**Preek over Openbaring 2: 17 Een waarschuwing vanuit de hemel**  
**1. Jezus stuurt een waarschuwingsbrief**  
Ken je de uitdrukking: als Jezus een gemeente sticht, dan bouwt satan er meteen een kapel naast?   
Nou, in Pergamum stond een joekel van zo’n kapel!  
  
Pergamum.  
Een spectaculaire stad in Klein-Azië.  
Het Romeinse gezag had daar haar regeringszetel.   
Ook de rechterlijke macht was er gevestigd.   
En hoog op de Acropolis, torenden de imposante tempelgebouwen, van Griekse én Romeinse goden, inclusief een tempel voor de keizer. (Plaatje 1)  
Pergamum was dus ook het centrum waar allerlei religies bij elkaar kwamen.  
En dat leek prima samen op te kunnen gaan.  
Gewoon hier en daar een beetje opschuiven en inschikken.   
Compromissen sluiten.  
Water bij de wijn. Dan lukt het best.   
Het komt toch zeker ook weer niet zó nauw?  
  
Nou, wat Jezus betreft dus wel!  
Hij die het scherpe tweesnijdend zwaard draagt, stuurt een waarschuwingsbrief. Omdat hij ziet dat zijn gemeente in deze stad groot gevaar loopt.   
Natuurlijk is er in Pergamum ook veel om dankbaar voor te zijn.  
En Jezus benadrukt dat ook.  
Zo hadden de meeste gemeenteleden een oprecht en doorleefd geloof.  
De kerkelijke samenkomsten werden trouw bezocht.  
En ook naar buiten toe werd van Christus getuigd.  
Pergamum was wat je noemt dus ook een missionaire gemeente.  
Helaas had een broeder dat met zijn leven moeten bekopen.  
Zijn geloof in Jezus Christus had hem letterlijk de kop gekost.  
En je kunt je misschien wel voorstellen, dat zoiets was ingeslagen als een bom!  
En toch schrijft Jezus: “U bent mijn naam trouw gebleven en hebt uw geloof in mij niet verloochend. Ook niet toen Antipas, mijn betrouwbare getuige, werd gedood in uw stad, waar ook satan woont”.  
  
Kijk, dat laatste! Daar zit het probleem!   
Dat Christus’ gemeente en satan in dezélfde stad wonen.   
Pergamum als stad waarin satans troon staat.  
Als tegenhanger van de troon van God.  
Een werkelijk schrikwekkende typering van de situatie.  
Het zinspeelt op het toenmalig gebruik om voor de goden een troon in de rotsen te hakken.   
Een beetje vergelijkbaar met dit plaatje 😊.   
Herken je het? (Plaatje 2)   
Hoe dan ook, Pergamum was het hoofdkwartier dus van Gods aartsvijand.  
En je zult daar als christen maar wonen!  
Dat is echt loodzwaar!  
En levensgevaarlijk!  
Een indringende waarschuwing is dan ook op zijn plaats.  
  
**2. Pas op voor satan!**Ja, pas voor hem op.  
Ook jij.  
Ook hier in ónze gemeente, in onze woonplaats.  
Want je gelooft toch zeker niet dat satan ons hier in (….) ongemoeid laat?  
Mensen genoeg om in het ongeluk te laten storten!  
En vooral kerkmensen lopen groot gevaar.  
Ja, vooral zij worden door satan als prooidieren gezien.  
En dus doet hij niets liever dan ze tegen elkaar opzetten, uit elkaar drijven maar liever nog: van het geloof losscheuren!  
Daarom is het goed om kennis te nemen van Jezus’ brief aan de gemeente van Pergamum, omdat die net zo goed aan óns geschreven had kunnen worden.  
Sterker nog, die *is* ook aan ons gericht!  
Want ook naast ónze kerk, staat satans kapel.  
  
En satan heeft in zijn tactiek altijd twee ijzers in het vuur.  
Verleiding én vervolging.   
Dan weer gebruikt hij het één, dan weer het ander. Soms ook allebei tegelijk.  
Verleiding tot zonde en afleiding van de kernboodschap waar het in het evangelie van onze redding om gaat! Maar dus ook vervolging.  
En ik zie je nu denken zo van: huh?  
Verleiding, daar zijn we ons absoluut van bewust.   
Maar vervolging?  
We zijn in ons land toch vrij om te geloven wat we willen?  
Ja, dat lijkt zo inderdaad. Ons leven wordt er niet letterlijk om bedreigd.  
En je kunt als Christen nog steeds veilig over straat.  
Maar toch, als gelovige wordt je in ons land niet meer helemaal serieus genomen.  
Men vindt ons al snel dom, achterhaald en bekrompen.  
En het is goed om te beseffen dat vervolging altijd is begonnen met groeiend ongenoegen en onverdraagzaamheid.   
Let maar eens op de reacties vanuit de samenleving op hoe sommige kerken omgaan met de coronaregels. En een Franse minister heeft onlangs niet alleen de Islam, maar ook evangelisch Christenen als een probleem bestempeld.  
Vervolging. Zeker, nog steeds voorzichtig en beleefd, maar tegelijk onder steeds groter wordende druk wordt het christendom uit de samenleving weggedrukt.  
Je geloof belijden mag nog wel, als het anderen maar niet hindert, of in hún vrijheid belemmert.  
En dat noemt men dan: moderne vooruitgang!  
Let er maar eens op.   
Er gaan steeds meer stemmen op in onze maatschappij dat de kerk moet veranderen of in elk geval een toontje lager moet zingen.  
En hadden de kerken vroeger nog invloed op de politiek en de samenleving.  
Nu is dat veel minder het geval.   
Je past je aan, en houd je gedeisd, om gedoogd te worden en zo voorlopig nog een stil en gerust leven te kunnen leiden.  
Tja, en alles went. Dus satan lacht!  
  
Het doet denken aan de geschiedenis met Bileam. (Plaatje 3)  
Ken je hem nog?   
We komen zijn naam enkele keren tegen in het Oude testament.  
Daar moet hij als valse profeet, als waarzegger, voor koning Balak van Moab een vloek uitspreken over het volk Israël, dat onderweg was naar het door God beloofde land.  
Maar Bileam krijgt van God geen enkele ruimte voor zijn duivelse plan.  
Ja, hij moet Israël zelfs zegenen!  
  
Toch geeft Bileam het niet op, zo weten we uit Numeri 31: 16.  
Hij blijkt de zwakke plekken van Israël goed te kennen en adviseert koning Balak hoe hij hen kan verleiden.  
En wat met vervloeken en vernietigen niet lukt, blijkt opeens een stuk gemakkelijker te gaan, met vrouwen en lekker eten.  
Voor de bloedmooie Moabitische meisjes gaan de Israëlitische jonge mannen meteen voor de bijl. Met als gevolg dat ze ook worden overgehaald om deel te nemen aan heidense offermaaltijden.  
  
Bileam. Hij geldt in de Joodse en christelijke traditie als het prototype van álle dwaalleraars en verleiders.   
En blijkbaar waren er in veel latere tijd de zgn. Nicolaiëten die daar ook een ster in waren. Met alle gevolgen van dien.   
Want zoals Israël destijds massaal in de valstrik van Bileam trapte, zijn er in Pergamum talloze gemeenteleden verstrikt geraakt in de verleidelijke leer van deze religieuze stroming.  
Een leer die er op neer kwam dat het prima was om als christenen compromissen te sluiten met de heidense cultuur en samenleving, omdat je daarvan nu eenmaal deel uit maakte.  
  
Hé, maar dat kennen we!   
Want zijn wij er inmiddels ook geen ster in geworden om ons geloofsleven te combineren met het economische en sociale leven van deze tijd?  
Zeg eens eerlijk, hoeveel water heb jij wat dat betreft al bij de wijn gedaan?  
En stel dat Jezus inderdaad ook een brief aan óns zou sturen.  
Zou hij dan ook beginnen met het compliment dat we zijn naam trouw zijn gebleven en dat we ons geloof in hem niet hebben verloochend?  
Kijk, dat zou natuurlijk heel mooi zijn.   
En we zijn gelukkig ook nog steeds een voluit christelijke kerk.  
Waarin Gods Woord trouw verkondigd wordt.  
Maar toch, de geest van Bileam gaat ook onder ons rond!  
En wat doen we daartegen? Ben jij daar tegen bestand?  
Pas alsjeblieft op voor satan en zijn sluwe tactieken!  
**3. Want je hoort bij mij! (Bij Christus)**Ja, we horen bij hem!  
Maar sluit onze levensstijl daar ook altijd bij aan?  
Nee, ik pleit niet voor meer moralisme.  
Maar laten we samen wel blijven streven naar een leven in hechte verbondenheid met Christus.   
Een leven waar ook een missionair getuigenis van uit gaat.  
Want je hoort bij hem!  
Door hem vrijgekocht!  
Omdat hij zielsveel van je houdt! ……..  
  
Alleen, hou jij ook van hem?  
Want wat nou als jouw liefde voor hem hapert, of inmiddels misschien wel helemaal ontbreekt?  
Je leven vol compromissen is.  
En je Jezus alleen nog hebt als een soort vriendje er bij.  
Oppervlakkig.  
Enig idee hoe dat zo gekomen is?  
En heb je je daar al bij neergelegd?  
Of zoek je nog steeds naar mogelijkheden om je liefde voor hem weer te laten groeien?  
Maar loopt het telkens uit op een teleurstelling?  
  
Ik kan ik me voorstellen dat dit soort vragen je onrustig maken.  
Misschien denk je: waar bemoeit die dominee zich mee.  
Of het valt rauw op je dak.  
En je schrikt er toch een beetje van.  
Maar dan is het vast niet voor niets!  
Want Jezus liet het ook voor óns opschrijven.  
Dat wie het aangaat, acuut moet breken met een leven in de geest van Bileam.  
Om weer echt voluit te kunnen luisteren naar Gods heilzame woord.  
Het woord, dat door Jezus wordt vergeleken met een scherp tweesnijdend zwaard uit zijn mond.   
Ja, en een zwaard kan inderdaad flink pijn doen!  
  
Voel je de pijn?  
Realiseer je dan maar dat het Jezus is.  
Dat zijn woorden als een zwaard diep binnendringen.  
In een poging om je hart te raken.  
Met de bedoeling om dat hart voor hem te winnen.  
Omdat hij je liefheeft en niet opgeeft!  
Ja, Jezus dringt er bij je op aan.  
Je bent van mij, je hoort bij mij! Blijf dus bij mij!  
  
**4. Ik geef je twee prachtige beloften.**Ja, wie met Christus verbonden blijft, zal worden beloond!  
En ik wil daar samen met jullie nadrukkelijk bij stilstaan.  
Met als eerste de belofte van **verborgen manna**.   
Manna, dat is brood uit de hemel. (Plaatje 4)  
En het doet opnieuw denken aan het oude volk Israël.  
Zwervend door woestijnen, werd het door God voorzien van voedsel.  
Echt een wonder was dat!  
Want normaal gesproken ga je met zoveel mensen in zulke dorre streken gewoon dood van honger en dorst.  
Maar niet als je onder de hoede staat van een God die voorziet!  
En die God voorzag ons in Christus.  
Christus, die van zichzelf zegt dat hij het levende brood is, dat uit de hemel is neergedaald (Johannes 6: 14).   
De zoon van God, die mens werd en als hemels voedsel levensreddend naar deze wereld kwam.  
Maar het vraagt geloof om dat voedsel ook te kunnen zien en ervaren.  
Het ligt met Christus verborgen in God.  
Maar, door het geloof voor iedereen vrij verkrijgbaar.  
Ja, Christus belooft zichzelf dus aan jou!  
En als je hem als brood tot je neemt, zul je leven!  
Voor eeuwig!  
  
De tweede belofte die we van hem krijgen is **een wit steentje** met daarop een nieuwe naam, die niemand kent, behalve degene die het ontvangt. (Plaatje 5)  
Huh? Wat moet je daar nou mee!?  
Het klinkt inderdaad als een raadsel.  
Maar toch, dat steentje is veelbetekenend!  
Witte steentjes voorzien van een inscriptie werden destijds gebruikt als toegangsbewijs. Een soort ticket dus.  
Maar ook als teken van vrijspraak.  
In de oudheid spraken rechters hun oordeel namelijk vaak uit met gebruikmaking van twee kleuren stenen, zwart en wit.  
Zwart betekende schuldig en dus straf!   
Wit stond voor onschuldig en dus vrijspraak!  
En wat een ongelofelijke opluchting moet het daarbij zijn geweest om zo’n wit steentje te ontvangen, met daarop jouw naam gegraveerd!  
Vrijspraak!  
En dus, toegang!  
Toegang tot het hemels paradijs.  
En nu je dit weet, besef je hopelijk wat een sprekend beeld het is.  
Voor de eerste lezers daarom ook beslist geen raadsel.  
Nee, zij herkende er meteen Christus’ vrijspraak in!  
Hij die als hemelse rechter zal oordelen over ons leven.  
Die ons vrijspreekt van al onze zonden en het toegangsbewijs uitreikt om samen met hem in het Paradijs te zijn.  
  
