**Jezus geeft gezondheidsraad**

preek over Openbaring 2,12-17

voorbereiding Heilig Avondmaal

Bijbellezing Numeri 25

Bedum, 8 november 2015

Ds. Marten de Vries

Gemeente van Jezus Christus onze Heer in Bedum,

mijn zusters en mijn broeders in Hem,

***‘Spekkie voor z’n bekkie’?***

In Pauw mocht afgelopen dinsdag de Vlaamse schrijver Dimitri Verhulst zijn nieuwe boek ‘Bloedboek’ promoten. Daarin geeft hij op zíjn cynische manier stukken uit de eerste vijf boeken van de Bijbel weer. In ordinaire bewoordingen maakte Verhulst ook voor de tv allerlei voorschriften uit de Pentateuch zo belachelijk mogelijk. En die Jeroen maar genieten! Net als ISIS doet zou God voorschrijven dat je krijgsgevangen vrouwen mag verkrachten.[[1]](#footnote-1) Een vrouw die bijt in de ballen van een man die ruzie maakt met haar echtgenoot mag je de tanden uitslaan. (Het stuk dat hij bedoelde lazen we onlangs op catechisatie.)[[2]](#footnote-2) Anderzijds, in de hele Thora zouden geen teksten over liefde of vergeving te vinden zijn. Ik heb het boek niet. Ik ga het niet kopen ook. Misschien is Numeri 25 er ook in ‘hertaald’. In het programma ging het er niet over. Maar het zal ‘spekkie voor zijn (grove) bekkie’ zijn geweest.

***Jezus heel anders?***

Vierentwintigduizend mensen stierven voor straf. De lijken van de leiders werden in het openbaar opgehangen. En dat allemaal voor het eten van fout vlees. Zimri en Kozbi kregen van priester Pinechas een speer door hun onderlijf terwijl ze seks hadden. En de Midjanieten moesten worden uitgeroeid. Toe maar. En dat in onze Bijbel. Het is opgeschreven omdat het nooit vergeten mocht worden. Vandaar dat de geschiedenis nog eens wordt opgerakeld in Psalm 106: “Te rechter tijd hield Pinehas, die Gods getrouwe priester was, een strafgericht in naam de HEREN.” En toen was God tevreden.[[3]](#footnote-3) Is Jezus gelukkig niet heel anders?

***Weet wat je eet***

Nog meer nieuws van de afgelopen dagen. Van de Gezondheidsraad. Wat je allemaal niet mag eten en drinken omdat je anders kanker krijgt. Er komt steeds meer bij. Geen omega 6-vetten in je margarine. Niet teveel chips en patat want daar zit acrylamide in. Geen rood vlees. Geen ham, spek of salami. Met sinaasappelsap moet je ook al oppassen: er zit in één glas net zoveel suiker als in een flesje cola. En niet alleen met alcohol, ook met kruidenthee moet je al voorzichtig zijn, las ik gisteren. En mijn vrouw vindt dat er in mijn havermout teveel koolhydraten zitten.

***Geen vlees, wel manna***

In de brief aan Pergamum gaat het ook over eten. In het begin wordt consumptie van vlees dat eerst aan afgoden was geofferd veroordeeld. Dat was een groot ding in die tijd: in de volgende brief, die aan Tyatira, komt het nog eens aan de orde.[[4]](#footnote-4) En aan het eind lezen we over ‘manna’. Het eerste is fout. Goed fout zelfs. Jezus onze Heer is er heel beslist over. Hij dreigt zelfs met het zwaard als ze doorgaan met het eten van ‘heidens offervlees’. Het andere is juist goed. Want manna, dat levert Hij zelf. Sterker nog: dat ís Hij.

