**Jezus heeft het voor het zeggen**

preek over Openbaring 2,18-29

mee ter voorbereiding op het te vieren Heilig Avondmaal

Bijbellezing Psalm 2

Bedum, 17 januari 2016

Ds. Marten de Vries

Gemeente van de Zoon van God, mijn zuster en mijn broer,

***Wie is Jezus (voor jou)?***

Wie is Jezus voor jou? ‘Jezus vol liefde die jou wil leiden’?[[1]](#footnote-1) De wonderdoener die zieken genas en gebroken harten heelt? Z’n arm om je schouder slaat? Zo komt Jezus vanmorgen niet bij ons binnen. “Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als vlammend vuur[[2]](#footnote-2) en voeten als brons.” Doordringend kijkt Hij je aan. Klaar om te oordelen. We horen de onverzettelijke Zoon uit Psalm 2. ‘Een verterend vuur’[[3]](#footnote-3) dat zijn tegenstanders als breekbaar porselein kapotslaat. De vraag ‘Wie is Jezus voor jou?’ klopt eigenlijk niet. Jezus valt niet samen met het beeld dat jijzelf van Hem maakt.

***Wat is een goede ouderling?***

Vanochtend een oproep voor namen van mannen die volgens jou geschikt zijn voor het ‘bijzonder ambt’. We hebben veel nieuwe ouderlingen nodig. Bijbelse criteria waaraan oudsten en diakenen moeten voldoen vind je met name in – wat heet – de ‘pastorale brieven’: aan Timoteüs en Titus.[[4]](#footnote-4) Voor de beantwoording van de vraag: Wie komen in aanmerking? of: Kan het ook wat zijn voor mij? kun je ook wat opsteken uit de brief aan Tyatira. Jezus komt op kerkvisitatie. ‘Groothuisbezoek’ (een PKN-term) in zeven ‘Turkse’ kerken, waaronder Tyatira. Ouderlingenbezoeken zouden moeten liggen in het verlengde van ‘wat de Geest tegen de gemeenten zegt’.

***Niet hun récht maar hun opdrácht***

Een huisbezoek is niet alleen voor de gezelligheid. Ouderlingen zijn herders die namens ‘de hoogste Herder’ omkijken naar de schapen van de kudde.[[5]](#footnote-5) Zoals Jezus de kerk van Tyatira prijst, waarschuwt en bemoedigt, is het hun taak om met jullie te praten over je leven met de Heer. Uit het bevestigingsformulier: “Ze bezoeken de leden van Christus’ gemeente om hen met het Woord van God te troosten, te waarschuwen en te onderwijzen.”[[6]](#footnote-6) Daar hebben ze niet alleen het récht toe. Het is zelfs hun ópdracht. Niet om te vragen: Wie is Jezus voor jou? Maar: Wie ben jij voor Jezus?

***De wereld, de kerk, je persoonlijk leven***

Jezus heeft het vóór het zeggen. In de wereld: Psalm 2. In de kerk: van Tyatria en van Bedum. In jouw persoonlijk leven. Over je ‘hárt en ziel’. En over je dáden. Hoe je je gedráágt. Daarop ligt in de vierde van de zeven brieven uit Openbaring 2 en 3 de nadruk. Vers 19: “Ik weet wat u doét.” Vers 23: “Ik zal ieder van u belonen naar zijn dáden.”[[7]](#footnote-7) Hij heeft er wat óver te zeggen. Hárt-stikke goed: die liefde, dat geloof. Zich uitend in ‘hulpvaardigheid’ en ‘standvastigheid’. Maar eh… dát kan echt niet. En onthoudt: de volhouder wint!

**JEZUS HEEFT HET VOOR HET ZEGGEN**,

staat boven de preek.

In lijn met de brief zijn er drie gedeelten:

🡺 Jezus prijst

🡺 Jezus waarschuwt

🡺 Jezus bemoedigt.

**JEZUS PRIJST** (over verzen 18 en 19)

***Huisbezoek en avondmaal***

Er zijn mensen die niet van huisbezoek houden. Geen officieel bezoek met twee mannen. Die je aanspreken op de naleving van de regels. Of je ’s zondags wel twee keer gaat. Of nog persoonlijker. Die – ondanks hun eed bij de openbare geloofsbelijdenis – geen vermaningen willen. Anders onttrekken ze zich onmiddellijk. Afgelopen week bezochten we met twee catechisatiegroepen de Maria ten Hemelopnemingkerk in de Grotestraat. We bekeken onder meer het wat in onbruik geraakt biechthok. Huisbezoek is van oorsprong het Protestantse alternatief voor de traditionele ‘oorbiecht’. En gericht op een heilige viering van het avondmaal. Als hulp bij de zogenaamde ‘zelfbeproeving’.

***Groeien van complimenten***

Deugdelijke ouderlingen – ook jeugdouderlingen! – durven te zeggen waarop het staat. Waarop Jezus Christus staat. Maar als ze in zijn Geest handelen beginnen ze nooit met kritiek. Ze komen om de vruchten te plukken van het lezen en de verkondiging van Gods Woord. De Zoon van God heeft echt wel wat aan te merken op het gemeenteleven van Tyatira. Maar Jezus is geen zwartkijker. Hij heeft het voor het zeggen en benoemt waar Hij blij mee is. Hij constateert groei: “Ik weet wat u doet. U doet zelfs meer dan vroeger.” Gemeenten en gemeenteleden groeien van complimenten. Van of namens Jezus.

***Geen ‘dood geloof’ in Tyatira***

Ze zijn goed bezig, daar in Tyatira. In Efeze (de eerste brief) hadden ze ‘de liefde van weleer’ ‘opgegeven’.[[8]](#footnote-8) Jezus prijst Tyatira om haar liefde. Liefde: ‘vrucht van de Geest’ numero 1.[[9]](#footnote-9) Liefde voor God. En voor de naaste. Waarop Gods wet is gebaseerd.[[10]](#footnote-10) Het was een uitgesproken gelóvige gemeente. Er was veel vertrouwen in en een leven dichtbij de Heer. Zo nodig tegen de stroom in. Het ‘beproefd’ geloof leidde tot standvastigheid.[[11]](#footnote-11) Het was geen ‘dood geloof’.[[12]](#footnote-12) De liefde kreeg handen en voeten. In navolging van Jezus. Die ‘niet gekomen was om gediend te worden maar om te dienen’.[[13]](#footnote-13)

***Doordringender dan röntgenstralen***

“Laat elke gemeente beseffen dat Ik het ben die hart en ziel van de mens doorgrondt.” Hij ziet de buitenkant. Maar peilt eveneens ‘hart, ziel en verstand’.[[14]](#footnote-14) ‘Ogen als vlammend vuur’. Voor ouderlingen kun je de schone schijn ophouden. Jezus’ ogen zijn doordringender dan röntgenstralen. Wat zou z’n oordeel zijn wanneer de GKv Bedum wordt gescand? Er is liefde. Simon Pesman was verbaasd over alle lieve kaarten uit de kerk. Hulpvaardigheid. Ik geniet als ik bij mensen thuis hoor over de support die ze ontvangen vanuit de gemeente. Lang niet alles zaadjes van het evangelie worden door het onkruid verstikt.[[15]](#footnote-15)

***Ons jaarthema: ‘(door)groeien’***

We zitten middenin het vijfjarenplan van B-E-D-U-M. Het m-woord ‘meeleven’, daar ging het net over. Over het u-woord ‘uitnodigen’ gesproken, voor aanstaande vrijdag hebben de gezamenlijke diaconieën van Bedum alle inwoners van ons dorp met een vluchtelingachtergrond uitgenodigd voor een maaltijd in de Martyriakerk. Is er ook sprake van groei, zoals in Tyatira? Is het allemaal meer dan vroeger? Het is wel het jaarthema: groeien. ‘Doorgroeien’ met een ‘d’; als resultaat van enthousiasme met een ‘e’, gekweekt door de Bijbel met een ‘B’. Vanaf a.s. donderdag zijn er drie gemeenteavonden over ‘groeien’. Prijzenswaardig dat ze in dubbele bezetting overboekt zijn!

**JEZUS WAARSCHUWT** (over verzen 20-25)

***Izebel: code violet***

Maar… er is helaas ook sprake van negatieve groei in Tyatira. Ze hebben daar een vrouwspersoon, die Jezus ‘Izebel’ noemt. Zo zal ze wel niet echt geheten hebben. Maar die naam klinkt (net als die van Bileam in Pergamum) als: ‘code rood’, of, ‘violet’. Izebel: de heidense vrouw van de karakterloze koning Achab. Hij tergde God méér dan alle koningen vóór Hem. Behalve instandhouding van zonde tegen het tweede gebod: de kalverenverering in Betel en Dan,[[16]](#footnote-16) introduceerde hij onder haar invloed zonde tegen het eerste gebod: er verrees een tempel voor afgod Baäl en een heilige paal voor afgodin Asjera.[[17]](#footnote-17)

***Zogenaamd verstand van ‘hermeneutiek’***

Efeze (1e brief) – Pergamum (3e brief) – Tyatira (4e brief). In Efeze kregen, ondanks de tanende liefde, de Nikolaïeten geen kans. In Pergamum waren aanhangers van hun ‘leer’: dat je het geloof niet overal hoeft bij te halen. Het geloof draait immers niet om wetjes en regeltjes. In Tyatira was een vrouwelijk gemeentelid dat zelfs podium kreeg. Het was een heel andere vrouw dan Lydia, die uit deze stad afkomstig was.[[18]](#footnote-18) Ze noemde zichzelf ‘profetes’. Zou verstand hebben van ‘hermeneutiek’. Wie beweerde dat God verbood om overal aan mee te doen? Laat je niet bang maken voor ‘de verborgenheden van Satan’.

***Zonde waarmee je dóódloopt versus symbolen van léven***

Jezus trekt z’n waarderende woorden niet in. Het gaat niet over de hele gemeente. Maar de onverbeterlijke Tyatireense Izebel drong met haar propaganda ook anderen seksuele losbandigheid op. Jezus is niet van het compromis. Hij heeft het voor het zeggen. En waarschuwt met het voorbeeld van de dominante dwingeland uit Sidon. Een afschuwelijk einde: verslonden door honden, geen graf kon eraf.[[19]](#footnote-19) Het klassieke avondmaalsformulier noemt de Tien Geboden. Zeg je: Niet van deze tijd? Dan ben je niet welkom. Hoezo niet? Omdat het met elkaar vloekt: ziekmakende zonde waarmee je doodloopt; én brood en wijn als symbolen van eeuwig leven.

***Jezus volgen is niet last-ig***

Willen wij doorgroeien in onze relatie met God en elkaar? Dan moet wildgroei stoppen. Wat kan helpen is: aannemen dat Jezus volgen helemaal niet last-ig is. Gods Zoon geeft geen honderdduizend regeltjes. Hij zegt: “Ik leg u maar één last op: houd vast aan wat u hebt, totdat Ik kom.” Het is een herinnering aan de allereerste synode ooit, in Jeruzalem. Mensen die zich van buitenaf bij Gods volk hadden gevoegd, hoefden niet bang te zijn dat ze zich aan allerlei oudtestamentische gewoonten moesten houden. “Geen andere verplichtingen dan wat strikt noodzakelijk is: onthoud u van offervlees en van ontucht.”[[20]](#footnote-20)

***Het geloof draait niet om geboden; Jezus centraal***

Qua omvang kent onze gemeente al jaren een negatieve groeicurve. Er zijn meerdere oorzaken. Ook demografische: kleinere gezinnen. Maar volgens mij zijn er ook jongens en meisje mensen afgehaakt omdat ze het idee gekregen hadden dat het in de kerk vooral ging over voorschriften en regels. Onder hen waren wellicht Izebelieten, die zich door God noch gebod wilden laten gezeggen. Anderen hebben het verkeerd begrepen. Of meegekregen. Het geloof draait niet om geboden. We zijn christenen. Jezus staat centraal. Hij wil niet dat wij Hem kwijtraken. Vandaar z’n ernstige waarschuwing. Het gaat om gepraktiseerde liefde. Daarvoor lezen we de wet.

**JEZUS BEMOEDIGT** (over verzen 26-29)

***‘De Waarheid’’ achterhaalt haar wel***

Het eind van de brief is een onmiskenbare herinnering aan Psalm 2. (In het algemeen wordt het boek Openbaring geen openbaring voor je zonder kennis van het Oude Testament.) Jezus heeft het voor het zeggen. Hij is ‘de heerser over de vorsten van de aarde’.[[21]](#footnote-21) God de Vader ‘heeft alles gelegd aan de voeten’ van de Zoon.[[22]](#footnote-22) “Hij zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.”[[23]](#footnote-23) En hele bemoediging. En Izebel? ‘Al is de dwaling noch zo snel, de Waarheid zelve[[24]](#footnote-24) achterhaalt haar wel’. Maar daarin betrekt Hij mensen.

***De Baas schakelt mensen in***

Nog even naar onze ouderlingen en de kandidaten van straks. Jezus is de Baas van de kerk. Hij wil hen in zijn regering inschakelen. Ze moeten – volgens het bevestigingsformulier – ‘waakzaam’ zijn. Ervoor zorgen dat er ‘geen dwaalleer wordt verkondigd’. Wat van de kansel wordt verteld is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Volgens Titus 1 moet een ouderling (of: een ‘opziener’) “zich houden aan de betrouwbare boodschap die bij het geloof hoort.” Ook met het oog op de contacten met zijn wijk. Paulus vervolgt: “Zodat hij in staat is om anderen met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht te wijzen.”[[25]](#footnote-25)

***De dagen gaan weer lengen***

Jezus heeft het voor het zeggen. Hij kan stráffen. Hij belóónt. Hij bemoedigt met de belofte van ‘de morgenster’. Zo heet Jezus zelf.[[26]](#footnote-26) Hier is het een geschenk. De Zoon van Psalm 2 deelt zijn macht met zijn volgelingen. De combinatie van zeggenschap en ster doet denken aan de spreuk van Bileam: “Een ster komt op uit Jakob, een scepter uit Israël.”[[27]](#footnote-27) De morgenster is zichtbaar vóór zonsopgang. Een kerkleider moet grenzen durven trekken. Tucht geeft vrucht. In Nederland wordt kerkgebouw na kerkgebouw verkocht. De kerk wordt verdreven uit het Midden-Oosten. Maar na de kortste dag gaan de dagen lengen.

Amen

1. Naar Gereformeerd Kerkboek gezang 164. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zie ook 1,14; 19,12. Daniël 10,6. [↑](#footnote-ref-2)
3. Hebreeën 12,29. [↑](#footnote-ref-3)
4. I Timoteüs 3 en Titus 1. [↑](#footnote-ref-4)
5. I Petrus 5,1-4. [↑](#footnote-ref-5)
6. Naar I Tessalonicenzen 5,14; Titus 1,9. [↑](#footnote-ref-6)
7. Grieks: ‘ἔργα’ in 19.22.23.26. [↑](#footnote-ref-7)
8. Openbaring 2,4. [↑](#footnote-ref-8)
9. Galaten 5,22. [↑](#footnote-ref-9)
10. Matteüs 22,40 (BiGT!). [↑](#footnote-ref-10)
11. Jakobus 1,3. [↑](#footnote-ref-11)
12. Jakobus 2,26. [↑](#footnote-ref-12)
13. Marcus 10,45. [↑](#footnote-ref-13)
14. Matteüs 22,37. [↑](#footnote-ref-14)
15. Naar Marcus 4,7.18.19. [↑](#footnote-ref-15)
16. I Koningen 12,29. [↑](#footnote-ref-16)
17. I Koningen 16,29-34. [↑](#footnote-ref-17)
18. Handelingen 16,14. [↑](#footnote-ref-18)
19. II Koningen 9,30-37. [↑](#footnote-ref-19)
20. Handelingen 15,19.20.28.29. [↑](#footnote-ref-20)
21. Openbaring 1,5. [↑](#footnote-ref-21)
22. I Korintiërs 15,27. [↑](#footnote-ref-22)
23. Geloofsbelijdenis van Nicea. [↑](#footnote-ref-23)
24. Johannes 14,6. [↑](#footnote-ref-24)
25. Titus 1,9. [↑](#footnote-ref-25)
26. Openbaring 22,16. [↑](#footnote-ref-26)
27. Numeri 24,17. [↑](#footnote-ref-27)