Openbaring 2: 1-7 **Houd het vuur van de liefde brandend!**

**1. Een hemels visioen.**Het is zondag.
De apostel Johannes bevindt zich op het eiland Patmos.
Hij is daar door de Romeinen om zijn geloofsgetuigenis naar toe verbannen.
Plotseling raakt hij in vervoering en ontvangt daarbij een visioen.
Achter hem hoort hij een luide stem, die tegen hem zegt: schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven kerken in Klein Azië. (Plaatje 1)
(Klein Azië ligt in het huidige Turkije.)
Johannes draait zich om.
Wie roept daar zo luid tegen hem?
Maar dan krijgt hij de schrik van zijn leven.
Want hij ziet een indrukwekkende goddelijke verschijning!
En Johannes valt ontstelt als dood voorover op zijn knieën. (Plaatje 2)
Wie is dit!??

Nou dat wordt meteen duidelijk.
Het is de uit de dood verrezen Heer!
Ja, Jezus Christus verschijnt hier hoogstpersoonlijk en in volle glorie!
En Johannes is er echt ondersteboven van!
Zó overweldigend!
Zó schrikwekkend!
Ja, probeer je maar eens voor te stellen wat Johannes ziet!
Jezus, met wie hij drie jaar lang was opgetrokken!
Met wie hij samen veel had besproken en meegemaakt.
Met wie hij ook een heel speciale band had.
Waardoor hij ook wel wordt genoemd “de apostel die Jezus liefhad”.
Ze waren een soort boezemvrienden dus.
En deze Jezus zoekt zijn oude vriend nu weer op!
Letterlijk “oude vriend” inderdaad.
Want er zijn alweer tientallen verstreken.
Dus Johannes is inmiddels hoogbejaard.

Nou, prachtig toch! denk je nu misschien.
Zo’n onverwachts weerzien op je oude dag?
Wat wil je nog meer?!
Maar toch moet het voor Johannes ook een traumatische ervaring zijn geweest!
Dus met geen pen te beschrijven, wat hem overkomt.
En inderdaad, als hij Jezus’ goddelijke verschijning aan ons probeert te verwoorden, schieten mensenwoorden tekort.
Want Jezus ziet er ook zo heel ánders uit dan vóór zijn hemelvaart!
Johannes staat stijf van schrik.

Maar, Jezus stelt hem gerust.
“Wees niet bang Johannes! Ik ben het.”
Ja, tot twee keer klinkt “Ik ben, Ik ben”.
Gemeente, gasten, beste kijkers, hier spreekt ……Gód!
De “Ik ben die Ik ben”.
De eerste en de laatste.
Hij die leeft in eeuwigheid!
Die in de persoon van de Zoon dood is geweest, maar ook weer opstond.
En Johannes voelt een hand op zijn schouder. (Wat doet denken aan Psalm 139)
Gods almachtige rechterhand.
En het is duidelijk: ook al is God heel dichtbij met zijn macht en majesteit, Johannes hoeft niets te vrezen.
**2. Schrijf een brief!**
Jezus herhaalt zijn opdracht.
Schrijf alles wat je ziet en hoort op, Johannes!
En schrijf aan mijn zeven gemeenten een brief.
Om de mensen daar te bémoedigen, maar ook te vermanen.
Te beginnen met de gemeente van Efeze.

Efeze.
Als je er tegenwoordig naar toe reist, en dat kan dus nog steeds, zie je alleen nog de ruïnes van wat er over is van de oude stad. (Plaatje 3)
Maar destijds, was Efeze de toegangspoort tot Azië.
Met een grote haven.
Een wereldstad dus, met honderdduizenden inwoners.
De stad, waar ook de apostel Paulus gedurende zijn tweede zendingsreis nog zo’n jaar of twee heeft gewerkt en waarbij hij destijds veel weerstand ondervond.
(Je kunt dat lezen in Handelingen 18 t/m 20).
Weerstand, vooral in de synagoge.
Maar ook de lokale bevolking liet duidelijk merken niet gediend te zijn van het evangelie van “de Weg”, zoals het werd genoemd.
Misschien ook wel te begrijpen, als je beseft dat er in die tijd veel geld werd verdiend met een commercieel religieus systeem rondom de godin Artemis!
En de economische belangen daarvan waren zó groot, dat men er in slaagde om een opstand tegen Paulus en zijn reisgenoten te ontketenen.
Hierdoor werd de situatie zó gevaarlijk, dat Paulus noodgedwongen moest vertrekken.
En er volgt een emotioneel afscheid op het strand.

