**1. Jezus stuurt een brief**Zeven brieven moest Johannes namens Jezus sturen.  
Naar zeven gemeenten.  
Zeven, een symbolisch getal.  
Het staat voor álle gemeenten in Gods koninkrijk.  
En dus ook die van ons, vandaag.  
Dus ga er maar even voor zitten.  
Dit keer voor de brief aan Sardes.  
En Jezus houdt het kort dit keer.  
Is er dan maar zo weinig te zeggen?  
Nou, ik dacht het niet!  
Nee, het ligt anders.  
Er zijn niet veel woorden voor nodig.  
Want de zaak ligt namelijk volkomen duidelijk.  
  
Zie het voor je.  
Het is zondagmorgen.  
De dienst gaat beginnen.  
De ouderling loopt naar voren met een stuk papier in zijn hand.  
O ja, de mededelingen.  
Maar het gaat dit keer anders dan normaal.  
“Broeders en zusters, we hebben een brief ontvangen en die wil ik aan jullie voorlezen. De brief is afkomstig van de Heer Jezus”.  
Hé, wat mooi, denk je nog!  
Wanneer maak je zoiets nou mee?!  
Nou, ik ben benieuwd.  
Er zullen vast hele mooie dingen in staan.  
En je gaat er echt even voor rechtop zitten.  
Maar dan!  
Zonder ook maar iets goeds te noemen, klinkt er een keiharde aanklacht!  
“Ik weet wat jullie doen; overal wordt beweerd dat jullie het leven hebben, maar jullie zijn dood!”  
Je krimpt ineen.  
Dit had je niet verwacht!!  
En de mensen vallen van schrik ook bijna van hun stoel.  
Wat?  
Klopt dit wel?  
Is deze brief wel voor ons bestemd?  
Of toch verkeerd bezorgd misschien?  
En is de Heer Jezus wel echt de afzender?  
Hoe kan dat nou?!  
Er steekt een geroezemoes op.  
Hier en daar klinkt boegeroep.  
Een enkeling loopt zelfs boos weg!  
  
Jongens en meisjes, vergelijk het eens met school.  
Je hebt een heel belangrijk proefwerk gemaakt.  
En de leraar staat voor de klas om de uitslagen op te lezen.  
Kom maar op! denk je.  
Want ik heb het steengoed gemaakt!  
Dus, dat wordt een vette voldoende.  
Dan hoor je je naam.  
En meteen daarna het cijfer.  
Wat? Een 1!?  
Helemaal niets goed?   
Maar dat kán niet!  
De leraar heeft vast de namen of de cijfers verwisseld.  
Ik wil een nagesprek!   
Een herkansing!  
  
Ach gemeente, wie zal zeggen hoe de leden van Sardes hebben gereageerd op het voorlezen van de brief van Jezus?  
Maar het zal vast en zeker ook voor hen een enorme schok zijn geweest.  
  
**2. Die inslaat als een bom.**  
Bam!  
Echt wat je noemt een bombrief uit de hemel.  
De gemeente van Sardes.  
Het leek er zó goed te gaan!  
Tenminste, dat dacht iedereen.  
Ja, het ging misschien wel té goed.  
Prachtig om kerk te kunnen zijn in een economisch welvarend gebied.  
Met een florerende landbouw en handel.  
En zelfs goud in de bodem!  
Strategisch gelegen op een rotsachtige heuvel.  
Onbedreigd, vanwege de goede banden met de Romeinse overheid.  
Kortom, onbezorgd kerk kunnen zijn.  
Wat een zegen!  
Een florerende kerkelijke gemeenschap vormen.  
Iedere zondag druk bezochte samenkomsten.  
Een kerk met veel jeugd, groot enthousiasme, en ook door de week tal van activiteiten. Beslist geen duffe boel dus!  
En misschien werd er door de zusterkerken wel met een jaloerse blik naar gekeken.  
Zo van: hoe doen ze het toch?   
Wat hebben ze daar wat wij niet hebben?  
Ja, Sardes was als modelkerk voor velen een voorbeeld.  
  