Boven de preek heb ik als thema gezet:

**Jezus geeft gezondheidsraad**

Wat Jezus zegt is het volgende:

1. Laat offervlees staan

2. Eet meer manna.

**Laat offervlees staan**

***De vorm van een troon***

We volgen de route van de oudturkse postkoets die de brieven van Jezus rondbrengt. Van Efeze naar Smyrna, van Smyrna naar Pergamum.[[5]](#footnote-5) Bergama vandaag. Een stad, zo’n vijfentwintig kilometer landinwaarts, ongeveer ter hoogte van Lesbos. In de provincie Izmir. Een kleine zestigduizend inwoners. Zoiets als Assen dus. Vroeger was de stad tweemaal zo groot. Zwolle. We proberen ons de situatie in Pergamum van toen in te denken. Van afstand kon je het altaar zien van Zeus, de Griekse oppergod. Uitgehakt in de rots in de vorm van een troon. Pergamum was geen handelsstad maar een bestuurlijk, administratief en juridisch centrum. Een stad van cultuur en wetenschap. Er bevond zich een enorme bibliotheek, de tweede ter wereld. De grootste hadden ze in Alexandrië. De Egyptenaren wilde geen papyrus meer aan Pergamum wilden leveren. Toen ontwikkelden ze in Pergamum beschrijfbaar materiaal van geitenvellen. Dat werd genoemd naar Pergamum en heet dus perkament.

***‘De heiland’ en de drank***

Behalve Zeus had je meer zogenaamde goden die werden vereerd. Niet alleen gold de keizer in Rome als godheid. (Net als in de twintigste eeuw nog in Japan.) Er was ook een tempel voor Asclepius. Die kennen we nog wel van de esculaap: de slang die zich draait rond een staf op de sticker op de voorruit van een doktersauto. Of in het logo van de Wereldgezondheidsorganisatie. Asclepius werd – net als de keizer – ‘de verlosser’ of ‘de heiland’ genoemd. Pergamum kende een UMC. Pergamum was toentertijd een soort Lourdes. Gezondheid, fitness en een platte buik waren superbelangrijk in Pergamum. Verder was er (onder nog meer) nog een tempel voor Dionysus. Dat was de god van de wijn. In zijn naam heeft drank veel moois bedorven.

***Trouw wordt gewaardeerd***

“Ik weet waar u woont”, zegt Jezus. Hij is ook prima op de hoogte van waar wij tegenaan lopen. Er ontgaat Hem niets van wat op televisie komt. Hij ziet exact waar de Satan het vandaag voor het zeggen heeft. En hoe dat ons onder druk zet. Jezus waardeert het wanneer zijn volgelingen waar nodig tegendraads zijn. “Ik weet uw werken,” zo begint vers 13 in de Statenvertaling. Jezus noteert met dankbaarheid onze trouw. Als we vasthouden aan ons geloof in Hem. En niet bezwijken onder de druk om ons aan te passen aan wat om ons heen normaal is.

***Martelaar door ‘martyria’***

Een zekere Antipas passeert de revue. We kennen hem verder niet. Hij wordt genoemd naar zijn Heer. Jezus heet ‘de betrouwbare getuige’.[[6]](#footnote-6) Hij op zijn beurt noemt Antipas ‘míjn betrouwbare getuige’. Antipas is een trouwe ‘martus’ – dat is het Griekse woord. (Het woord ‘martelaar’ is ervan afgeleid.) Antipas: een ‘martus’ die zijn ‘martyria’ (‘getuigenis’) met de dood bekocht. Een ‘bloedgetuige’[[7]](#footnote-7). De overlevering wil dat ze hem levend roosterden in de koperen stier waarin ze hem hadden opgesloten. Omdat hij inging tegen de heersende opinie van wie de toon aangaven. En het fundamentalisme van Antipas niet van hun tijd vonden.

***Moet je het geloof overal bij halen?***

Dat was geweest. De Pergamese christenen wilden af van hun exclusief imago van het enige ware geloof. De buren moesten niet langer denken dat zij nergens aan mee mochten doen. Mensen buiten de kerk waren best aardig. Feestjes van collega’s? Lol! Ze prikten graag een vorkje mee. Preutsheid: waar was het voor nodig? Immoreel gedrag werd normaal. Binnen de kerk waren mensen die daar nog een theorie onder legden ook: de zogenaamde Nikolaïeten. Waar de Efeziërs niks van moesten hebben.[[8]](#footnote-8) Je hoeft het geloof toch niet overal bij te halen? Jezus haat zulke praat. In de Statenvertaling staat het erbij.[[9]](#footnote-9)

