**Mag ik bij je binnenkomen?
1. Laodicea**Vandaag een preek naar aanleiding van de brief van de heer Jezus aan de gemeente van Laodicea. (Plaatje 1)
Een stad in het westen van Klein-Azië (het huidige Turkije).
Haar naam dankt ze aan de Griekse koning Antiochus II, die deze stad vernoemde naar zijn lieftallige echtgenote.
Alhoewel, lieftallig? Eerder doortrapt.
Want uiteindelijk heeft zij haar manlief op een slinkse manier om het leven gebracht!

De stad was eerder al eens door een aardbeving verwoest.
Maar als een feniks uit de as herrezen, ontwikkelde ze zich tot een welvarende economisch centrum. Een financieel bolwerk voor bankiers.
Bekend ook om zijn textielindustrie, mode, kuuroorden en beroemde oogkliniek.
Daar werd bv. ook een geneeskrachtige oogzalf geproduceerd, die binnen het hele Romeinse rijk zeer gewild was.
Kortom, voor geld verdienen, mode en gezondheid moest je in Laodicea zijn.
De stad van luxe, glitter en glamour.

Wat ze ook hadden, was een ingenieus aquaduct waarmee water vanuit warmwaterbronnen de stad werd binnengebracht. (Plaatje 2)
Alleen, vanwege de afstand die het water daarbij moest afleggen was het meestal al lauw als het op de plaats van bestemming kwam.
En sowieso niet te drinken.
Het smaakte zelfs zó vies, dat de mensen ervan moesten braken.
Maar goed, al met al toch een hele moderne stad.
En in alles stond de mens centraal.
De mens bepaalde.
De mens moest vermaakt worden.
De mens moest zo comfortabel mogelijk kunnen leven.
Een mensgerichte cultuur dus.
En dat had natuurlijk ook invloed op de plaatselijke christelijke gemeente daar.
Omdat die bestond uit leden die gemiddeld genomen economisch welvarend waren, financieel onafhankelijk en ook trots.
Er heerste om zo te zeggen een sfeer van materiële- en als gevolg daarvan ook geestelijke zelfvoldaanheid.

**2. Een lauwe bedoeling.**We lazen hoe Paulus deze gemeente (die hij misschien zelf nog had gesticht) ook noemt in zijn brief aan de Kolossenzen.
En duidelijk is dat hij zich grote zorgen maakte over haar geestelijk welzijn.
Juist omdat de mensen zo in weelde leefden.
En zich alles konden veroorloven wat men wilde.
Kortom, in Laodicea woonden net zulke moderne en welgestelde mensen als wij!!
En als je de brief dan nóg eens leest, komt het ineens wel heel erg dichtbij!
Maar, dat is ook precies de bedoeling!

Jezus dringt in zijn brief meteen door tot de kern van de zaak.
En dat hakt er flink in.
Hoor maar: **“Ik weet wat u doet, hoe u niet koud bent en niet warm. Was u maar koud of warm! Maar nu u lauw bent in plaats van warm of koud, zal ik u uitspuwen. U zegt dat u rijk bent, dat u alles hebt wat u wilt en niets meer nodig hebt. U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, berooid, blind en naakt”.**
Mijn broeder, zuster, jongelui.
Het ergste wat je als kerk kan overkomen, is wat hier door Jezus gezegd wordt.
Een gemeente die noch heet, noch koud maar lauw is!
Net zo lauw als dat lauwe smerige drinkwater in de stad.
Om misselijk van te worden!
En Jezus gebruikt dit beeld, zodat iedereen begrijpt wat hij bedoelt.
Bah, wat een slappe hap!
Wat een lauwe bedoeling daar in de gemeente!
Om van te kotsen.
Een gemeente waarin alles voor het oog misschien nog best rustig voortkabbelt.
Maar waarin nog slechts weinigen echt warm lopen voor de zaak van de Heer.
Een mooi kerkgebouw.
Elke zondag zijn er samenkomsten.
Maar hoe er ook gewillig naar de verkondiging wordt geluisterd, het raakt de harten niet meer en het beklijft daarin al helemaal niet.
Omdat het hun denken niet verandert.
En al helemaal niet hun doen!
Want de mensen noemen zich wel christen, maar worden niet echt geraakt door het feit dat nog zóvelen zich niet voor Christus buigen.
Ze worden niet warm of koud van mensen in kwetsbare posities.
En leven er zelf op los met het idee dat alles maakbaar is.
Kortom, geen brandende harten vol vurig enthousiasme. Geen passie.
Natuurlijk, de dominee doet trouw zijn ding.
En als hij dat maar op een nette manier doet, vindt iedereen dat prima.
Maar dat *is* het dan ook wel!
Herkenbaar?

