**Romeinen, kopjes per hoofdstuk**

Hoofdstuk 1

Afzender, groet en geadresseerden en heel kort de boodschap van de brief, namelijk het evangelie.

God openbaart aan alle mensen vanuit de schepping Zijn toorn over hun ongerechtigheden.

Hoofdstuk 2

Niemand is te verontschuldigen, ook degene die anderen beschuldigt niet. Want hij doet dezelfde dingen.

En God zal elk mens vergelden naar zijn werken, hetzij goed, hetzij kwaad.

De Joden zullen geoordeeld worden volgens de geschreven wet, alle andere mensen volgens de ongeschreven wet, hun geweten.

Elk mens zal dus worden geoordeeld naar wat hij had kunnen weten en wat hij daarmee heeft gedaan. Heeft hij het geloofd wat hij had kunnen weten en heeft hij er dus naar gehandeld? Een ieder wordt dus beoordeeld op zijn daden van geloof, dus overeenkomstig het evangelie, die geloofsdaden eist.

Hoofdstuk 3

God blijft trouw aan de eisen van de Wet. Dat blijkt uit de manier waarop Hij rechtsprak en rechtspreekt. Hij blijft ook trouw aan de beloften van de Wet en de Profeten. Deze trouw is Zijn gerechtigheid, het recht handelen ten opzichte van de mensen. Christus, God Zelf, bleef als mens ook trouw aan de beloften van de Wet en de Profeten. Hij geloofde ze en sprak en handelde ernaar. En omdat Hij dat plaatsvervangend deed, leidt Zijn geloof tot ons geloof. En omdat Zijn geloof Zijn gerechtigheid is, is Zijn gerechtigheid onze gerechtigheid.

Hoofdstuk 4

 Abraham wordt gebruikt als voorbeeld van gerechtigheid door geloof. Hij was rechtvaardig door het geloof en niet door werken. Dit is altijd zo geweest.

Hoofdstuk 5

Het gevolg van het rechtvaardig zijn door het geloof is vrede met God, dus gered Zijn van Gods toorn.

De ongerechtigheid van één mens, Adam, leidde tot veroordeling van alle mensen. De gerechtigheid van één mens, Jezus Christus leidde tot de gerechtigheid van alle mensen. En zij, die deze gerechtigheid aannemen door het geloof, zullen regeren in dit leven over de zonde en de gevolgen van de zonde.

Hoofdstuk 6

Alle mensen zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt. Daarom is er nu niet alleen voor niemand veroordeling meer, maar zijn alle mensen ook bevrijd van de macht van de zonde. Zondig dus niet meer, verheerlijk daardoor de Vader en wees verlost van de gevolgen van de zonde, namelijk de dood.

Hoofdstuk 7

De Joden hadden de geschreven wet. Door overtreding van die geschreven wet was er voor hen extra veroordeling. Maar nu zijn ze vrij van veroordeling, niet alleen vrij van de veroordeling die kwam via Adam, maar ook vrij van de extra veroordeling die kwam via de wet. Vanwege deze vrijheid, heeft de zonde geen macht meer over hen. De vroegere veroordeling via de wet, prikkelde tot zonde, maar die veroordeling is er niet meer.

Dat de wet prikkelde tot zonde wil niet zeggen dat de wet slecht was. Nee, de wet was goed. Maar de prikkel tot zonde was bedoeld om de zonde in jezelf te leren kennen.

Daardoor werd de Jood zich ervan bewust dat hij de macht van de zonde niet kon weerstaan, ook niet als hij dat met zijn verstand wel wilden, zodat ook de Jood die met zijn verstand het goede wilde, vanwege zijn vlees deed, wat hij niet wilde doen (zie vers 26). Maar dankzij Jezus Christus is hij van die onmacht verlost. Dat wordt uitgelegd in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 8.

Hoofdstuk 8

De conclusie wordt dus getrokken, vanuit het vorige hoofdstuk, dat er geen veroordeling voor de Joden meer is. De wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft hen vrijgemaakt van de veroordeling door de wet en dus van de macht van de zonde.

Maar kan die geestelijke werkelijkheid in de praktijk worden gebracht? Dat kan door diezelfde Geest. De Geest verlost van de zonde en geeft je het vermogen om de rechtvaardige eis van de wet te vervullen. Zo leidt de Geest je in de praktijk naar het leven en verlost Hij je van de dood.

Die Geest is geen Geest van angst, maar Hij verzeker je ervan dat je een kind van God bent.

