**Jezus Christus opent deuren voor de kerk**

preek over Openbaring 3,7-13

Bijbellezing Jesaja 22,15-25

Bedum en Onnen, 12 juni 2016

Ds. Marten de Vries

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

***Sexy uitstraling; geen flitsende events***

Wat voor kerk zijn wij? Wat voor gemeente wíllen wij wezen? In het begin van het bijbelboek Openbaring maken we kennis met zeven kerken in het Westen van wat nu Turkije heet. In de vorm van zeven brieven, die namens Jezus Christus aan ieder apart geadresseerd zijn. Wij lazen vanmorgen die aan Filadelfia. De gemeente daar verschilde nogal van die te Sardes uit het begin van hoofdstuk 3. De kerk van Sardes had een sexy uitstraling. “Overal wordt beweerd dat u het leven hebt,” zo begint het. Meelevende leden. Bruisende activiteiten. Voor ieder die een leuke gemeente zoekt: probeer het eens in Sardes! In Filadelfia het tegenoverstelde beeld. “U hebt weinig invloed.” Klein clubje mensen. Weinig mogelijkheden om ’s zondags flitsende *events* neer te zetten.

***Een duurzame gemeente***

Maar Jezus mag het zeggen. Hij heeft de sleutelpositie. “Dit zegt Hij die heilig en betrouwbaar is,” vers 7. De Heer hanteert geen ménselijke maar góddelijke criteria. Sardes? Schone schijn. Een levend lijk. Filadelfia? “Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat.” Met andere woorden: déze kerk heeft de toekomst. Dít is een duurzame gemeente. En wat is Jezus’ reden? “U bent trouw gebleven aan wat Ik heb gezegd,” vers 8. “Aan mijn gebod om stand te houden,” vers 10. Déze gemeente zou een blijvert zijn. Tenminste, als ze zouden blijven ‘vasthouden aan wat ze hadden,’ vers 11. Als ze – letterlijk – ‘conservatief’ zouden zijn. Nee, het gaat niet over vormen. ‘Jézus niet verloochenen’. Hém niet ontrouw worden. Christo-centrisch zijn: Hij het stralend middelpunt.

De titel:

**JEZUS CHRISTUS OPENT DEUREN VOOR DE KERK**

Drie gedeelten:

De ware kerk krijgt…

1 ongedachte erkenning

2 ongekende kracht

3 een onbekende naam.

**ONGEDACHTE ERKENNING**

***‘De ware kerk’ heeft kenmerken. Leden ook!***

‘De ware kerk’. Deze term is vroeger vaak gebruikt. Wat maakt een kerk tot ‘ware kerk’? Vroeger lieten dominees hun catechisanten drie kenmerken uit het hoofd leren: zuivere evangelieprediking, dito sacramentsbediening en tucht. Een rijtje uit artikel 29 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. In de 16 eeuw geformuleerd tegen de achtergrond van de verschillen tussen Rooms-Katholieken en Protestanten. In de tweede helft van de 20e eeuw werd onder ons een formele redenering dominant. Na de scheuring tussen ‘Synodaal’ en ‘Vrijgemaakt’ (van de synode namelijk) moesten wij hooghouden dat de échte voortzetting van de ongedeelde kerk van voor de oorlog niet per se de gróótste club was. Als jongere verzette ik me steeds meer tegen de idee dat de onwettigheid van een landelijke vergadering, die dominees en ouderlingen eruit kickte omdat ze anders over de doop dachten, belangrijker was dan wat in hetzelfde artikel stond over de léden van de ware kerk.

***Ongegeneerd belijden***

“Zij die bij de kerk horen zijn te kennen aan de kenmerken van de christenen, namelijk aan het geloof,” staat er. “Christus aannemen’, ‘de zonde ontvluchten’, ‘de ware God en je naaste liefhebben’. En: ‘voortdurend je toevlucht nemen tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus’, zijn uitdrukkingen die volgen vóórdat het gaat over ‘de valse kerk’ – die ‘gemakkelijk te onderscheiden’ is van ‘de ware’. Wat voor kerk willen wij zijn? Wat moet onze identiteit zijn? Als het nodig is dat wij ons onderscheiden van andere kerken dan mag dat maar één oorzaak hebben. En dat is dat wij consequent geloven in Jézus. Dat wij ongegeneerd uitkomen voor wat wij vieren op onze christelijke feestdagen. ‘Het grote geheim van ons geloof’[[1]](#footnote-1): Gods Zoon werd een mens van vlees en bloed.[[2]](#footnote-2) Hij stierf aan een kruis.[[3]](#footnote-3) En Hij stond echt op uit de dood.[[4]](#footnote-4)

