**Gen. 4:1-16**

**“God se liefdesgeduld is verbysterend.”**

*Andries Burger, GK Pinetown, 31 Maart 2019*

Kinders **OPNEEM**

God was voor die skepping al daar en volkome volmaak in Homself.

Nadat Hy die res geskape het, skep God die mens as die kroon van sy skepping – as sy verteenwoordiger. Die mens se roeping is om die skepping te bewoon en te bewerk en namens God daaroor te heers.

 Hy het die mens na sy beeld geskep sodat die mens ook keuses kon maak.

En toe die mens en sy vrou moet kies om God te gehoorsaam – toe kies hulle om Hom nie te glo nie, maar om in hulle eie begeertes agter die slang, die duiwel se leuens aan te loop.

Soos God gewaarsku het, bring dit sy straf op hulle neer –

vyandskap tussen die duiwel en die mens,

swaarkry met swangerskap en bevalling,

die vrou wat die man se rol sal wil oorneem maar die man wat oor haar sal heers,

die aarde wat dorings en plae voortbring sodat arbeid met moeite sal wees –

 en daarby die ergste, die dood van liggaam en gees.

Voor die sondeval het die mens nie ŉ Verlosser nodig gehad nie,

maar daarna en tot vandag toe nog verkeer die ganse mensdom in doodsgevaar –

sonder nuwe lewe in Christus deur geloof, sal elkeen wat nie in Hom spesifiek glo nie dood bly in sonde en oortreding – vir ewig weg van God in die afgryslikste lyding...

Maar God openbaar se genade en liefde sommer terwyl Hy nog die sonderstaf afkondig.

Hy belowe dat daar uit die vrou se nageslag Iemand sal kom om die slang se kom te vermorsel.

 Uit die dood sal daar deur Hom weer lewe kom – ewig by God.

 Adam glo God se belofte en hy bely dit deur sy vrou Eva te noem – lewe.

God het vir Adam en Eva verder ook uit die paradys uit verdryf;

en so sal dit wees tot heel aan die einde wanneer God diegene wat in Christus glo weer saam met Hom in die paradys sal neem.

Die res van die Bybel fokus oor God wat Homself verder openbaar in die mens se lewens buite die paradys terwyl Hy op sy tyd sy belofte tot uitvoering bring.

Kom ons lees van daardie begin lewe buite die paradys:

<< Lees Gen. 4:1-16>>

Kom ons kyk eers wat gebeur het en dan vra ons wat dit ons leer van die mens en van God.

**Wat het gebeur?**

Adam en Eva het die wonder geken om saam God in die paradys te wees, hulle verbanning uit die tuin moes verskriklik gewees het.

Hulle hunkering en verlange na God se belofte dat een van hulle nageslag die duiwel sal oorwin en hulle verhouding met God sal herstel moes baie erg gewees het ...

En toe word hy gebore, so het hulle waarskynlik gedink, Kain die eersgeborene.

Eva roep in vreugde en verwagting uit – “Ek het ŉ man in die wêreld gebring saam met God.”

Opvallend dat daar nie vreugde uitroepe is wanneer ŉ tweede seun Abel gebore word nie – so ŉ nietigheid amper – wat sy naam dan ook beteken.

Ons kan sien dat hulle godsdienstig was want hulle bring offers aan God (v. 4,5).

Opvallend dat dit reg van die begin af die gebruik was om God as gewer van alles te erken deur van die oes aan Hom te gee.

Ons doen dit vandag nog steeds – alles wat ons het kom van Hom af, en ons erken dit deur ŉ deel van ons inkomste en ons gawes en ons tyd aan Hom te gee.

Doen jy dit getrou? Gee jy jou bydrae in erkenning van God se genade sodat die gemeente dit kan gebruik om sy Koninkryk daarmee op te bou en uit te bou?

Party gee baie omdat hulle baie kry, ander gee min want hulle het min ontvang – maar almal ontvang en daarom moet almal gee...

(Hoe ander sou ons kan sekermaak dat die evangelie verkondig kan word, dat predikers opgelei word ens.)

Kain gee van die oes uit sy landerye en Abel gee van sy vee.