Jaren later, waarschijnlijk vanuit de gevangenis in Rome, stuurt Paulus nog een aantal pastorale brieven naar Efeze.
Twee naar de toenmalige voorganger Timotheüs.
En één naar de gemeente zelf.

**3. Om te bemoedigen en te vermanen.**Goed, Efeze dus.
Ook Jezus stuurt er nu zijn allereerste brief naar toe.
Met een prachtige aanhef!
Jezus benoemt namelijk eerst alle positieve aspecten die hij van de gemeente weet en deelt daarover een paar stevige complimenten uit.
Zo prijst hij de gemeenteleden om hun ijver, hun trouw en hun standvastigheid voor het behoud van de zuivere leer.
Ja, Jezus kan dat enorm waarderen!
En vandaar dus het positieve begin van zijn brief.

Kijk, zo mogen wij Jezus ook kennen!
Als Iemand die nooit meteen begint met het uiten van kritiek.
Of met het opsommen van onze fouten en gebreken.
Nee, hij laat altijd eerst weten dat hij zielsveel van ons houdt en het waardeert wat we voor hem doen.
Dus wat denk je?
Wat zal Jezus in ónze gemeente zeker kunnen waarderen?
Of waar zou hij ook jou persoonlijk misschien wel een complimentje voor willen geven?
Zou je daarvan een paar voorbeelden kunnen noemen?
Probeer het maar eens.
En tel je zegeningen.
Toch heeft alle ijver van de Efeziërs helaas ook een keerzijde.
De toon van de brief wordt daarom ook opeens een stuk strenger!
Maar dat mág ook!
Sterker nog, dat moet zelfs!
Want wanneer je echt van elkaar houdt, moet je elkaar ook kritiek kunnen geven.
Als je dat dan maar wel op een opbouwende manier doet.
Waar nodig scherp, maar niet bedoeld om te kwetsen.

“Dit heb ik tegen jullie…..!
Jullie hebben de liefde van weleer opgegeven.”
Ai! Dat had niemand verwacht! Je zo inzetten voor de kerk!
En er dan toch zó naast zitten!
Want Jezus doet de ernstige constatering dat hij onder een dikke granietlaag van geloof, ook veel afbrokkelend gesteente ziet.
Wat er aan de hand is?
Nou dit.
De gemeente van Efeze is in al haar ijver bezig met het bestrijden van allerlei dwaalleer, maar gaat daar blijkbaar zó in op, dat ze het meest elementaire in de kerk van Christus is kwijtgeraakt: de liefde!
Liefde als de passie waarover de apostel Paulus hen in zijn brief ooit nog zo dankbaar schreef.
Hoor maar (Ef. 1: 15): **“omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden.”**
Tjonge, is er in de tijd ná de ontvangst van Paulus’ brief dan zóveel veranderd?
Nou, blijkbaar wel!

Want haar geloofsijver van weleer is weliswaar nog steeds onverminderd groot.
Maar toch is de gemeente van haar voetstuk gevallen!
Het voetstuk van de liefde.
Ja, en liefde is wél de basis van alles!
Het gaat God in de kerk immers om geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
Zo leert Paulus ons in 1 Korintiërs 13.
Waarin ook staat dat: **“Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.“ (1 Kor. 13: 2).**
**4. Zonder de liefde is alles zinloos.**
Mijn br/zr, er was in de gemeente van Efeze een situatie ontstaan waarbij men streed en leed voor het geloof, maar het was er geestelijk dor en droog.
De meeste leden waren nog steeds toegewijd aan de kerk.
Maar hun ijverige inzet ging ten koste van de persoonlijke band met Jezus en het vurige verlangen naar hem.
Het liefdesvuur stond om zo te zeggen nog maar op een laag pitje.
Alleen, zónder liefde is alles zinloos!

Hoe was dat zo gekomen? zo vraag je je misschien af.
Want als we dát weten, kunnen wij het misschien bij ons voorkomen!
Nou ga maar na, wanneer gaat vuur steeds minder goed branden?
En wanneer dooft vuur uiteindelijk zelfs helemaal uit?
Door gebrek aan zuurstof!
Ja, en ook het vuur van de liefde heeft zuurstof nodig om te kunnen blijven branden.