Zo zal je, door lijden heen, omdat je nog een lichaam hebt dat verleidt tot zonde en daardoor tot dood, een lichaam waarvan je nog moeten worden verlost, verheerlijkt worden. Je kunt door de Geest de daden van het lichaam doden.

Als God zo voor je is, en alles heeft bereid om de zonde en de dood te overwinnen, ben je overwinnaar en zal niet je kunnen scheiden van de liefde van Christus.

Hoofdstuk 9

Elke Jood is wel een Israëliet naar het vlees (vers 3 en 4). Maar niet elke Jood is een Israëliet naar de geest (vers 6, 7 en 8, zie ook Romeinen 2:28 en 29). Alleen Joden die geloven zijn Israëliet naar de geest. En God kiest alleen mensen die geloven, Joden en mensen uit de volken. God kiest geen mensen die uit werken gerechtvaardigd willen worden. Dus worden mensen uit de volken die geloven, uitgekozen om kinderen van God te worden en worden Joden die niet geloven verworpen. En helaas, maar weinig Joden wilden geloven. De meesten hebben zich verhard en bleven gerechtigheid uit de werken najagen.

Hoofdstuk 10

Joden die gerechtigheid uit de werken van de wet blijven najagen, hebben het juiste inzicht niet. Het doel van de wet is namelijk om via het geloof te brengen tot de gerechtigheid van Christus. Dat geloof ontstaat door het horen van Zijn Woord. Maar het merendeel van de Joden, dus Israël als volk, gelooft het Woord van Christus niet. Maar er zijn nu wel mensen uit de volken die zijn gaan geloven.

Hoofdstuk 11

Ondanks dat het merendeel van de Joden zich heeft verhard, heeft God hen niet verstoten. Er is nog een klein deel dat zich niet heeft verhard en dat deel heeft God verkozen. Het overgrote deel heeft zich echter wel verhard en bleef gerechtigheid najagen uit de werken. Daarom heeft God hen verworpen en hen op nog verder verhard.

Door hun verharding is de zaligheid naar de volken gegaan om hen tot jaloersheid te verwekken.

De volken worden vervolgens gewaarschuwd om zich niet tegenover de Joden te beroemen op hun zaligheid en om op te passen dat ze ook niet vallen. Dan zal de zaligheid van de heidenen zich steeds meer uitbreiden, tot ze vol en compleet is geworden. Als dat is gebeurd, zal ook heel Israël tot bekering komen en zalig worden. Israël is als volk dus niet definitief verworpen. Het is een tijdelijke verwerping (vers 28 en 29).

Israëls verwerping leidt, via de bekering van de volken, weer tot hun aanneming. Alles moet medewerken ten goed voor degenen die God heeft geroepen. God heeft de Joden onder ongehoorzaamheid opgesloten om allen, Joden en alle andere volken, te kunnen behouden.

Hoofdstuk 12

De redding die in de vorige hoofdstukken is beschreven, moet leiden tot een godzalig leven, een leven overeenkomstig Gods wil en gewijd aan God, een leven van liefhebben en dienen van de heiligen met de genadegaven die een ieder heeft gekregen en een leven in vrede met alle mensen.

Hoofdstuk 13

Redding moet leiden tot gehoorzaamheid aan de overheid en tot liefde tot de naaste.

Hoofdstuk 14

Gelovigen moeten wandelen in liefde voor elkaar door elkaar niet te veroordelen inzake ondergeschikte dingen, zoals eten en drinken, het wel of niet houden van speciale dagen, enz. In die dingen zijn we vrij. Maar sommige gelovigen zijn zwak in hun geweten en een ieder moet in die dingen zijn geweten volgen. Want als je iets niet doet in geloof, ben je veroordeeld.

De sterken in het geloof moet zich, in het bijzijn van de zwakken, aanpassen aan de zwakken, om hem niet tot struikelen te brengen.

Hoofdstuk 15

Rekening houden met de zwakken in het geloof vloeit voort uit de liefde en dient tot opbouw van elkaar en eensgezindheid in Jezus Christus, Die een dienaar is van de Joden en de mensen uit de volken.

Verantwoording voor het schrijven van de brief. Paulus zal eerst naar Jeruzalem gaan en daarna via Rome naar Spanje reizen.

Hoofdstuk 16

Groeten aan vele mensen, waarschuwing om mensen die dwalen in het oog te houden en je van hen af te keren en de wens dat de genade van onze Heere Jezus Christus met allen zij.