Die Bybel sê nie hoe Kain geweet het dat God nie sy offer aangeneem het nie, maar hy het dit duidelik agtergekom.

Kon jy agterkom waarom God dit nie aangeneem het nie?

Party mense reken dat dit gaan daaroor dat die Here van die begin al wou hê dat offers onskuldige bloed moes bevat as versoening – soos Hy later sou voorskryf sodat dit duideliker sou heenwys na die bloedoffer van Jesus. Maar dit is nie die rede wat uit die teks self na vore kom nie.

Wat is in die teks?

Daar staan dat God vir Abel self en sy offer aangeneem het, maar nie vir Kain self en ook nie sy offer nie (v. 4,5).

Dit wil lyk asof dit nie oor die offer self gaan nie, maar die persoon – of liewer die gesindheid van die persoon wat offer.

God kyk nie na die uiterlike nie, Hy sien die innerlike raak – en daarom weet Hy dadelik wat Kain se gesindheid is en daarom neem Hy hom en sy offer nie aan nie.

Ons sien sy gesindheid eers later raak in sy optrede.

Dit gaan nie vir Kain oor nederigheid en afhanklikheid en dankbaarheid teenoor God nie.

Hy is dalk die voorbok in die godsdiens (hy word eerste genoem in v.3), maar hy skroom nie om reguit vir God te lieg nie.

En Abel se gesindheid wat aanvaarbaar is? Ons sien iets daarvan dat hy van die beste gegee het, van die eerstelinge, van die vet.

Later in Heb. 11:4 word dit nog duideliker – deur die geloof het Abel ŉ beter offer gebring, deur die geloof is Abel bevestig as ŉ opregte man toe God sy offer aangeneem het.

Reg in die begin van die Bybel leer ons reeds dat godsdiens nodig is, maar dat godsdiens sonder geloof en ŉ persoonlike verhouding met God nie vir Hom aanvaarbaar is nie.

Onthou jy Henning se opmerking – “nie godsdiens nie maar persoonlike verhouding”?

By Kain was dit godsdiens sonder geloof en sonder verhouding met God en God het sy offer verwerp.

Met watter gesindheid gee ek en jy?

 In Hosea 6:6 sê God deur sy profeet dat Hy eerder liefde en toewyding verwag as offers.

Hoe is jou liefde en toewyding vir God sigbaar in jou gedagtes, en jou woorde en jou gedrag?

En dan Kain se reaksie...

Hy word kwaad en hy sak sy kop soos ŉ bokram wat wil kopstamp. Sy bedruktheid is nie soseer neerslagtigheid nie maar eerder moeilikheid wat broei.

Spr. 19:3 leer dat, *“Sy eie dwaasheid bring ŉ mens op die verkeerde pad en dan is hy kwaad vir die Here.”*

Sekerlik sien jy dat dit nie gepas is om so teenoor God te reageer nie.

God vra Hom uit, gee hom die geleentheid om sy ontsteltenis te deel, om vir God te vra wat hy anders moet doen om aanvaar te word. As God se aanvaarding vir Hom die enigste fokus was, dan sou hy tog vra wat hy anders moes doen?

God waarsku hom met ŉ waarskuwing wat netso ook vir jou en my bedoel is.

Is daar nie blydskap as jy reg doen nie?

As jy met die regte gesindheid reg offer, sal jy dan nie die blydskap van aanvaarding ontvang nie?

Maar as jy nie met die regte gesindheid offer en lewe nie,

as dit oor jouself gaan en oor blote godsdiens gebruike en nie ŉ persoonlike verhouding en fokus op God en sy eer nie,

 dan flankeer jy met ŉ ramp want

 die sonde loer vir jou soos ŉ roofdier wat sy prooi wil bespring.

God se opdrag aan Kain en aan my en jou is dat ons oor die sonde moet heers.

In Rom. 6:12 skryf Paulus dieselfde, *“Moenie toelaat dat die sonde langer oor julle heerskappy voer nie...”*

 Kan ons?

 Natuurlik kan ons – en bedoel “bo-natuurlik” kan ons...

In Gal. 5:16 lees ons dat as ons lewens deur die Gees beheers word, dan sal ons nie swig voor die begeertes van ons sondige natuur nie.

