**Jezus’ voorbeeld doet goed volgen**

preek over Filippenzen 2,5-7

Kerst(zondag)

Lezen I Lucas 2,1-7

Bedum, zondag 25 december 2016

Ds. Marten de Vries

Gemeente van Jezus Christus, mijn zussen en broers in Hem,

***De zoon van Jan Hamertje***

In de 15e eeuw woonde en werkte in Zwolle een Roomse ‘geestelijke’ die bekend staat als Thomas à Kempis. Eigenlijk kwam hij uit Kempen in Duitsland, vlak over de grens bij Venlo. Oorspronkelijk heette hij Thomas Hamertje. Zoon van Jan Hamertje – die zo heette omdat ie smid was. En z’n moeder Gertrude was juf. In 1393 – hij was toen ongeveer dertien jaar oud – stuurden z’n ouders hem naar school in Deventer. Daar had je de ‘Broeders van het Gemene Leven’. (‘Gemeen’ betekent hier ‘gemeenschappelijk’.) Dezen leefden volgens de ideeën van de zogenaamde ‘Moderne Devotie’, de middeleeuwse hervormingsbeweging van Geert Grote.

***De imitatie van Christus***

Daarbij hoorde ook het klooster van Windesheim. Maar Thomas ging naar het Bergklooster op de Sint Agnietenberg in Zwolle. Bij de begraafplaats op die plek staat sinds 1919 een monument voor hem. Thomas was ijverig. Honderd jaar voor de Reformatie begon men al het belang van zelf Bijbellezen te begrijpen. Thomas kopieerde die handmatig minstens viermaal. (Boeken werden in Europa nog niet gedrukt.) Het bekendste werk van hemzelf heet De imitatione Christi (Over de navolging van Christus). Vier traktaten eigenlijk. Later werd het werk honderden keren herdrukt. Het was in de late middeleeuwen het meest gelezen boek naast de Bijbel.

***What would Jesus do?***

Over de imitatie van Christus. Het lijkt op WWJD. Eind vorige eeuw waaide uit Amerika via de EO een rage over van halskettingen, armbandjes, mokken, t-shirts, placemats enzovoort met daarop de eerste letters van What Would Jesus Do? Het kon christenjongeren die wilden weten of iets goed was helpen zich af te vragen: wat zou Jezus doen? In Filippenzen 2 worden wij aangespoord ons af te vragen wat Jezus hééft gedaan. Voor ons. Want daar kunnen wij iets belangrijks van leren voor de onderling omgang. De gezíndheid (vers 5) die Christus toonde op Kerst zal leiden tot éénsgezindheid (vers 2).

***Vrij maar niet vrijblijvend***

Met Kerst vrij. Maar Kerst is niet vrijblijvend. Jezus wil dat we Hem nadoen. Nee, niet in alles. Dat kan niet eens. Het hoeft ook niet. Jezus kwam juist op aarde om te doen wat onszelf nooit lukt: het goedmaken tussen God en ons. Maar we moeten wel iets opsteken van zijn ‘gezindheid’. Van Jezus’ houding, zijn mentaliteit. Op de allereerste Kerstdag gebeurde iets unieks. De eeuwige Zoon van God ‘werd vlees’ – en bloed – uit de maagd Maria.[[1]](#footnote-1) ‘Incarnatie’ – duur uitgedrukt. Onherhaalbaar. Tegelijk kijken we niet alleen terug naar iets van 2000 jaar geleden. Jezus’ voorbeeld doet vandaag goed volgen.

**CHRISTUS’ VOORBEELD DOET GOED VOLGEN**

Drie elementen:

* Hij wist wie Hij was
* Hij werd wat wij zijn
* Wij willen wat Hij voordeed.