En dan toch ineens die brief!  
De mensen zitten verwachtingsvol op het puntje van hun stoel.  
Wat zal Jezus allemaal voor goeds hebben geconstateerd?  
Kom maar op met uw complimenten!  
Maar het wordt een koude douche.  
Huh, helemaal niets goeds!?  
Het slaat in als een bom!  
Want het zal je maar gezegd worden.  
“In naam zijn jullie levend, maar feitelijk zijn jullie dood!  
Het enige goede dat jullie als gemeente hebben is je reputatie, maar die is in feite nergens op gebaseerd.”  
  
Nou ja zeg!   
Snap jij dat nou?   
Want vergis je niet in de gemeente van Sardes.  
Ze is op het eerste gezicht niet bepaald wat wij een dode, uitgebluste kerk zouden noemen.  
Integendeel, ze stond er juist goed op!  
En niemand lijkt zich bewust van de werkelijke, geestelijke crisis.  
Nee, iedereen ziet de gemeente juist als een bloeiende, aantrekkelijke en succesvolle kerk.  
Behalve Jezus dus.  
Hoe kan dat?  
  
**3. Hoe kan dat?**  
Ja, hoe kan Sardes, die voor de mensen zo levend oogt, in Jezus ogen zo dood zijn?  
En hoe kan het dus dat Jezus deze gemeente zo totaal anders beoordeelt dan de kerkleden zichzelf zien?  
Nou, dat kunnen we afleiden uit wat Jezus nog meer schrijft.  
Want blijkbaar had bijna niemand in de gaten dat de kern van kerkzijn ontbrak!  
En die kern is: Jezus Christus belijden als Heer, hem in alles op nummer één zetten en in leer én leven in het middelpunt hebben staan.  
  
Jezus had het vroeger al eens eerder gezegd: “**Iedereen die mij zal belijden bij de mensen, zal ik belijden bij mijn vader in de hemel. Maar wie mij verloochend bij de mensen, zal ook ik verloochenen bij mijn Vader in de hemel”** (Mat. 10: 32).  
Nou, duidelijke taal lijkt me.  
En Jezus heeft het hier over jou en mij.  
Maar ook over ons allen samen.  
Als kerkgemeenschap.  
Met andere woorden: waar moet het in de kerk over gaan?  
Over Jezus Christus dus!  
Hij alleen!  
Hij moet centraal staan.  
Iedere zondag tijdens de samenkomsten.  
Maar ook door de weeks, bij alle andere activiteiten.  
Nou ga maar na.  
Waar hebben we het met elkaar over, tijdens de vergaderingen van de kerkenraad en diaconie?   
Waarover gaan onze gesprekken op de verenigingen?  
Over ons geloof Jezus?   
En durven we hem te belijden?  
Van hem te getuigen, als de gesprekken toch de andere kant op gaan?  
En catecheten, jeugdwerkers, over wie hebben jullie het met de kinderen?  
Staat de Heer Jezus ook in jullie werk centraal?  
Want vlijt zonder trouw leidt tot naamchristendom.  
En zonder het doorgeven van zijn boodschap, klinken er in de kerk alleen holle frasen. Hoe gezellig het er misschien onderling ook aan toe gaat.  
Heus, zónder Christus, geen kerk!  
  
De gemeente van Sardes was tekortgeschoten in het belijden van haar Heer.  
Nou, misschien hebben ze daar verbaasd van opgekeken.  
Maar ze krijgen een stevige wake-up call.  
Word wakker gemeente!  
  