Maar Kain fokus lankal nie meer op God nie.

In 1 Joh. 3:11 roep God ons op om mekaar lief te hê en om nie soos Kain te wees nie, wat aan die Bose behoort het en sy broer doodgemaak het.

 Kain lok Abel veld toe en vermoor hom.

Tragies dat vervolging van gelowiges reg in die begin van die mens se lewe buite die paradys begin.

En dit nogal deur sy eie broer, iemand wat saam met Hom aan God geoffer het – altans so het dit gelyk...

Waar is jou broer vra God?

Geleentheid vir Kain om sonde te erken en te bely, om vergifnis te vra.

Maar hy lieg blatant.

En sy minagting vir God is duidelik in sy sarkasme – moet ek hom dan oppas – soos hy sy skape oppas?

Nou draai God nie doekies om nie.

Kain is skuldig en ontvang sy straf – jy is vervloek en jou landerye sal geen oes meer vir jou bring nie, jy sal ŉ swerwer wees die res van jou lewe.

Nou eers reageer Kain – maar tipies soos ŉ ongelowige...

Geen berou oor sy sonde nie, geen bekering, geen soeke na vergifnis nie.

Hy kla omdat die straf te swaar is.

Hy verdien die dood (so het God later gesê moet moord gestraf word), maar Hy kla oor ŉ lewensvonnis.

En hy kla omdat hy toegang tot God verloor – iets wat Hy self reeds nie wou hê nie.

 Hy wat pas sy broer vermoor het, is nou bang iemand doen dit met hom.

En sowaar gee God vir hom beskerming deur een-of-ander teken sodat ander sal weet dat

 Kain wat sy broer vermoor het,

Kain wat sy rug in woede teen God gedraai het –

 Hy word teen alle logika in steeds deur God beskerm.

Dankbaarheid, berou, bekering – nee – Kain het van God af weggegaan (v.16).

Laat mens wonder wat het toe van hom geword.

Het hy nie later dalk tog tot bekering gekom nie?

Nee, in Judas word goddelose mense wie se veroordeling seker is, mense wat Jesus Christus verwerp het, vergelyk met Kain.

Hulle loop dieselfde pad staan daar, hulle vir wie God ŉ plek gereed hou in die duister dieptes waar hulle vir ewig sal bly.

**Leer oor die mens**

Ons leer by Kain baie oor die mens – ongelukkig ook oor ons self...

 Daar is ŉ patroon wat afspeel wat ons voorheen ook by Adam gesien het.

Onthou jy?

Adam se sonde was om die vrug van die boom van kennis te eet.

Die gevolg was dat hy agterkom hy is kaal (sê maar dit is sy beproewing) en

 sy reaksie is om skaam te word en

 sy optrede is om vir God weg te kruip.

Kain se sonde is om ŉ offer te bring uit gewoonte of om gesien te word of om self goed te voel daaroor – maar nie om God te verheerlik nie.

Die gevolg daarvan, sy beproewing, is dat God hom en sy offer nie aanneem nie, en

Sy reaksie is om kwaad te word, so kwaad

 dat sy optrede is om nie na God luister nie maar sy broer te vermoor.

Hoe staan sake by jou en by my?

 Wat is die beproewing in jou lewe?

Siekte, armoede, geweld, misdaad, lang rye, toets wat jy dop, moeilike huweliksmaat,

 Is dit droogte of oorstromings?

En hoe reageer jy daarop – is dit soos by Adam en by Kain ŉ reaksie wat nie pas by God se kinders nie, soos om kwaad te word of moedeloos?

Of is dit Christus in jou wat jou met hartseer steeds vol liefde laat bly, steeds op God laat vertrou en sy heerskappy te aanvaar?

En hoe vergelyk jou optrede dan –

is dit wegkruip van God en sy mense, die gemeente; is dit kwaad word vir God en wat Hy toe laat; is dit moed opgee en nie meer omgee nie; is dit jou goed vat en loop sonder om jou roeping na te kom waar jy is?

Of is dit Christus in jou wat jou na God laat draai in afhanklike gebed en verwagting van sy uitkoms soos en wanneer Hy dit ook al sou wou gee?