***Verleiden met mooie meiden***

Zolang er onderdrukking was waren ‘offervlees’ en ‘ontucht’ taboe. Toen gooide Satan het over een andere boeg. Net als in de tijd van Bileam.[[10]](#footnote-10) Deze vanuit het huidige Syrië[[11]](#footnote-11) ingehuurde[[12]](#footnote-12) helderziende moest van koning Balak van Moab Israël vervloéken. Om zo het volk in z’n opmars richting Palestina te kunnen stoppen. Dacht hij. Wat mislukte. God legde Bileam zégens in de mond.[[13]](#footnote-13) *No cure no pay*. Maar Bileam wilde niet met lege handen terug naar Mesopotamië. En gaf toen Balak advies om de Israëlieten met mooie meiden te verleiden. Dat zat erachter in Numeri 25. Zo staat in Numeri 31.[[14]](#footnote-14)

***Het is een schandaal!***

Een schandaal! Precies dat woord staat in vers 14: ‘skandalon’. Vertaald met ‘val’. Het is een strik waar mensen van de kerk intrappen. Een struikelblok waardoor ze onderuit gaan. Waarna ze elkaar meeslepen. “Enkele dingen heb ik tegen u,” zegt Jezus. Maar het is niet niks. Haarscherp wijst de Heer het kankergezwel aan. Vlijmscherp luidt zijn vernietigend oordeel. Jezus bestrijdt – letterlijk in vers 16: ‘polemiseert met’[[15]](#footnote-15) – Hij geselt[[16]](#footnote-16) zijn gemeente met het ‘scherp, tweesnijdend zwaard’[[17]](#footnote-17) uit zijn mond.[[18]](#footnote-18) Als secularisatie in de kerk legitiem wordt, moet de hele gemeente zich bekeren. Anders ze eet en drinkt ze zichzelf een oordeel.

***Niet ‘voortwoekeren’ maar ‘doorgroeien’***

Voorbereiding op Heilig Avondmaal: Jezus’ voedselbank. Voor arme sloebers: zondaars. Niét voor mannen, vrouwen, jongens en meisjes, die zonde normaal vinden. Doen alsof je het wel met Jezus op een compromis kunt sluiten: de záterdag heb je voor jezélf, de zóndag is voor Hém. Ouderlingen en jeugdzusters met verantwoordelijkheidsbesef waarschuwen: laat offervlees staan. Daar word je ziek van. Het jaarthema is ‘doorgroeien’. Niet: ‘voortwoekeren’. Jezus’ zwaard legt ons hart bloot. Hij vraagt een radicale keus.

**Eet meer manna**

***Het mes snijdt aan twee kanten***

“Wie oren heeft moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.” Gods Woord is ‘het zwáárd van de Geest’.[[19]](#footnote-19) Het mes van Jezus is scherper dan het steekwapen van Pinechas. Maar het snijdt aan twee kanten. Als je ‘het koninkrijk van de hemel’[[20]](#footnote-20) kiest boven Satans troon, beloont Hij dat. Toen Israël de vleespotten van Egypte[[21]](#footnote-21) liet voor wat ze waren regende het wonderbrood van de hemel. Als je bedankt voor offervlees verhonger je niet maar krijg je ‘manna’.[[22]](#footnote-22) Als je breekt met zonde, laat God je nooit met lege handen staan. Je wordt genezen door een echte Verlosser.

***Rood vlees in plaats van witte korrels***

Bij de Middelaar van het Oude Verbond ontving Gods volk zoete witte korrels. Jezus verstrekt rood vlees.[[23]](#footnote-23) Door zijn sterven is Hij ‘het brood dat leven geeft’.[[24]](#footnote-24) Levend brood dat eeúwig leven garandeert.[[25]](#footnote-25) De Heer spreekt over ‘verbórgen manna’. Misschien zie je het niet direct. Een gouden kruik met manna werd bewaard bij de verbondskist. Verborgen aanwezig in het allerheiligste.[[26]](#footnote-26) Eens komt aan het licht dat je het beste af bent met Jezus als Heer.[[27]](#footnote-27)

***Onuitwisbaar gegraveerd***

Dan die witte kiezelsteen nog. Gaat het om amuletsteen; alleen niet van Asclepius of Lourdes maar van Christus? Is het een witte stemsteen die duidt op vrijspraak – alleen niet door justitie in Pergamum maar door de hemelse rechter? Wil het steentje soms doen denken aan het witte marmer waarin de inscripties op de heiligdommen van de stad stonden? Wat erin gegraveerd stond was sowieso oneindig langer leesbaar dan wat op de perkamenten rollen was geschreven.

***Je identiteit: Jezus***

‘Een nieuwe naam die niemand kent’. Het lijkt een echo van Jesaja 62: “Men zal je noemen bij een nieuwe naam die de HEER zelf heeft bepaald.”[[28]](#footnote-28) Jakob werd gezegend met zijn nieuwe naam ‘Israël’ nadat hij zich bij de Jabbok blootgegeven had.[[29]](#footnote-29) Bij je doop werd je volle naam gekoppeld aan die van de drie-ene God. Jouw identiteit is Jezus. Dat weet je. Ook al begrijpt een ander jouw keuzes niet, jij weet beter.

***Jezus onschuldig doorstoken***

Eet meer manna. Word vol van Jezus. Laat je volgieten aan het avondmaal. In de woestijn vielen veel doden. Ze hadden zich schuldig gemaakt. Op Golgota stierf Jezus. Onschuldig. Het was voor jou en mij. De kleinzoon van Aäron stak z’n zwaard door het lijf van Kozbi en haar vriend. Een soldaat piercete Jezus’ lijk met z’n lans.[[30]](#footnote-30) Toen was God tevreden. Schandalig[[31]](#footnote-31) voor Pauw. Dwaasheid[[32]](#footnote-32) voor Verhulst. Maar ik kus het bloedboek van Jezus.

Amen

1. Naar aanleiding van Deuteronomium 21,10-14. [↑](#footnote-ref-1)
2. Deuteronomium 25,11.12. [↑](#footnote-ref-2)
3. Psalm 106:13, naar Psalm 106,30.31. [↑](#footnote-ref-3)
4. Openbaring 2,20. [↑](#footnote-ref-4)
5. Betekent ‘citadel’, ‘burcht’? [↑](#footnote-ref-5)
6. Openbaring 1,5. [↑](#footnote-ref-6)
7. Vergelijk Handelingen 22,20; Openbaring 17,6. [↑](#footnote-ref-7)
8. Openbaring 2,6. [↑](#footnote-ref-8)
9. Staat erbij in Openbaring 2,15, Statenvertaling. [↑](#footnote-ref-9)
10. In het Nieuwe Testament [↑](#footnote-ref-10)
11. Numeri 22,5: Petor aan de Eufraat; Deuteronomium 23,5. [↑](#footnote-ref-11)
12. Deuteronomium 23,4; Nehemia 13,2; II Petrus 2,15; Judas,11. [↑](#footnote-ref-12)
13. Numeri 22,2-24,25. [↑](#footnote-ref-13)
14. Numeri 31,16. [↑](#footnote-ref-14)
15. ‘πολεμεω’. [↑](#footnote-ref-15)
16. Jesaja 11,4. [↑](#footnote-ref-16)
17. Openbaring 1,16; Hebreeën 4,12. [↑](#footnote-ref-17)
18. Openbaring 2,16; 19,15.21. [↑](#footnote-ref-18)
19. Efeziërs 6,17. [↑](#footnote-ref-19)
20. Matteüs 3,2 en vele andere plaatsen in Matteüs. [↑](#footnote-ref-20)
21. Exodus 16,3. [↑](#footnote-ref-21)
22. Exodus 16,4-35. [↑](#footnote-ref-22)
23. Johannes 6,51-56: ‘σαρξ’. [↑](#footnote-ref-23)
24. Johannes 6,35.48. [↑](#footnote-ref-24)
25. Johannes 6,51. [↑](#footnote-ref-25)
26. Exodus 16,32-34; Hebreeën 9,3.4. [↑](#footnote-ref-26)
27. Zie ook Kolossenzen 3,3. [↑](#footnote-ref-27)
28. Jesaja 62,2. Ook 65,15. [↑](#footnote-ref-28)
29. Genesis 32,23-32. [↑](#footnote-ref-29)
30. Johannes 19,34. [↑](#footnote-ref-30)
31. Een ‘σκανδαλον’. [↑](#footnote-ref-31)
32. I Korintiërs 1,23. [↑](#footnote-ref-32)