**HIJ WIST WIE HIJ WAS**

***‘De dagen van weleer’***

Jezus werd geboren rond het jaar nul – we weten het jaartal niet precies. De datum evenmin. Wat we wél weten is dat Hij al véél eerder bestónd. Vandaag is het de 60e verjaardag van Leny Hamming. Daar gingen negen maanden zwangerschap aan vooraf. Maar 61 jaar geleden bestond zíj nog niét. Morgen hoopt Bert Hoorn 70 te worden. Maar begin 1946 was er nog geen spoor van hem te bekennen. Dat lag bij onze Heer Jezus compleet anders. Op de Allereerste Kerstdag zag Hij als mens het levenslicht. Maar eeuwen tevóren wás Hij er al: “God uit God, Licht uit Licht,” belijden wij. “Geboren uit de Vader vóór alle eeuwen”.[[2]](#footnote-2) Micha profeteerde over de komende Messias: “Uit jou, Betlehem in Efrata komt iemand voort die voor Mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van weleer.”[[3]](#footnote-3) Jezus zei over zichzelf: “Van voordat Ábraham er wás, bén Ík er.”[[4]](#footnote-4) En Johannes blikt terug: “In het begin (hij sluit aan bij Genesis 1,1: “In het begin schiep God de hemel en de aarde”) was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Alles is erdoor ontstaan. Dít Woord is mens geworden.”[[5]](#footnote-5)

***‘De grootheid die Ik bij U had’***

Van eeuwigheid en alle eeuwen door was Jezus als Gods Zoon ‘in de gestalte van God’ – zo drukt de apostel het uit. In zijn gedaante. Hij was God – altijd al. En zag er dus ook zo uit – voor zover God eruit ziet dan. Jezus had een goddelijke vorm, om zo te zeggen. Goddelijke uitstraling. Hij bezat uiteraard goddelijke glorie, hemelse heerlijkheid, meesterlijke majesteit. Vlak voor Hij zijn missie op aarde weer beëindigde bad Jezus veelzeggend: “Vader, verhef Mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die Ik bij U had voordat de wereld bestond.”[[6]](#footnote-6) Paulus spreekt verheven taal. Mogelijk citeert hij vanaf vers 6 een bestaand bekend stuk poëzie. We treffen in Filippenzen 2 geen dorre dogmatiek aan. Maar het gaat wel ergens over: het ‘hemelleven’ dat Jezus genoot.[[7]](#footnote-7) Schatrijk was Hij.[[8]](#footnote-8) Badend in de liefde van Vader.[[9]](#footnote-9) Toegezongen door miljoenen engelen. Want Hij was niemand minder dan God *Himself*.

***Het eeuwige verwisseld met het tijdelijke***

Hij wist wie Hij was. Hij kende zijn rechten. Maar stond er niet op. Liet ze niet gelden. Hij klampte zich niet krampachtig vast aan zijn gelijkheid aan God. Wilde die niet tot elke prijs behouden of uitbuiten. Hield die niet stevig beet zoals een kind z’n speelgoed, doodsbenauwd dat een ander kind het afpakt. Of als een volwassene, bezeten van z’n spaargeld. Nee – en daarmee zijn we bij het hart van Kerstfeest – Hij gaf zijn hemelse positie op! “Verliet Zijn hemelse rijk, Hij werd een mens aan ons gelijk.” Jezus deed precies het tegenovergestelde van onze verre voorvader Adam. Die bezweek voor de duivelse verzoeking en deed een doodzonde omdat Hij als Gód wilde zijn.[[10]](#footnote-10) Maar Jezus Christus was gehoorzaam aan zijn Vader[[11]](#footnote-11) en koos ervoor om méns te worden. Hij verwisselde het eeúwige met het tíjdelijke (die heb ik van Rikkert Zuiderveld)[[12]](#footnote-12) om sterfelijke mensen toekomstperspectief te bieden.

**HIJ WERD WAT WIJ ZIJN**

***Gods Zoon onderging een meta-morfose***

Wij weten gelukkig niet anders. Kerst vieren we al jaren. Maar welbeschouwd was het niet gek geweest wanneer het nooit Kerst geworden was. Kerst is heel bijzonder. ‘In het midden van de tijd’[[13]](#footnote-13) gebeurde een groot wereldwonder. Er kwam een geschenk uit de hemel. Gods Zoon deed afstand van zijn gelijkheid aan God. Het Griekse woord voor ‘afstand doen’ betekent letterlijk ‘leegmaken’.[[14]](#footnote-14) Jezus maakte zichzelf leeg. Keerde zichzelf binnenste buiten. Onderging een gedaanteverwisseling. Een meta-morfose. Dat is eigenlijk een Grieks woord. In de oorspronkelijke Bijbeltekst staat voor ‘gestalte’ een vorm van de tweede helft ervan[[15]](#footnote-15). Jezus schudde z’n hemels voorkomen van zich af. Hij ruilde zijn goddelijke grootheid in voor kwetsbare kleinheid. Een klein hoopje mens, besmeurd met geboortebloed, gelegd in een schamele vretensbak.