Wag daar nie vir jou blydskap as jy reg doen soos God jou leer in sy Woord en in sy gemeente nie?

As hy jou gawes dankbaar tot sy verheerliking en tot uitbreiding van sy koninkryk in blydskap en in nederigheid opoffer nie?

As jy nie reg doen soos God leer nie, pasop!

 Die sonde lê en loer om jou in sy mag te kry.

 Maar jy moet oor die sonde heers.

Maar daar is ŉ heel ander en wonderliker boodskap ook in hierdie teks.

**Leer oor God**

Wie is die hoofkarakter in die hoofstuk wat ons gelees het.

 Is dit Kain en Abel soos die opskriffie wat mense bygesit het?

 Eintlik gaan dit baie meer oor Kain as oor Abel nie waar nie?

Nee, dit is ook nie Kain nie...

Oor wie gaan die Bybel? Die Bybel is God se openbaring oor homself, en oor sy verhouding met die skepping en veral met die mens.

 Die hoofkarakter in Gen. 4 is God self en wat Hy van homself bekend maak.

Kyk bietjie wat Hy doen...

Hy onderskei duidelik tussen wat aanvaarbaar is en wat nie.

 Hy aanvaar vir Abel en sy offer maar nie vir Kain en sy offer nie.

 Alles is nie maar dieselfde en ewe aanvaarbaar by Hom nie.

Hy kyk nie na die uiterlike nie, die wêreldse standaarde soos om die eersgeborene te wees, is vir Hom nie belangrik nie.

 Hy kyk na die gesindheid van die hart.

Hy ondersoek die geloof in Hom soos wat Hy Homself openbaar veral in sy Seun, Jesus Christus ons Here.

Hy is besorg oor alle mense – selfs aan mense wie se gesindheid nie reg is nie gee Hy aandag.

Hy soek Kain op en vra hom waarom hy so kwaad is.

Hy gee geleentheid om met Hom en by Hom te soek na oplossings vir ons emosies, vir ons omstandighede.

Hy is veral besorg oor die wat vir ander niksseggend is soos Abel se naam aandui.

Hy is veral besorg oor hulle wat onskuldig is en onregverdig behandel word.

Hy weet daarvan en Hy sal op sy tyd en op sy manier wel rekenskap eis. Hy sal nie onreg vir altyd ongestraf laat bly nie.

Hy is selfs besorg oor mense wat nog vasgevang is in sonde.

Hy gee vir Kain geleentheid om te bekeer en te bely.

Hy is so besorg oor sondaars dat Hy sy eie Seun nie gespaar het nie maar Hom gestuur het om vermoor te word sodat sondaars soos ek en jy saam met Hom vir ewig terug in die paradys kan leef.

Hy ontferm hom selfs oor sondaars wat nie tot inkeer kom nie, of nog nie tot inkeer gekom het nie.

Waarom dink jy het God Adam en Eva nie dadelik laat sterf nie, waarom kry Kain kans om te swerf en nie dadelik te sterf nie, waarom het Jesus nie al reeds weer gekom nie?

Petrus skryf in 2 Pet. 3:9, *“God is geduldig omdat Hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie, Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer.”*

Maar hy skryf ook dat die dag van wederkoms wel sal kom so onverwags soos ŉ dief in die nag. Daar sal ŉ tyd kom wanneer genadetyd op is...

Gen. 4 leer ons baie van Kain en van die mens, van onsself.

Maar dit leer ons baie meer van God:

van sy soeke na ŉ toegewyde persoonlike verhouding met ons, ongeag ons geringheid of ons sonderverlede;

van sy genade vir mense wat dit nie verdien nie, nie net eenkeer nie, maar weer-en-weer. Sy genade wat uiteindelik sy Seun se lewe kos, vir wie Hy nie ŉ teken gegee het sodat ander hom nie sou vermoor nie;

van sy genade op plekke en vir mense waar ons die nie sou verwag nie;

van sy se liefdesgeduld wat ons begrip te bowe gaan.

Daarom sy vraag ook aan jou vanoggend en in álle omstandighede:

 Wag daar nie blydskap as jy goed doen nie?

Amen