**4. Hoe is dat bij ons?**Goed denk ik om onszelf die vraag te stellen.  
Want, kunnen wij de brief aan Sardes na het lezen rustig terzijde leggen?  
Of staan er toch dingen in die ook óns best wel even aan het nadenken zetten?  
Ja, stel inderdaad nou eens dat er als opschrift boven had gestaan: Aan de gemeente van Rijnsburg/Valkenburg.  
Zou je dan ook verbaasd zijn geweest?  
En wat zou er dan verder allemaal nog in hebben kunnen staan?  
Een moment van reflectie dus.   
En dat kan helemaal geen kwaad.  
Kijk, je kunt als gemeente blijkbaar nóg zo druk kunt zijn met van alles en nog wat.  
En je misschien ook wel druk kunt máken over van alles en nog wat.  
Maar toch de plank volledig misslaan!  
Want als Jezus niet het fundament is waarop alles staat en waarom alles draait, dan ben je als gemeente niet levend, maar dood!  
Dat leren we ook al van de apostel Paulus.  
Ook hij schreef een aantal brieven.  
En één daarvan ging naar de gemeente van Korinte.  
Waarin hij schrijft over de gemeente als bouwwerk van God.   
Gefundeerd op de Heer Jezus Christus zelf.  
Die ook de hoeksteen is.  
Want vanuit hem krijgt een gemeente richting en doel.  
En aan het leven van de gemeente is dan ook af te leiden hoe Christus zelf is.  
Wat geef je door en wat straal je als gemeente uit naar buiten?  
Laten we als kerk bij alles waar we mee bezig zijn goed blijven opletten hoe we dat doen, waarmee we dat doen en waarom we dat doen.  
Want Christus zelf zal het werk een keer beoordelen voor wat het waard is.  
Belangrijk om je dat met elkaar voortdurend te realiseren.  
Zodat het zwoegen van ons als bouwlieden niet tevergeefs zal blijken te zijn.  
Niet tevergeefs  
Inderdaad.  
Want het kán ook anders.  
Als je tenminste bereid bent om te luisteren naar wat Jezus door zijn geest zegt.  
  
**5. Wie oren heeft, moet horen.**Vers 6: “Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeente zegt”.   
Zo eindigt ook de brief aan de gemeente van Sardes.  
Wat betekent dat je als hoorder niet meteen weer kunt overgaan tot de orde van de dag.  
En ook niet dat je je tijdens de koffie straks meteen in een verhit debat moet storten over wat je in de preek gemist hebt, of waar je het niet mee eens bent!  
Nee, als de Geest door het Woord heen tot spreekt, luister dan vooral eerst goed!  
Gemeente, hoeveel van óns hebben wel oren, maar zijn slecht in het horen?  
Ja, hoeveel zal de Geest van Christus misschien ook in deze gemeente al gezegd hebben wat niet door iedereen gehoord is?  
  
Horen.   
Hoe je dat doet?  
Nou dat doe je door eerst zélf stil te worden.  
En alle stemmen in je te laten verstommen.  
Maar ook door alle bijgeluiden buiten jezelf zoveel mogelijk uit te zetten.  
Echt stil worden dus, voor het aangezicht van God.  
En vervolgens bidden, in de stilte.  
Bidden om een open oor en een open hart.  
Bidden ook om bijstand van de Geest, om wat je hoort, ook te kunnen laten landen, verwerken en toepassen in je leven.  
Ja, dat vraagt tijd en aandacht.  
Maar als je bereid bent om daarin te investeren, krijgen je oren veel te horen van wat de Geest ook tegen jou zeggen wil.  
  
Tijd, maar ook strijd!  
Hoor maar, want Jezus zegt: “wie overwint, zal zich ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het Boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn vader en zijn engelen”.  
Geen overwinning zonder strijd.  
Strijd, waarbij je zelf de kracht ontvangt.  
En medestrijders.  
Medegeloofsgenoten.  
Engelen.  
Maar ook zij die al overwonnen hebben en vanuit de hemel voor je bidden.  
Ons voorgeslacht dus.  
Een indrukwekkende gedachte, om te weten dat je omringt wordt door een wolk van geloofsgetuigen.  
Laat het je bemoedigen om eens te meer ook je blik te blijven richten op het doel.  
Voor altijd mogen leven met Jezus.  
Die jouw naam zal belijden.  
En zal zeggen: “kijk Vader, hier is ….. en vul je eigen naam maar in.  
Zij leefde voor mij, want ik stierf voor haar.  
En hij kwam uit voor mijn naam, daarom getuig ik nu van hem.  
Zie ze staan, gewassen in mijn bloed, in smetteloos witte kleren.  
Volmaakt en zónder zonde mogen ze voor altijd bij mij zijn.  
Ze verdienen het, zegt Jezus.  
  