Ach, zul je misschien zeggen, dat is toch zo vreemd niet?
Kijk, vroeger, ja vroeger vormde de kerk het middelpunt van het leven.
Maar wat voegt de kerk tegenwoordig nog aan mijn leven toe?
En dan de preken.
Die zijn toch zeker vaak niet meer van deze tijd?
Op welke belangrijke vragen geven ze me een bruikbaar antwoord dan?
Toch enkel op vragen die ik zelf niet gesteld heb?
Maar niet getreurd hoor!
Want we zijn gelukkig.
tenminste, het gaat op zich best goed met ons.
We hebben alles wat ons hartje begeert.
Bovendien is er voor zo’n beetje alles waar je je zorgen om kunt maken, een verzekering af te sluiten.
En wie thuis de map met polissen er een keer op naslaat, zal dit ongetwijfeld kunnen bevestigen.
Ziektekosten, schade, ongelukken, juridische conflicten, arbeidsongeschiktheid, een onbezorgde oude dag enz. enz.
Kortom, alles onder controle.
En mocht er toch een keer iets tegenzitten, dan zijn er in ons land gelukkig ook nog allerlei sociale- en medische voorzieningen die goed geregeld zijn.
Dus wat heeft God ons dan nog te bieden dat we nog niet hebben?
De kerk belangrijk?
Prima, maar dan moet het er wel gaan op mijn manier.
Want anders, ….. geen belangstelling.

Zie daar, het grote probleem van deze tijd.
Eén van de belangrijkste oorzaken waardoor kerken leeglopen.
Belangstelling die vooral uitgaat naar de dingen van de wereld.
Leven en lol maken, omdat het kan.
Niet voor niets dat er onder vervolgde christenen zo voor de kerken in het welvarend vrije Westen gebeden wordt!
Ze hebben het echt met ons te doen!
Ja, want waar is Jezus? Waar bevindt hij zich in zo’n slappe, lauwe gemeente?
Nou, schrik niet! Kijk maar (vers 20).
Daar lees je hoe het in Laodicea was.
Waar Jezus roept: “Ik sta voor de deur en klop aan”.

Oei, dat is inderdaad best schrikken.
Als je tenminste door hebt wat hier aan de hand is.
Want als Jezus moet kloppen, is hij blijkbaar niet binnen de gemeente, maar er buiten!
Hoe dat komt?
Nou, misschien is hij er door de kerkmensen langzaam maar zeker uitgewerkt.
Doordat hun focus op ándere zaken kwam te liggen.
Waaronder misschien ook allerlei kerkelijke kwesties.
En vul het zelf maar in, want dat kan echt van alles zijn.
Maar, gaat het daarbij ook altijd om de kern van het christelijk geloof?
Om Jezus Christus zelf? Om wie hij is en wat hij graag wil?
In Laodicea was dat helaas niet meer het geval.

En dan? Loopt Jezus dan weg?
Laat hij zijn kerk in de steek?
Nee, dat niet! Dat kán hij niet en dat wil hij niet.
Hij is immers de goede herder?
Die blijft zoeken, en roepen!
En dus klinkt er een stem.
**3. Jezus geeft niet op.**Alle zelfgenoegzaamheid veegt hij resoluut van tafel.
En hij richt zich daarbij niet alleen tot de gemeenteleden als collectief, maar ook elk individueel gemeentelid mag zich persoonlijk door hem aangesproken voelen.
Waarbij het net is alsof Jezus een ballon doorprikt.
Zodat lucht en leegte vervliegen.
En wat blijft er dan nog over?
Ja, wat blijft er over zodra je onbezorgde leventje wordt stilgezet door ziekte, tegenspoed of verlies?
Wat blijft er over als je in je leven langzaam maar zeker de eindstreep ziet opdoemen?
En dan mag je nog van geluk spreken.
Want hoe vaak is het niet plotseling voorbij?
Daar hoef je niet eens altijd oud voor te zijn.
En waar heb je dan voor geleefd?
Maar ook: voor wie?

Vandaar Jezus’ indringend appél.
**“U beseft niet hoe ongelukkig u bent, hoe armzalig, beroofd, blind en naakt”.**Mensen, doe toch niet zo dom en kortzichtig!
Je denkt dat je een hele Piet bent.
Maar ondanks dat je alles hebt wat je materiele hartje begeert, ben je geestelijk gezien armzalig, beroofd, blind en naakt!
Ja, want zónder Jezus in je leven, is dat de bittere werkelijkheid.

En natuurlijk, die werkelijkheid kun je verdoven.
Je kunt een schijnwerkelijkheid om je heen creëren.
Maar die is zó betrekkelijk, zo tijdelijk, kwetsbaar en dus eindig.
In tegenstelling tot de werkelijkheid mét Jezus.
Want die eindigt nooit!
Bij hem ben je je leven voor eeuwig zeker.
Wat er ook gebeurt.
Ja, wat er ook gebeurt!

Gemeente, Jezus stuurde zijn brief naar de gemeente van Laodicea.
En hoe zal zijn boodschap daar zijn binnengekomen?
Zijn ze zich inderdaad kapot geschrokken?
Die woorden: “breek met het leven dat u nu leidt!”
Heeft het hen verandert?

En jij?
Zet het jou ook aan het denken?
Want de brief aan de gemeente van Laodicea, is als een spiegel voor iedereen die zich vandaag een christen noemt.
Een brief dus ook aan jou.
Want Jezus geeft niemand op!
Ook jou niet.

**4. Hij blijft kloppen.**Terug naar die woorden: “Ik sta voor de deur en klop aan”.
Waarom klopt Jezus aan?
Nou, om binnengelaten te worden natuurlijk!
Maar het betekent wel, dat hij zelf buiten staat!
Dat hij in Laodicea de deuren langs gaat, om als een soort straatventer gelouterd goud, witte kleren en oogzalf aan de man te brengen.
En dat in een stad waarin ze van dat alles al meer dan genoeg hadden!
Ja, dat lijkt zo.
Maar alles wat ze dachten te hebben was vergankelijk.
Terwijl wat Jezus te bieden heeft heel anders is.
Waardevast, onberispelijk en inzicht gevend.
En hij biedt het ook nog eens gratis aan.
Je hoeft er zelf niet voor te betalen.
Nee, de rekening *is* al voldaan.
Wat dat betreft lijkt het heel erg op **Jesaja 55: 1-3a.**
Want ook daarin horen we de Heer roepen: **“Hierheen. Hier is water voor iedereen die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet! Zonder geld, zonder betaling. Luister aandachtig naar mij.
Luister en je zult leven!”**
Jezus staat voor de deur en klopt!
Buiten klinkt een vertrouwde stem.
Ja, want de meeste mensen kénnen hem nog wel!
Ook al is het voor velen misschien een hernieuwde kennismaking.
Met hem die geduldig aandringt, in de hoop dat er iemand naar hem luisteren wil.
**“Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen.”**
Gemeente, het beeld van kloppen en opendoen, gebruikte Jezus al eens eerder om zijn leerlingen uit te leggen hoe God onze gebeden verhoort.
Bidden als kloppen op Gods deur. En Gód doet open!
Nu is het dus omgedraaid.
Nu klopt hij zelf aan. (Plaatje 3)
Op de deur van de kerk.
Maar ook op de deur van jouw hart!
Ja, ook dat van jou!
**5. Totdat hij binnen is.**Heb je wel eens gemerkt dat Jezus bij je aanklopt?
Nee?
Of toch wel?
Een onrustig gevoel?
En wat gebeurt er dan met je?
Bied je weerstand? Negeer je het?
Bijvoorbeeld door nog harder te gaan werken?
Keihard te gaan sporten misschien? Of veel uitgaan!
Niet aan denken! Oren dicht! Laat maar kloppen!

Of, of open je je deur?
Ja, open je je hart voor hem?
Inderdaad, dat moet jij zélf doen.
Jezus zal namelijk niet zo snel de deur bij je intrappen.
Maar aan de andere kant, niet open doen is ook geen optie.
Tenminste, dat zou toch volstrekt ondenkbaar moeten zijn binnen een liefdevolle relatie?
Of ligt juist dáár het probleem?
Is de liefde voor hem bekoeld? Lauw geworden, of zelfs steenkoud?
Nou, geef daar maar eens eerlijk antwoord op.
Om te beginnen als gemeente.
Hoe is onze relatie met Jezus?
Woont hij met zijn geest in ons midden?
En draait alles bij ons om zijn naam, zijn eer, zijn komst?
We zijn immers Zijn gemeente!

En jij zelf, mijn broeder mijn zuster, jongelui?
Hoe is jouw persoonlijke relatie met hem?
Ja, want ik hoop dat je zo langzamerhand toch wel het gevoel bekruipt dat Jezus jou inderdaad ook hoogstpersoonlijk in de ogen kijkt.
Dus zie hem staan!
Een thermometer in zijn hand.
Hoe zit het?
Ben je warm, koud, of lauw?

Nu hoef je het antwoord daarop vanmorgen niet hardop te geven.
Maar je weet het zelf best wel toch?
En stel nou eens dat je inderdaad lauw bent, of misschien wel steenkoud.
Ben je daar dan gelukkig mee?
Kies je daar dan echt bewust voor en wil je dat dat ook zo blijft?
Of zou je het toch veel liever anders zien?
Maar je weet niet hoe? …………………………

Zit je deur nog op slot?
Hoor!
Er wordt geklopt!
Ja luister goed, dan kun je hem horen roepen!
“Is daar iemand? Doe open, ik heb iets moois voor je.
En dat wil ik je graag geven”.

Gemeente, Jezus’ kloppen en roepen is niet bedreigend, maar veelbelovend.
En hij roept ook jou!
Dus doe snel open!
Zeg: kom Heer Jezus! Kom alstublieft in mijn leven!
Ja, opendoen!
Want pas dan kan hij ook bij jou naar binnen.
En als hij eenmaal binnen *is*, dan wordt het feest……..

Laten we nog eens even kijken naar vers 20. **(Lezen)**
“**Iemand**”. Misschien gaat dit wel over jou! En wat zou dat mooi zijn!
Voor jou persoonlijk, maar ook voor de hele gemeente!
Jezus gebruikt namelijk enkelingen, om via hen ook de gemeente binnen te kunnen komen.

