeerd (Lukas 15:7).

De andere zoon hoort dat er feest wordt gevierd. Maar hij is helemaal niet blij: blijdschap over die zondaar? Hij verteld zijn vader wat voor zonden die broer allemaal gedaan heeft: wat een slecht mens, mag hij weer terugkomen? En is zijn vader daar blij daarover?

En hij vergelijkt: ‘ik heb altijd hard voor u gewerkt. En ik heb altijd uw wil gedaan maar ik heb nog nooit een feestje mogen vieren met mijn vrienden.’

Is hij nu al vergeten dat hij zijn erfenis ook al gekregen heeft? (vers 12)

Hij heeft er alleen nog niets mee gedaan; hij heeft het nog niet ‘ten gelde’ gemaakt, zoals zijn broertje wel gedaan heeft. Zijn deel van de erfenis ligt nog te verstoffen op een plank…

‘Kind, je bent altijd bij me en alles wat van Mij is, is van jou! Kom mee, we gaan feestvieren!’ zegt zijn vader.

Wij hebben de erfenis ook al gekregen van de Vader: het eeuwige leven is nu al van ons!

Heb jij je dat al ‘ten gelde’ gemaakt? Leef je daar al uit? Een leven vol dankbaarheid? Het is leven dat nooit meer stopt, maar doorgaat na de dood.

Of ligt deze erfenis ook op jouw plank te verstoffen? Kijk je er naar en zeg je: ‘ik weet niet of het wel voor mij is…’

Jezus offer is ook voor jou, Hij is voor de hele wereld gestorven. In Johannes 3:16 staat: ‘Want alzo lief heeft God **de wereld** gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft.’

Als je buiten God leeft noemt de Bijbel je ‘dood’ (vers 31) ‘want je broer was dood, maar hij leeft weer. Je kunt dus weer tot leven komen. Voor het eerst of opnieuw.

Hoe doe je dat?

Ten eerste: dat je hierover nadenkt zegt dat je ermee bezig bent. Dat je ‘er wel bij zou willen horen’. Dat heb je niet van jezelf, dat betekent dat de Heilige Geest in je hart aan het werk is.

Hij geeft het verlangen om dicht(er) bij God te leven. Maar er is wel (denk)werk te doen: Hoe is je beeld van God? En denk je nog steeds dat je Zijn liefde kunt ‘verdienen’ door het doen van bv. goede daden? Of heb je Jezus al lief gekregen en neem je Zijn offer aan.

Het gaat niet om wat jij allemaal wel of niet gedaan hebt. We lezen in dit verhaal dat God geen knechten wil, Hij heeft iets veel mooiers voor ons in gedachten: we mogen Zijn kinderen worden. Hoe wonderlijk. En wat een grote liefde heeft Hij voor ons.

Stop daarom met het kijken naar jezelf. Kijk naar de Vader!

Hij heeft liefde voor allebei zijn zonen.

We hoeven en kunnen het niet verdienen dat we bij Hem horen. Jezus heeft het al voor ons verdient op Golgotha. Dat is genoeg, er hoeft niets meer van ons bij. Anders denk je dat Zijn offer onvolkomen is.

Het is nodig dat je je daar aan overgeeft. Dat is moeilijk maar noodzakelijk. Je twijfel moet veranderen in hoop, geloof en vertrouwen. Je krijgt een ander perspectief en dan komt er een leven vol dankbaarheid.

Laat je niet opnieuw in de war brengen door je gedachten die je alleen op jezelf wijzen. Laat je ook niet afleiden door woorden van anderen.

Laat je niet verleiden om weer een leven buiten Hem te leven.

Ga naar Hem, dan is er ook blijdschap over jou in de hemel.

***Gebed: Heer, ik heb U zo voor lief genomen in mijn leven. U was zo’n vanzelfsprekendheid, ik heb zo weinig moeite gedaan om dicht bij U te leven. Ik heb zo weinig liefde betoont. U was geen prioriteit in mijn leven, maar ik wil graag dat dat veranderd Heer. Amen.***

Vragen:

* Worstel jij wel eens met de vraag: ‘hoor ik er wel bij?’ (Herken je een vraag in de uitleg?)
* Op welke zoon in de gelijkenis lijk jij het meest? (Of lijk je niet op een zoon uit dit verhaal?)
* ‘Je hoeft niet eerst iemand te worden, Hij vindt je nu al geweldig!’ Wat vind je van deze uitspraak?
* ‘God wil geen werknemers, maar kinderen’ is een conclusie die je uit dit verhaal kunt trekken. Wat zijn kenmerken van ‘werknemers’? En wat zijn kenmerken van ‘kinderen’?

(Hoe zie jij jezelf: meer als werknemer die Gods liefde wil verdienen, of meer als kind: je hoeft niets aan het verlossingswerk toe te voegen…)

Deze Bijbelstudie is geschreven door Carla Heuvelman en is te vinden op www.febebijbelstudies.nl

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |