**Jezus Christus brengt leven in de kerk**

preek over Openbaring 3,1-6

Bijbellezing Openbaring 3,1-6

Bedum, 1 mei 2016

Ds. Marten de Vries

Gemeente van Jezus Christus onze Heer, mijn zuster, mijn broeder in Hem,

***Jouw ervaring met je kerk***

Wat is jouw ervaring met de kerk? Met jouw gemeente? Vind je het een stijve bedoening? Star, conservatief. Omdat er nooit wat verandert. Voorspelbare samenkomsten. Niet van deze tijd? Of word je juist onrustig omdat niks hetzelfde blijft? Steeds weer nieuwe liederen. Alles wordt ter discussie gesteld. Het is ‘jouw’ kerk niet meer. Of vind je het wel best? Prima sfeer. Mooie diensten. Goeie muziek. Je komt altijd met een lekker gevoel de kerk uit.

***Het imago van je kerk***

Vraag twee. Wat is het imago van ‘onze’ kerk? Denken ze dat we een irritant clubje zelfgenoegzame lui zijn? Die menen dat ze beter zijn dan anderen? ‘De enige ware kerk’ in Bedum? En is dat terecht? Hebben we het daar vroeger zelf naar gemaakt? Of is hun beeld inmiddels bijgesteld? Worden we geaccepteerd; omdat we zelf de luiken open hebben gezet? Of voelen anderen zich toch *unhappy* bij de ongemakkelijke boodschap die we uitzenden?

***Jezus’ oordeel over zíjn kerk***

De derde vraag. Wat zou Jezus Christus van – niet ‘ónze’ maar – zíjn gemeente vinden? Wat is de mening van ‘Hem die de zeven Geesten van God en de zeven sterren heeft’? Wat voor brief zouden wij gekregen hebben? Die aan Sardes was allesbehalve complimenteus. De negatiefste van alle zeven uit Openbaring 2 en 3! ‘Op sterven na dood’, hebben we dat verdiend? Kunnen we rustig doorgaan? Moeten we breken, kappen met hoe we bezig zijn?

***B-E-D-U-M***

De Heer van de kerk wil geen gemeente die levend líjkt maar intussen een levend líjk is. Geen dode verzameling maar een kerk die springlevend is. Enthousiast door het evangelie in de Bijbel. Een doorgroeigemeente die uitnodigt. Waarvan de leden meeleven met elkaar. En middenin de samenleving staan; zonder erin op te gaan. Helemaal volgens het model B-E-D-U-M. Hoor wat de Geest zegt. Jezus Christus brengt leven in de kerk. Dat staat boven de preek.

**JEZUS CHRISTUS BRENGT LEVEN IN DE KERK**

1 Het mag hier geen dooie boel worden

2 want Jezus wil opgewekte mensen

3 die toeleven naar de ontmoeting met hun Heer.

**1 Het mag hier geen dooie boel worden**

***Zo stad, zo kerk: vergane glorie***

Sardes. Een stad, zo’n tachtig kilometer ten Oosten van de kustplaats Smyra, Izmir vandaag. In de tijd dat Israël in ballingschap ging was het een van de sterkste vestingsteden ter wereld. Zij werd veroverd door Perzen, Grieken en Romeinen. In de tijd dat Jezus opgroeide werd Sardes getroffen door een immense aardbeving. Ruim duizend jaar later werd het echt een ruïne. In de Romeinse tijd was het nog een belangrijk centrum. Maar de glorie van vroeger was vergaan. Zo stad, zo kerk. Alleen, daar was het verval na hooguit enkele tientallen jaren al ingetreden. Het leek meer dan het was.

***Schone schijn? Versteend enthousiasme?***

Je kunt niét Jézus maar wél ánderen en óók jezélf op het verkeerde been zetten. Je meent als gemeente dat je het goed voor elkaar hebt. Prachtig gebouw en bijgebouw. Er is wel es wat maar het loopt toch lekker. Veel activiteiten. Mankracht. Je bent het heerlijk met elkaar eens. De kerk groeit. Je koopt een kerkgebouw erbij… Hebben we ons achteraf niet schoon op schone schijn verkeken? Kouwe drukte? Versteend enthousiasme? Inhoudsloze vormen? Je kijkt terug. Je hebt heímwee. ’t Was knus en overzichtelijk. Óf je bent blíj. Wíj doen het beter! Maar hoezo? Omdat we makkelijker geworden zijn?

***Gearriveerde christenen bestaan niet***

Jezus zegt: “Houd vast aan de boodschap die je ontvangen en begrepen hebt.” Wat betekent ‘vasthouden’? Het is geen oproep tot conservatisme. Vastklemmen aan rituelen. De kerk moet geen muséum zijn maar een ateliér. Doorgroeien. Stilstand is achteruitgang. Een gearriveerde christen is (voorlopig) een innerlijke tegenstrijdigheid. We kijken niet achterom naar wat onze voorouders deden of gevonden zouden hebben. In Zuid-Afrika deden ze altijd aan voorouderverering. We zitten evenmin vast aan regels en wetten die ooit functie hadden. We zijn geen islamieten. De vraag is: hoe geven wij in Bedum in 2016 vorm en inhoud aan de band met Jezus?

***Een rustige of een roestige gemeente?***

In Sardes geen last van vervolging, zoals in Smyrna.[[1]](#footnote-1) Geen Bileam, zoals in Pergamum[[2]](#footnote-2) of Izebel, zoals in Tyatira.[[3]](#footnote-3) Geen bedreiging van buitenáf of binnenuít. Geen Nikolaïeten die in Efeze géén[[4]](#footnote-4) maar wel in Pergamum wél kans kregen.[[5]](#footnote-5) Propagandisten van losbandigheid: je hoeft het geloof niet overal bij te halen. Dus: weg met geboden en voorschriften. Dwaallichten had satan[[6]](#footnote-6) in Sardes niet nodig. Wanneer leven met God routine wordt, krijg je vanzélf een dooie boel. Een rústige gemeente wordt een roéstige gemeente wanneer geen sprake is van – wat heette – ‘doorgaande reformatie’. Wel als verzuíling, niet als vernieúwing, ‘wéder-geboorte’, ‘dagelijkse bekéring’.

***Een levendige gemeente is vol van Jezus!***

“Overal wordt beweerd dat u het leven hebt.” Sardes, modelgemeente. Om jaloers op te zijn. Zelfs de middagdiensten nog redelijk bezet. Intussen hoef je Jezus niet te vertellen wat de realiteit is.[[7]](#footnote-7) Een façade. Een mooie gevel zonder degelijk gebouw. Óf geestelijk leven. Ik heb niet het idee dat ik dominee ben van een kerk die ‘op sterven na dood’ is, vers 3. Maar – zelfde vers – ‘schiet ons gedrag niet tekort’? Voor het antwoord moeten we niet afvinken of we genoeg doén of nálaten. Nee, nagaan of wij gericht zijn op Jezus Christus! Een levendige gemeente is vol van Hém!

**2 want Jezus wil opgewekte mensen**

***Preken die spreken of breken?***

Ik weet nooit goed wat ik ervan moet vinden als iemand na kerktijd zegt dat hij of zij het ‘een mooie dienst’ vond. Moet ik daar blij mee zijn? Af en toe staat op de kerkenraadsagenda het punt ‘preekbespreking’. Als de ouderlingen dan rapporteren dat op huisbezoeken blijkt dat mensen zich niet storen aan mijn prediking, heb ik dan mijn doel bereikt? “Word wakker!”, zegt Jezus. “Ontwaak, gij die slaapt” hebben we gezongen. Het geluid van een wekker klinkt niemand als muziek in de oren. Er bestaat een website met de naam [www.prekendiespreken.nl](http://www.prekendiespreken.nl). Misschien had ik die van mij liever op [www.prekendiebréken.nl](http://www.prekendiebréken.nl). “Breek met het leven dat u nu leidt,” zegt Jezus. Kerkdiensten zijn meer dan vieringen. Als preken nooit confronteren, slapen we in: [www.gkv-sardes.nl](http://www.gkv-sardes.nl).

***Jouw slaap of Jezus’ opstanding?***

“Dit zegt Hij die de zeven Géésten van God heeft.” Jezus Christus brengt leven in de kerk. ‘De eerstgeborene van de doden’[[8]](#footnote-8) wil niet dat het blijft bij die veelbewogen Eerste Paasdag. De opgestáne Héér wil opgewékte volgelingen. De wekelijkse rustdag is niet bedoeld om in slááp te sukkelen. Door zijn Heilige Geest ‘die Heer is en levend maakt’[[9]](#footnote-9) wil Hij ons in bewéging zetten. Hij wil Opwekkingsliederen horen. Zoals: ‘Leer mij naar uw wil te handlen.” Vanaf de eerste wéékdag hebben we een wérkdag. De vraag is: wat heb je liever: je eígen slááp of de ópstanding van Jézus?

***Zijn we een Martyriakerk?***

Het is mooi als wij in het dorp een betere reputatie hebben gekregen. We staan niet meer zo bekend als exclusief of arrogant. Maar laten we wel wezen. Andere mensen moeten ons niet aardig vinden omdat er slechts een paar zijn die ‘hun kleren schoonhouden’. Omdat godsdienstoefening aan de Stationsweg folklore geworden is. Omdat je tegenwoordig bij de Vrijgemaakten openbare geloofsbelijdenis kunt afleggen maar heus niet meer (volgens hun formulier) ‘met de zonde en de wereld breken’ hoeft. Het moet niet zo zijn omdat de buren zich nooit meer ergeren aan onze haan. Omdat we geen ‘Martyriakerk’, ‘Getuigeniskerk’ meer zijn.