Misschien ken je het verhaal van het paard van Troje. (Plaatje 4)
Henk Binnendijk gebruikt dat beeld in zijn boekje over “het Meesterwerk van God”. (Plaatje 5)
Het verhaal waarbij het Griekse leger de stad Troje verovert, door als list een groep soldaten te verstoppen in een houten paard.
Zodra dat paard de stad is binnengebracht komen die soldaten tevoorschijn en veroveren de stad.
Nou, ook de gemeente van Laodicea was een gesloten bolwerk geworden.
Jezus stond buiten.
Kloppend en roepend was zijn hoop gevestigd op de enkelingen die hem zouden binnenlaten. Door hun hart voor hem open te stellen en zo eerst binnen te laten in hun eigen leven.
Zo zie je maar, hoe belangrijk je ook als individueel gemeentelid kunt zijn.
En mijn br/zr, voel je aan hoe groot wat dat betreft ook de verantwoordelijkheid is die jij daarin van Jezus krijgt?
Met zijn Geest in je hart, zijn roepstem vertolken in de gemeente.
Zoiets laat je toch niet alleen aan de dominee over?
Of aan de andere ambtsdragers?
Nee, kerk zijn is geen zaak van ieder voor zich en God voor ons allen!
Kerk dat ben je ook zelf!
En gemeente zijn we met elkaar!
Samen in de naam van Jezus.
Samen bidden, samen zoeken, naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen, samen leven tot zijn eer.

Daar hoort ook samen eten bij!
Met elkaar, maar ook samen met Jezus.
En hoe prachtig is het dan, dat precies dát ook is wat Jezus zelf graag wil.
Want hij zegt het ook!
**“En we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij.”**
Eten met Jezus.
Bij uitstek het symbool van hechte verbondenheid.
Wie samen eet is namelijk samen één.
Dus als de deur opengaat, zal Jezus binnenkomen om de maaltijd met je te gebruiken.

Het doet denken aan het verhaal van de Emmaüsgangers.
Bij hen had Jezus niet eens hoeven aankloppen.
Nee op de dag van zijn opstanding was hij met hen mee opgelopen en zij hadden hem uitgenodigd in hun huis.
Waarom?
Omdat hij hun hart had geraakt en in vuur en vlam had gezet.
Ja, en ook toen werden de rollen omgedraaid.
Jezus veranderde tijdens die maaltijd van gast in gastheer.
Hij nam een brood en brak het.
Een mysterieus moment.
Want daar aan tafel werden de ogen van deze mensen geopend.
Bij het breken van het brood.

Kijk, zo belangrijk is avondmaal vieren dus!
Jezus smeert daar als het ware geneeskrachtige zalf op onze ogen en dan gaan we het zien!
Ja, dan zien we hem!
Ook al is hij voor het oog onzichtbaar.

Vandaag staat zijn tafel ook hier weer gereed. (Plaatje 6)
Ben jij er al klaar voor?
Laat deze preek je aan het denken zetten.
En ontdek je dan bij jezelf dat er een stuk lauwheid zit?
Laten de woorden van deze preek je dan weer aanvuren.
Ja, stook je geloofskacheltje maar weer eens flink op.
En zorg er voor dat je hart weer op de goede temperatuur komt.
Maak desnoods een nieuwe start.

Ja, gooi open je deur!
En laat Jezus bij je binnenkomen.
Denk daar maar aan, als je zo meteen avondmaal viert.
Want er staat een maaltijd voor je klaar.
De maaltijd van verbondenheid met God.
Waaraan Jezus zijn handelswaar zal uitdelen.
Gratis en voor niets.
Ja, het is werkelijk waar.
Geloof het. Neem het met beide handen aan!
Eet en drink van brood en wijn.
De tekenen van Jezus’ lichaam en bloed.
Geef hem de sleutel van je hart en de toegang tot elke kamer van je huis….
Dan zul je gaan ontdekken hoe wonderlijk en krachtig hij aanwezig zal zijn in je leven.

Want degene die het zegt is de Amen, de trouwe en betrouwbare getuige; het begin van Gods schepping. De eerste en de laatste, de alfa en de oméga.
Het is Jezus, die jou niet alleen een maaltijd, maar ook een troon aanbiedt.
Om samen met hem de nieuwe wereld die komt te regeren.
Wil je dat?
Verlang je daar naar?
Dan moet je wel luisteren.
Om te kunnen horen en daarna te gaan doen wat de Geest tegen jou en tegen ons allen zegt.
Amen