***Geen e-bike met trapondersteuning***

Jezus wist wie Hij was maar werd wat wij zijn. Zeker, Hij was en bleef God. Op gezette tijden bleek dat. “Het Woord is mens geworden en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader,” schrijft evangelist Johannes. Met zijn eerste wonderteken: water in wijn veranderen, “toonde Hij zijn grootheid” – staat in Johannes 2.[[16]](#footnote-16) Zijn hemelse macht.[[17]](#footnote-17) Zelfs de Romeinse centurio die Jezus z’n laatste adem zag uitblazen kon er niet onderuit: “Werkelijk, deze mens was Gods Zoon.”[[18]](#footnote-18) Maar denk niet dat Jezus niet echt mens was. Zijn menselijk *look* was geen masker. Hij hield zijn goddelijkheid niet achter de hand. Voor trapondersteuning bij tegenwind als de motor van een *e-bike*. Jezus werd zelfs méér mens dan wij nu.

***Echt ‘met óns’: perfect en alles op z’n nek***

Jezus werd en bleef énerzijds een perféct mens. Een mens die nooit zondigde.[[19]](#footnote-19) Dat maakte Hem bepaald niet mínder maar juist méér menselijk. Niet eigenwijs, maar zoals God de mens ooit bedoelde. Ánderzijds “nam Hij de gestalte aan van een slááf”. Hij werd mens op z’n allerberoerdst. Hij nam na z’n besnijdenis[[20]](#footnote-20) en z’n doop[[21]](#footnote-21) de zonden van zijn medemensen en alle gevolgen van dien op z’n nek. “Zweten zul je voor je brood,” had God tegen Adam gezegd.[[22]](#footnote-22) “Jezus’ zweet viel in grote druppels als bloed op de grond.”[[23]](#footnote-23) Hij was werkelijk ‘Immanuël’ – God met óns.[[24]](#footnote-24) Paulus schrijft later: “Vanwege de zonde heeft God zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft Hij in dit bestaan met de zonde afgerekend.”[[25]](#footnote-25)

***Ik geloof omdat het absurd is***

Wie vieren – nog zo’n Paulusuitdrukking – ‘het grote mysterie van ons geloof’.[[26]](#footnote-26) Geloofwaardig omdat je dit niet verzint. Omdat het te absurd voor woorden is. God stuurt geen boek met regels om ons de weg te wijzen. In plaats van een Koran neer te zenden verschijnt Hij in de persoon van zijn Zoon hoogstpersoonlijk onder ons. God kijkt niet van een grote afstand op ons neer. De mensheid in nood wordt voor God een participatiesamenleving. “O Gij ons heil, ons hoogste goed, Gij werd een mens van vlees en bloed.” Dat valt onmogelijk uit te leggen. “Als ik dit wonder vatten wil, dan wordt mijn geest van eerbied stil.” “Komt laten wij aanbidden.” “Ik aanbid het, maar doorgrond het niet, dat zo de liefde Gods geschiedt.”

**WIJ WILLEN WAT HIJ VOORDEED**

***Er waren nogal wat haantjes***

De preek kan nog niet afgelopen zijn. Het eerste stukje van de preektekst ligt er nog: “Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.” We moeten nog even terug naar heer Hamertje en dat armbandje. Naar de eerste woorden van Filippenzen 2. Ze hadden daar in de kerk een probleem. Het was niet allemaal niks. Maar het moest beter. Er waren kennelijk nogal wat haantjes. Personen met geldingsdrang. Ongezonde rivaliteit. Arrogantie, eerzucht. Mensen die zich niet afvroegen wat zij voor de gemeente van Christus konden betékenen. Maar of zíj tot hun récht kwamen. En zodoende de harmonie verstoorden.