***Jezus geeft ons niet op***

Het was niet best gesteld met de kerk van Sardes. In Pergamum waren het ‘sommigen’ die ontspóórden[[10]](#footnote-10), in Sardes juist ‘sommigen’ die Jezus troúw gebleven waren. Dat zag je niet in één oogopslag. Buítenstaanders net zo min als bínnenzitters. Maar ‘Hij die tussen de zeven gouden lampenstandaards’ rondloopt[[11]](#footnote-11) licht ons door. En geeft ons niet op. Na de dochter van Jaïrus[[12]](#footnote-12) en na Lazarus[[13]](#footnote-13) zegt Hij tegen Sardes: “Sta op!” “Versterk uw laatste krachten.”

**3 die toeleven naar de ontmoeting met hun Heer.**

***Misschien je trouwdag***

‘Ik kom onverwacht als een dief in de nacht’. Dat doet denken aan uitspraken die gaan over de terugkomst van Jezus op de laatste dag.[[14]](#footnote-14) Het kan ook slaan op een vóór-oordeel. Wij weten niet wanneer Jezus komt. Er gaat misschien heel wat aan vooraf, toch zal het een gewone dag zijn. Misschien wel iemands trouwdag, zegt Jezus.[[15]](#footnote-15) Maar als we opgewekt toeleven naar de ontmoeting met onze Heer zal deze dag ons niet overvallen.

***Een witte bruidsjurk***

‘Hoe zullen we Hem ontvangen?’ Hoe zal Hij ons áántreffen?[[16]](#footnote-16) Met ‘schone kleren’? Als – ik citeer de Nederlandse Geloofsbelijdenis – ‘een heilige vergadering van gelovigen die al hun heil verwachten van Jezus Christus, gewassen zijn door zijn bloed?”[[17]](#footnote-17) Dan klinkt belofte 1 – een herinnering aan Sardes’ textielindustrie: “Ze zullen bij Me zijn in het wit gekleed.” Je hoeft geen ‘onbevlekte maagd Maria’ te zijn om in witte bruidskleding de bruiloft van het Lam[[18]](#footnote-18) te mogen meemaken.

***KLA en HLA***

Belofte 2 – hetzelfde maar in andere woorden; dringt het nog beter door: “Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen.” Een uitdrukking met oudtestamentische achtergrond. Mozes nam het op voor Israël en zei: “Schrap mij dan maar uit het boek dat U geschreven hebt.”[[19]](#footnote-19) Als je naam niet slechts voor de vorm voorkomt in de KLA: de Kerkelijke Leden Administratie, dan blijft die vermeld in de HLA: de Hemelse Leden Administratie.

***Geen naamchristen? Je doopnaam!***

Tenslotte: “Ik zal voor hem getuigen ten overstaan van mijn Vader en zijn engelen.” De Heer herhaalt zichzelf: “Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel.”[[20]](#footnote-20) Ben je geen naamchristen maar kom je uit voor Jezus, al maakt je dat niet populair bij vrienden; ben je zelfs bereid tot ‘martyria’ in de zin van ‘martelaarschap’; dan zal Jezus jouw doopnaam noemen. Je doopjurk wordt trouwjurk.

***Een levend lichaam***

Wat vind jíj van je kerk? Wat is onze naam? Wat vindt Híj? Het Hóófd[[21]](#footnote-21) wil een lévend líchaam. Dat doorgroeit. Niet kickt op gewoonten en manieren die wel of juist niet moeten blijven zoals ze zijn. Hij wil mensen die aangestoken wórden en aanstékelijk zijn. Gepríkkeld worden en príkkelen.

Amen

1. Openbaring 2,10. [↑](#footnote-ref-1)
2. Openbaring 2,14. [↑](#footnote-ref-2)
3. Openbaring 2,20. [↑](#footnote-ref-3)
4. Openbaring 2,6. [↑](#footnote-ref-4)
5. Openbaring 2,15. [↑](#footnote-ref-5)
6. Openbaring 2,13. [↑](#footnote-ref-6)
7. Johannes 2,25; zie ook I Samuël 16,7. [↑](#footnote-ref-7)
8. Openbaring 1,5. [↑](#footnote-ref-8)
9. Geloofsbelijdenis van Nicea. [↑](#footnote-ref-9)
10. Openbaring 2,14.15. [↑](#footnote-ref-10)
11. Openbaring 2,1 na 1,20. [↑](#footnote-ref-11)
12. Marcus 5,21-43. [↑](#footnote-ref-12)
13. Johannes 11,1-44. [↑](#footnote-ref-13)
14. Lucas 12,39; I Tessalonicenzen 5,2; II Petrus 3,10; Openbaring 16,15. [↑](#footnote-ref-14)
15. Matteüs 24,38; Lucas 17,26. [↑](#footnote-ref-15)
16. Vergelijk Lucas 18,8. [↑](#footnote-ref-16)
17. Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 27. [↑](#footnote-ref-17)
18. Openbaring 19,7. [↑](#footnote-ref-18)
19. Exodus 32,32. [↑](#footnote-ref-19)
20. Matteüs 10,32; Lucas 1,28. [↑](#footnote-ref-20)
21. Efeziërs 4,15; 5,23; Kolossenzen 1,18. [↑](#footnote-ref-21)