***‘Valse kerk’: alleen met mond? Of op papier?***

“De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond,”[[5]](#footnote-5) zo zingen ze in andere kerken ‘De kerk van alle tijden.’[[6]](#footnote-6) Origineel: “The Church's one foundation is Jesus Christ, her Lord.”[[7]](#footnote-7) Wanneer de kerk bestaat uit belijdende leden die vrijmoedig hun geloof in Jezus belijden én vanuit die belijdenis léven, dan moet dat wel opvallen. We worden een ‘valse kerk’ - dat is geen kerk met valse mensen maar (denk aan ‘vals geld’) een kerk zonder recht van bestaan – wanneer het evangelie van Christus alleen met de mónd wordt beleden. Of – nog erger – vooral op papiér bestaat. Wanneer we het niet aan de man brengen. Ze zeggen wel eens: het vierde kenmerk van de ware kerk is: ‘missionair zijn’. Uitnodigen – het jaarthema voor 2016-2017. Namens Jezus die zegt: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven.”[[8]](#footnote-8) En geloven in dit ‘product’.

***Een eigentijds, tegendraadse missie***

“U hebt weinig invloed.” In de oude vertaling stond: “Gij hebt kleine kracht.” In Bedum valt het nog mee: de winkels blijven op zondag dicht. Tegelijk: het is wel goed om ‘kleine krachten’ te búndelen. We mogen niet de boodschap onnodig verzwakken door verdeeldheid over verschillende kerken die hoogstens qua cultuur en niet eens zo ‘gemakkelijk te onderscheiden’ zijn. Een kerk is niet wáár om haar zangrepertoíre. Het gaat niet om een geboúw maar om troúw. De vraag is of ‘de kerk van alle tijden’ bij de tijd is. Geen modernístische maar een modérne kerk. Met een eigentijdse missie. Nee, niet met een verhaal dat per se lekker bekt. Het evangelie is in zich ‘aanstootgevend’ en ‘dwaas’, zegt Paulus.[[9]](#footnote-9) Maar tegendraads heilzaam voor mensen die menen dat ze zichzelf moeten redden. Het evangelie: ‘Gods reddende kracht voor allen die geloven, voor Joden in de eerste plaats, maar ook voor andere volken.’[[10]](#footnote-10)

***Bijbel – Enthousiasme – (door)Groeien - Uitnodigen***

“Ik zal mensen naar u toesturen die bij satan horen. Zij doen zich voor als Joden, als kinderen van God, maar het zijn leugenaars. Ik zal hen aan uw voeten laten neerknielen; zij zullen niet anders kunnen dan erkennen dat Ik u liefheb,” vers 9. Zoals veel gaat ook deze tekst uit het laatste Bijbelboek terug op het Oude Testament. In Jesaja 60 staat zoiets in ongeveer dezelfde woorden over heidenen.[[11]](#footnote-11) Ondanks alle voormalige vijandschap, zoeken ze aansluiting bij Gods volk. Maar zelfs mensen die zich bewust afkeerden van Christus’ kerk kunnen tot de erkenning komen dat ze bij óns moeten zijn. Nou ja, bij Chrístus dan! Wanneer wíj hen maar niet in de weg tot Jezus staan. Jezus opent deuren. Weinig invloed. Ongedachte erkenning. Niet door slimme missionaire strategieën. Maar door trouw aan de Bijbel. Door Enthousiasme. Alleen door te groeien in diépgang mag je groei in ómvang verwachten.

**ONGEKENDE KRACHT**

***Vervolging als vierde kenmerk***

Bijna-naamgenoot Martin Luther kwam met een andere vierde ware kerkkenmerk, namelijk: vervolging[[12]](#footnote-12). Op zondag na Pinksteren valt in veel kerken de ‘zondag voor de vervolgde kerk’. ‘Belijden’ en (bereidheid tot) ‘lijden’ horen onlosmakelijk bij elkaar. Dat heeft Jezus al tegen zijn leerlingen gezegd: “Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen.”[[13]](#footnote-13) Hij suggereert het ook tegenover Filadelfia: “Wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld.”, vers 10. ‘Weínig invloed’ en véél tegenspráák en tegenwérking is normaal. Dat is wat je verwachten mag als trouwe volgeling van ‘de betrouwbare getuige’.[[14]](#footnote-14) Wij hebben er in Nederland nog niet veel last van. Maar als het komt, ook hier, wat dan?

***Verzoeking wordt beproeving***

Jezus belooft aan Filadelfia en Bedum: “Ik zal u ook trouw zijn.” Letterlijker, met de Herziene Statenvertaling: “Ik zal u bewaren voor het uur van de verzoeking.” Dat betekent dus niet dat die ‘verzoeking’ er niet kómt. Maar Jezus zegt toe dat Hij ‘verzoékingen’ in ‘beproévingen’ wil veranderen. Een onderscheiding die we in het Nederlands kunnen maken. God maakt van *temptations* *trials.* Hij bewáárt ons niet voor ‘verzoeking’ maar helpt ons erdoorhéén. Waardoor we alleen maar sterkere gelovigen worden. Wat denk jij, zou jij volhouden om te geloven wanneer je onder grote druk wordt gezet? Wanneer het je echt iets gaat kosten? Jezus belooft ongekende kracht. Die krijg je. Maar dan moet je nu wel oefenen. Door trouw te zijn terwijl geloven nog makkelijk is.

***De deur open voor het evangelie***

“Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat,” vers 8. Hoe leg je dat uit? De een zegt: God geeft openingen voor evangelisatie. Je kunt verwijzen naar wat Paulus schrijft: “Toen ik nu te Troas was gekomen om het evangelie van Christus te prediken, en mij een deur geopend was in de Here, …”[[15]](#footnote-15) En ergens anders: “Bid ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen.”[[16]](#footnote-16) Nu de tijd van afzetten tegen de kerk afloopt, beginnen mensen weer open te staan voor Jezus. En zodoende wordt door God voor *outsiders* ‘de deur naar het geloof geopend’.[[17]](#footnote-17) Je kunt ook uitleggen: de deur naar ‘het nieuwe Jeruzalem’ staat open voor de kerk die echt kerk is.

***De deur open naar ‘Jeruzalem’***

We combineren wat in elkaars verlengde ligt. In het Nederlands Dagblad werd onlangs, overgenomen uit een Britse krant, de kerk met een supermarktketen vergeleken. “Als de Jumbo stopt met reclame, zouden mensen daar geen boodschappen meer doen. Als de Plus de hele tijd benadrukte hoe ouderwets en achterhaald zijn producten zijn, gaat geen mens daar meer heen. Als de Aldi zegt: fijn als u af en toe eens komt, maar we snappen het ook prima als u wegblijft, komt er geen klant meer.”[[18]](#footnote-18) Wanneer we zelf Gods Woord serieus nemen, staan we sterk, al stellen we schijnbaar niet veel voor. We hebben een ijzersterk verhaal voor mensen ‘zonder hoop en zonder God’.[[19]](#footnote-19) En we blijven op de been als Satan ons ‘als graan zeven’ wil.[[20]](#footnote-20)

**EEN ONBEKENDE NAAM**

***Een kerk met een lichtbord***

Zoals gezegd, Openbaring bevat allerlei herinneringen aan het Oude Testament. We lazen uit Jesaja 22. Vers 22 staat haast letterlijk in Openbaring 3,7. Kamerheer Sebna moet zijn sleutel inleveren. God zegt over ene Eljakim – nu uit Bijbel in Gewone Taal: “Ik zal Eljakim de sleutel geven van het paleis van David. Met de sleutel heeft hij macht: Als hij een deur opent, kan niemand hem weer sluiten. Als hij een deur sluit, kan niemand hem weer openen.” Jezus, die ‘de telg van David’ heet,[[21]](#footnote-21) kan de deur sluiten. Maar opent die vooral voor de kerk die openstaat voor buitenstaanders. Die – zoals Paulus het verwoordt – ‘fundament en pijler van de waarheid’ wil zijn.[[22]](#footnote-22) Die Petrus’ belijdenis dat Jezus Gods Zoon is[[23]](#footnote-23) hooghoudt en per lichtbord adverteert.

***Een tempel die nooit instort***

Wie nú standvastig is, blijft altíjd staan. ‘Tot een zuil in de tempel van mijn God’, vers 12. Is dat aantrekkelijk, altijd voor paal staan? Mensen uit een aardbevingsgevoelig gebied horen er gemakkelijk iets positiefs in. Het doet denken aan stabiliteit. De gedachten van mensen met gedegen Bijbelkennis gaan naar de twee kolossale gestileerde granaatappelbomen in de tempel. Die heetten: ‘Jachin’ – ‘Hij grondvest’ – rechts, en ‘Boaz’ – ‘in Hem is kracht’ – links.[[24]](#footnote-24) Monumentale verwijzingen naar de kerk die niet door ‘de poorten van het dodenrijk’ kan worden ‘overweldigd’.[[25]](#footnote-25) Als de kerk ‘ware kerk’ is, heeft ze toekomstperspectief. De bronzen pilaren van de tempel van Salomo werden door de Chaldeeën gesloopt en meegetroond naar Babel.[[26]](#footnote-26) De ‘geestelijke tempel’ van ‘levende stenen’[[27]](#footnote-27) zal in de eeuwigheid niet instorten.

***Je adres je op het lijf geschreven***

Tenslotte nog een drietal inscripties. Een verwijzing naar alle inscripties op toenmalige tempelpilaren. ‘De naam van mijn God’, ‘de stad van mijn God’ en Jezus’‘eigen nieuwe naam’. Aäron droeg een rozet met als opschrift ‘Aan de HEER gewijd’ op zijn voorhoofd.[[28]](#footnote-28) Gods naam, met de Aäronitische zegen (“Moge de Heer u zegenen en beschermen…”)[[29]](#footnote-29) telkens over Gods volk uitgesproken, onuitwisbaar getatoeëerd op het voorhoofd van iedereen die zijn heil bij Jezus zoekt. Ook je adres staat je op het lijf geschreven. Al voel je je in de wereld niet thuis, je hebt burgerrecht in de hemel.[[30]](#footnote-30) Tenslotte Jezus’ nieuwe naam ‘die elke naam te boven gaat’.[[31]](#footnote-31) Nu nog geheim gehouden.[[32]](#footnote-32) De bruid van Christus[[33]](#footnote-33) neemt de naam van haar geliefde aan. ‘Delen in Christus’ verheerlijking’.[[34]](#footnote-34)

***Laurierbladen: nú al!***

Allerlaatst: de kroon, krans, lauwerkrans van laurierbladeren. Niét iets voor láter, zoals ‘de kroon van het eeuwige leven’ uit de brief aan Smyrna.[[35]](#footnote-35) Maar een erekroon die je nu al dragen mag. De kerk die zich niet alleen vroeger vrijmaakte van een synode maar de vrijmaking door Jezus viert, heeft wekelijks ‘opendeurdiensten’. We zeggen: “Kom, ga met ons en doe als wij.”[[36]](#footnote-36) Want: “We zien een poort wijd open staan waardoor het licht komt stromen.”[[37]](#footnote-37)

Amen

1. I Timoteüs 3,15, Bijbel in Gewone Taal. [↑](#footnote-ref-1)
2. Johannes 1,14. [↑](#footnote-ref-2)
3. I Korintiërs 2,2. [↑](#footnote-ref-3)
4. Lucas 24,34. [↑](#footnote-ref-4)
5. Liedboek (2013) 968. [↑](#footnote-ref-5)
6. Gereformeerd Kerkboek gezang 119. [↑](#footnote-ref-6)
7. Samuel John Stone. [↑](#footnote-ref-7)
8. Matteüs 11,28. [↑](#footnote-ref-8)
9. I Korintiërs 1,23. [↑](#footnote-ref-9)
10. Romeinen 1,16. [↑](#footnote-ref-10)
11. Jesaja 60,14. [↑](#footnote-ref-11)
12. <http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/14902/levendmaking>. [↑](#footnote-ref-12)
13. Johannes 15,20. [↑](#footnote-ref-13)
14. Openbaring 1,5. [↑](#footnote-ref-14)
15. II Korintiërs 2,12 – NBG-‘51; vergelijk I Korintiërs 16,9. [↑](#footnote-ref-15)
16. Kolossenzen 4,3. [↑](#footnote-ref-16)
17. Handelingen 14,27. [↑](#footnote-ref-17)
18. Naar Nederlands Dagblad 3 juni 2016. [↑](#footnote-ref-18)
19. Efeziërs 2,12. [↑](#footnote-ref-19)
20. Lucas 22,31. [↑](#footnote-ref-20)
21. Openbaring 5,5; 22,16. [↑](#footnote-ref-21)
22. I Timoteüs 3,15. [↑](#footnote-ref-22)
23. Matteüs 16,16. [↑](#footnote-ref-23)
24. I Koningen 7,21; II Kronieken 3,27. [↑](#footnote-ref-24)
25. Matteüs 16,18. [↑](#footnote-ref-25)
26. Jeremia 52,17. [↑](#footnote-ref-26)
27. I Petrus 2,5. [↑](#footnote-ref-27)
28. Exodus 28,36-38. [↑](#footnote-ref-28)
29. Numeri 6,24-26. [↑](#footnote-ref-29)
30. Filippenzen 3,20. [↑](#footnote-ref-30)
31. Filippenzen 2,9. [↑](#footnote-ref-31)
32. Openbaring 19,12. [↑](#footnote-ref-32)
33. Openbaring 19,7. [↑](#footnote-ref-33)
34. Romeinen 8,17. [↑](#footnote-ref-34)
35. Openbaring 2,10. [↑](#footnote-ref-35)
36. Psalm 122:1. [↑](#footnote-ref-36)
37. M.S. Bromet in: Johannes de Heer 140. [↑](#footnote-ref-37)