Maar blijkbaar was het in de gemeente van Efeze erg benauwd geworden.
Over de ooit door de Geest ingeblazen zuurstof van de liefde was een klamme deken van angst, onvrede en wantrouwen komen liggen.
En dat kán niet zo blijven!
Want dat doet Jezus verdriet!
En daarom zijn indringende appél op deze gemeente!
Nee, geen vrijblijvend appél!
Er klinkt zelfs dreiging in door!
Dus het is Jezus bloedserieus.
Want bekeren deze kerkmensen zich niet, dan kan dat er zelfs toe leiden dat hij de lampenstandaard uiteindelijk helemaal bij hen wegneemt!
Dan doet hij om zo te zeggen het licht uit!
Ja, dan sluit Jezus de kerk!
Zodat deze gemeente verdwijnt!

Huh?
Kan dat zomaar?
Een gemeente die ophoudt te bestaan?
Nou, niet zomaar.
Maar het is in de kerkgeschiedenis al veel vaker gebeurt!
Ga maar na.
Hoeveel kerken zijn er bijvoorbeeld nog te vinden in voormalig klein Azië (het huidige Turkije) en in Noord Afrika?
En waar zijn de zogenaamde Zeven gemeenten van destijds gebleven?
Maar ook dichtbij huis, in het vroeger zo christelijke Nederland is de afkalving van de kerken al lange tijd gaande.
Trouwens, in heel Europa zien we het in rap tempo gebeuren!
Dat mensen massaal de kerk verlaten.
En misschien lig jij daar ook wel eens wakker van.
Want hoe komt het toch?
Heeft het er misschien ook mee te maken dat we onvoldoende bezig zijn het goddelijk beleid van de liefde te beamen, en door onze strijd Gods goede naam te beschamen? Teveel de focus op de leer, ten koste van onze relatie met de Heer?
Net zoals in Efeze?
En wat blijft er als we daarmee doorgaan, dan uiteindelijk van de kerk over?

Mijn br/zr, de vraag is dus of wanneer je pal staat voor Gods Woord, je dan ook automatisch altijd pal staat voor Christus?
Want Jezus Christus is Gods Woord.
Het Woord dat mens werd en onder ons heeft gewoond.
Zo schrijft Johannes in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie.
En Jezus’ waardering van de gemeente in Efeze was welgemeend.
Maar zijn waarschuwing ook!
Hij houdt de Efeziërs daarom een spiegel voor. En daarmee ook aan óns.
Want kijk maar, de brief staat (opvallend genoeg) in de tegenwoordige tijd.
Alsof alles in het hier en nu plaatsvindt.

Dus laten we samen kijken in de spiegel die Jezus ons voorhoudt!
Want, hoe groot is ook bij ons het gevaar dat de liefde van weleer dooft?
Alsjeblieft, laat het toch niet nodig zijn dat Jezus óns opnieuw een brief moet sturen zoals die aan de Efeziërs destijds.
Met daarin naast vast ook veel waardering, de vermaning: “broeders en zusters, ik prijs jullie ijver voor de leer, maar waar is jullie liefde gebleven? Breek met het leven dat u nu leidt, en doe weer als vroeger.”
Ja, laten we er als gemeente van vandaag met elkaar lessen uit trekken.
En wie oren heeft, moet horen wat de Geest daarin tegen de gemeenten zegt.
“Wie oren heeft, moet horen”.
Een bekende uitspraak denk ik.
Van Jezus.
Hij zei het in de evangeliën wel vaker.
Dus voor Johannes en voor ons daarom ook een aanvullend bewijs dat hij het echt zelf is die spreekt!
En ook: gemeentén.
Inderdaad, het staat er in meervoud.
En daarmee worden in eerste instantie uiteraard die andere zes bedoeld, daar in het voormalig Klein Azië.
Inmiddels helaas allemaal verdwenen!

Maar ook wij mogen ons er dus door aangesproken weten.
Ook al kunnen we van onszelf zeggen: Goddank, we zijn er nog!
Inderdaad, nóg wel.
Maar dat is beslist geen reden om rustig achterover te gaan leunen.
Zo van: wat zijn we toch goed bezig!
Nee, ook ónze toekomst is niet gebouwd op onze ijver voor de leer.
Want ons fundament is niet alleen de leer, maar alleen de Heer!
Ja, Jezus alleen!
Hij die ook aan jou en mij vraagt: heb je me werkelijk lief?
Jezus, die zijn kerk in leven houdt, hoe ook bespot verdrukt, door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt!
De kerk van álle tijden en plaatsen.
De kerk waarvan de catechismus leert dat de Zoon van God, zich wereldwijd uit het gehéle menselijke geslacht, een gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. Ja, die kerk zal inderdaad blijven bestaan, tot aan de dag van Jezus’ wederkomst.
Wat niet betekent dat er geen plaatselijke kerken zouden kunnen verdwijnen.
En daarom geldt Jezus’ waarschuwing vandaag nog steeds.
Voor de kerk. Voor jou en mij.