***Lieve kaarten en medewerkers***

Het is allemaal niet niks bij óns. Hoeveel lieve kaarten zijn de afgelopen dagen wel niet door brievenbussen en in postvakjes gedaan? Mensen van de gemeente van Christus kijken naar elkaar om. De kerkenraad neemt het waar en zet zulke mannen en vrouwen op de lijst van pastorale of diaconale medewerkers. Het mag wel duidelijk zijn dat zulke functies niet bedoeld zijn om leden met ambitie een platform te geven. De bedoeling is dat het ‘nieuw gebod’ waar Jezus het over had zo goed mogelijk gestalte krijgt: “Heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben.”[[27]](#footnote-27)

***Nice en Berlijn geen excuus***

Is Jezus jouw voorbeeld?[[28]](#footnote-28) Dan draait het in zijn gemeente niet om joú. In de wereld eromhéén evenmin. Het echte leven draait om Christus die wil dat de liefde die Hij met Kerst aan de dag legde tastbaar wordt. De beweging van Geert en Thomas verkloosterde. Kerst leert meer dan een één-op-één-relatie van jou en Jezus. De voedselbank hoort ook erbij. En openheid voor vluchtelingen. Wil jij wat Hij voordeed? Nice en Berlijn zijn geen excuus zijn om je hart te sluiten voor mensen zonder nachtverblijf. Voor vrouwen die bevallen in een azc. Of mannen onderweg – waar zoveel van zijn.

***Een christelijke instelling***

“Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.” “De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.”[[29]](#footnote-29) Dát doet niemand Hem na.[[30]](#footnote-30) Maar een christelijke instelling? Die past ons allemaal! Zijn voorbeeld doet goed volgen.

Amen

**Ien dat stadje**

1. Ien dat stadje, tieden leden, ien dat leutje Bethlehem,

 Wer Maria´s kiend geboren en doar klonk veur t eerst zien stem.

 Stem, dij heurd wordt ieder bod, is de aigen stem van God.

2. As een kiend oet God geboren, kwam Hai ien ons wereld deel,

 schoot van moeke, van Maria, wer veur hom zien aigen stee.

 Kom wie boegen tot aan grond, eren hom mit haart en mond.

3. Ainmoal zellen wie bie hom kommen ien zien aiweg hemelriek,

 om veur aaid bie hom te wonen as zien kiender, deurhèn blied.

 Heer, moak woonstee veur ons kloar, veur ons apmoal, mit mekoar.

*vrije tekst ien t Grunnegers*

*English hymnal*

*wies: Once in royal David´s City*

1. Geloofsbelijdenis van Nicea. Johannes 1,14. [↑](#footnote-ref-1)
2. Geloofsbelijdenis van Nicea. [↑](#footnote-ref-2)
3. Micha 5,1. [↑](#footnote-ref-3)
4. Johannes 8,58. [↑](#footnote-ref-4)
5. Johannes 1,1.3.14. [↑](#footnote-ref-5)
6. Johannes 17,5. [↑](#footnote-ref-6)
7. Gereformeerd Kerkboek gezang 67:1. [↑](#footnote-ref-7)
8. II Korintiërs 8,9. [↑](#footnote-ref-8)
9. Johannes 17,24. [↑](#footnote-ref-9)
10. Genesis 3,1-7. [↑](#footnote-ref-10)
11. Filippenzen 2,8. [↑](#footnote-ref-11)
12. Rikkert Zuiderveld, in: 95 Speldenprikken, 12. [↑](#footnote-ref-12)
13. Liedboek (2013) 473:2, laatste regel. [↑](#footnote-ref-13)
14. ‘κενοω’. [↑](#footnote-ref-14)
15. ‘μορφη’. [↑](#footnote-ref-15)
16. Johannes 2,11: ‘δοξα’. [↑](#footnote-ref-16)
17. Bijbel in Gewone Taal. [↑](#footnote-ref-17)
18. Marcus 15,39. [↑](#footnote-ref-18)
19. Hebreeën 4,15. [↑](#footnote-ref-19)
20. Lucas 2,21. [↑](#footnote-ref-20)
21. Lucas 3,21.22. [↑](#footnote-ref-21)
22. Genesis 3,19. [↑](#footnote-ref-22)
23. Lucas 22,44. [↑](#footnote-ref-23)
24. Matteüs 1,23. [↑](#footnote-ref-24)
25. Romeinen 8,3. [↑](#footnote-ref-25)
26. I Timoteüs 3,16. [↑](#footnote-ref-26)
27. Johannes 13,34, na 14.15. [↑](#footnote-ref-27)
28. I Petrus 2,21. [↑](#footnote-ref-28)
29. Marcus 10,45. [↑](#footnote-ref-29)
30. Psalm 49,8. [↑](#footnote-ref-30)