Maar is dát niet opmerkelijk?  
Immers, we hebben toch altijd gehoord dat we enkel leven van Gods genade?  
Zeker, en dat blijft ook het geval.  
En toch, dat is nou het rijke evangelie.  
Want wie in Jezus Christus geloofd, wordt door God rechtvaardig verklaard.  
De catechismus zegt het in zondag 23 heel mooi zo, dat je door waar geloof in Jezus Christus, zonder enige verdienste van jouw kant, alleen uit genade, van God de volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus ontvangt. En dat het daarbij is alsóf je zelf alle gehoorzaamheid volbracht hebt die Christus heeft volbracht. Zodat het dus is alsof je nooit zonde hebt gehad of gedaan.  
Alsof je het dus toch zelf hebt verdiend en God het belonen wil.  
Onbegrijpelijk hé?   
Maar ook zo prachtig!  
Daar kun je niet genoeg over horen toch?  
  
**6. Dus, wakker worden!**En dat is ook het mooie van de hele brief aan Sardes.  
Deze verslapte gemeente wordt door Jezus niet afgeschreven, maar opgeroepen om het uitdovende vuur opnieuw te laten ontvlammen.  
“Wordt wakker en versterk uw laatste krachten”.  
De gemeente moet dus snel versterkende middelen krijgen toegediend.  
Ik denk daarbij aan brood en wijn.  
Ja, avondmaal vieren hebben we als gemeente broodnodig!  
Ook in coronatijd!  
Maar ook opwekkende en waarschuwende prediking.  
En inspirerende voorbeelden.  
Net zoals er in Sardes enkelen waren die hun kleren schoon hadden gehouden.  
Wat staat voor het ongerept gericht blijven op Christus en hem volgen in woord en daad.  
  
Steeds op Christus gericht zijn.   
Van hem getuigen, zodat hij dat van jou zal doen.  
Daar gaat het om in de gemeente.  
En laten we het ter verwerking van deze preek ook daarover hebben met elkaar.  
Niet wat je van de preek vond of wat je er eventueel aan miste.  
Nee, ga gewoon eerlijk eens alleen bij jezelf na of Christus ook in jouw denken en doen wel altijd zo centraal staat.  
Waar praat jij vaak over met anderen?   
Over Jezus?  
En wat maakt dat je in de gemeente het vuur uit je sloffen loopt en de blaren op je tong praat?   
Wat is jouw drijfveer en wie is jouw inspiratiebron?   
Jezus?  
  
  
We luisteren nog eens naar de apostel Paulus.  
In hoofdstuk 5 van zijn tweede brief aan de gemeente van Korinte, vertelt hij over zijn drijfveer en zijn inspiratiebron.  
 **“Zijn we in extase, dan is het voor God; zijn we bij zinnen, dan is het voor u. Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt.”**Een goed hoorder zal zich misschien herinneren dat dit ook de tekst was tijdens mijn intrededienst (ruim drie jaar geleden).  
Ik heb daarmee destijds de toon willen zetten voor het evangelie dat in deze gemeente verkondigd wordt.  
En daarom, mijn broeder/zuster, jongelui, laat de liefde van Christus ons áller drijfveer zijn!  
Want in de hemel kijken en luisteren ze met ons mee.  
En de kerk van hierboven bidt voor ons, als de kerk hier beneden.  
Opdat we uiteindelijk net als zij, als overwinnaars voor Jezus zullen staan.  
En Jezus je zal noemen bij je naam.  
Omdat ook jouw naam staat geschreven in het boek van het Leven.  
Het hemelse ledenbestand  
Wie oren heeft……  
Amen