Maar weet je, mijn broeder, zuster, jongelui.
Hoezeer Jezus inderdaad een waarschuwende vinger opsteekt.
Het blijft voorlopig bij een gele kaart. En geen rode.
Niemand wordt meteen het veld uitgestuurd.
Want, het “Ik héb tegen jullie”, is echt iets anders dan ik bén tegen jullie!
Nee, Jezus is en blijft vóór!
Voor zijn gemeente in Efeze van weleer. En ook voor de onze vandaag!
En daarom begin ik mijn preken meestal ook zo: gemeente waar de Heer Jezus enorm veel van houdt!
Geliefde gemeente dus.

Ja, want Jezus houdt van ons!
En sámen met alle andere gemeenten zijn we zijn bruid.
Maar juist dáárom kan hij het niet hebben, als zijn eigen bruid haar liefde van weleer verliest, haar passie voor hem kwijtraakt en misschien zelfs de eenheid met hem opbreekt.
Dat voelt als echtbreuk!
Begrijp je dat? Kun je er ook wat mee?
Ga er mee aan het werk!
En draag je eigen steentje bij om het vuur van de liefde brandend te houden.
Want dit is wat Jezus van je vraagt: heb mij lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. En heb je medemens lief als jezelf.
Waaronder ook je broer en zus in het geloof. (Plaatje 4).
Want God is liefde en zonder liefde is alles zinloos.
**5. Belofte.**Jezus’ brief eindigt met een belofte!
Een prachtige belofte voor wie de boodschap begrepen heeft en ook weet om te zetten in de praktijk.
Want die mag eten van de Levensboom.
Hé, waar doet je dat aan denken?
Juist, die boom die al genoemd wordt helemaal aan het begin van de Bijbel.
Door God geplant in het Paradijs.
Met in de buurt die andere boom.
De boom van Kennis van goed en kwaad.
Aan de voet waarvan het ooit helemaal misging.
Toen twee mensen een hap van zijn vruchten namen en zo God daarmee aan de kant schoven.
En tot op de dag van vandaag hebben we te maken met de negatieve gevolgen daarvan!
Die waren namelijk niet te overzien.
Behalve dan door God.
Die overzag het en beloofde herstel.
En als je het vervolg van de Bijbel leest, krijg je zelf ook hoe langer hoe meer zicht op Gods herstelplan.
Het plan dat wordt volbracht door het verlossingswerk van Jezus Christus.
En deze Jezus, is dezelfde die aan Johannes zijn briefje aan Efeze dicteert!
Met daarin de oproep om God en elkaar weer van harte lief te hebben.

Want we zijn onderweg.
Onderweg naar de dag waarop alle kwaad voorgoed van deze aardbodem zal zijn verdwenen.
En alles weer zal zijn zoals God het in het Paradijs bedoeld had.
Met andere woorden, de aarde wordt niet afgedankt, maar vernieuwd.
En een heleboel van wat God ooit zeer goed vond, komt weer terug.
Zoals ook die ene boom.
De Levensboom.
Ja, ook op de nieuwe aarde zal hij er weer staan.
En dan niet één, maar vele. (Plaatje 5)
Langs de rivier van levend water!
Je kunt er meer over lezen in het slot van het boek Openbaring.

Gemeente, wat God de mensheid na de zondeval al die tijd heeft onthouden, wordt door Christus aan de liefdevolle volhouders straks weer teruggeschonken.
De vruchten van de Levensboom in het nieuwe Paradijs.
En wie daarvan eet, zal ook zijn oorspronkelijke volmaaktheid weer terugkrijgen om die daarna nooit meer kwijt te kunnen raken.
Wat een dag zal dat zijn, als Jezus terugkomt en ook aan ons verschijnen zal.
In volle glorie.
Als de hemel op aarde komt.
En alles, alles zal zijn voltooid.
De dag waarop we niet meer als dood voor zijn voeten hoeven neer te vallen, maar doden juist zullen opstaan om net als Jezus, te leven in eeuwigheid.
En waar de liefde volmaakt zal zijn!
Kom, laten we die dag samen met vreugde tegemoet zien.
En er nu al van zingen.
Amen