Alleen, op dat witte steentje staat niet je huidige- , maar een nieuwe naam.  
En ook dat is eigenlijk best vreemd. Of niet?  
Want weet je, het ontvangen van een nieuwe naam komen we in de Bijbel wel vaker tegen.  
God veranderde de naam Abram in Abraham.   
Die van Jakob in Israël.  
En van Simon in Petrus.  
Nieuwe namen, met een nieuwe rijke betekenis  
Nou dat staat ook jou straks te wachten.  
Als je overwint en trouw blijft tot het einde, ontvang je een witte steen als toegangsbewijs.  
Met daarop ook jouw nieuwe naam.  
Nieuw, maar voor jou als ontvanger zal ze toch bekend in de oren klinken.  
En niet op papier geschreven, maar in steen gegraveerd.  
Hoogstpersoonlijk en onuitwisbaar.  
Even persoonlijk en onuitwisbaar als je DNA-profiel.  
Kortom, Christus blijft ook na dit aardse leven, op een unieke en persoonlijke manier met je verbonden.  
En wat is persoonlijker dan een eigen naam!?  
Een nieuwe naam, die ook past bij een nieuwe mens.  
Waarbij je compleet veranderd zult zijn, en toch mag zijn wie je bent.  
Want wie in Christus gelooft, wordt niet van zijn persoonlijkheid bevrijd, maar tot volmaaktheid geleid.  
Je verliest je oude naam.  
Die moet sterven, samen met je oude mens.  
En de nieuwe mens die opstaat, krijgt een nieuwe naam.  
Wat maar goed is ook.  
Want de naam die we als oude mens droegen, ging vaak gepaard met laster of hoongelach. Je werd verguisd, gepest of misschien zelfs gehaat.  
De persoonlijke namen van onze oude mens zijn bovendien gekoppeld geweest aan onze persoonlijke zonden.   
Maar ook daar gaat een dikke streep doorheen!  
Want wat er eens was, is voorbij! (Openb. 21: 4)  
 **5. En je wordt een heel nieuw mens.**Ja, helemaal nieuw!  
Met een nieuwe naam, die je hoogstpersoonlijk ontvangt van Christus zelf!  
Hij zal tegen je zeggen: “Kijk, dit ben jij, zoals ik je altijd al zag en zoals je vanaf nu ook voor altijd zijn zult”.  
  
Ben jij ook zo benieuwd naar je nieuwe naam?  
Een naam waarin we ook op Jezus zullen lijken.  
Ja, want ook hij krijgt een nieuwe naam.  
Naam, boven alle namen.  
Dat ontdek je als je verder doorleest.  
In het slot van de brief aan de gemeente van Filadelfia.  
Waar staat: **”Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, én ook mijn *eigen* nieuwe naam” (**Openbaring 3: 12).  
Wist jij dat? Verrassend hé!?  
Het is het einde van een tijdperk.  
Jezus heeft zijn werk als redder en gezalfde voltooid.  
Er breekt een nieuwe tijd aan. Onder een nieuwe naam.  
En waar vanaf dat moment de nieuwe naam van Jezus zal klinken, zal de onze meeklinken.  
We zullen onze eigen oude mens en onze oude médemens nooit meer tegenkomen, los van Christus!   
Maar verheerlijkt zijn tot en met!  
  
Wees daarom niet bang dat je ooit oog in oog zult staan met iemand waarvan je op aarde hoopte dat je die nooit meer zien zou.   
Ook niet in de hemel.  
Want wanneer zo iemand door het geloof in Christus is gered, heeft ook hij of zij vrijspraak en toegang gekregen.   
Zo’n wit steentje ontvangen, met daarop een nieuwe naam.  
Voor een hele nieuwe mens!  
  
Ken je het boek “De Uitnodiging”? (Plaatje 6)  
Er is ook een film van gemaakt.  
Het verhaal beschrijft een vader met een drankprobleem die zijn gezin terroriseert.  
Hij heeft een zoon, Mack.  
En Mack wordt zo vaak geslagen, dat hij zijn vader gaat haten en op een keer uit zelfverdediging per ongeluk zelfs doodsteekt.  
Het is het begin van een jeugdtrauma.   
En het verhaal krijgt een dramatische wending, als Mack later zelf ook vader is en zijn dochtertje Missy wordt ontvoerd en vermoord.  
Wat volgt is een zoektocht naar antwoorden op vragen als: waar is God in de gewone mensenwereld die zo vol is van pijn en verdriet?   
Waarom grijpt Hij niet in als mensen elkaar geweld aandoen?   
En hoe zit het met schuld en vergeving?’   
In een droom ontvangt Mack stap voor stap inzichten over God en het leven.  
Hij ziet daarin zijn dochtertje terug.  
En heel confronterend, hij ontmoet hij ook zijn vader weer!  
In de hemel.  
Een ontroerend tafereel.  
Want met zijn dochtertje is alles goed!  
En zijn vader blijkt totaal veranderd!  
Een hele nieuwe mens.  
Wat een lieve man!  
Dus zó is God!!   
Dus dáár is God mee bezig!   
Halleluja!   
God geeft rust door alles heen en maakt alles wat kwaad was écht weer goed!  
Door het verlossingswerk van Jezus Christus zijn Zoon.  
En door de vernieuwingskracht van Zijn Geest.  
  
Gemeente, beste kijker, je mag het geloven!  
En als je het gelooft, heb je echt iets om naar uit te zien!  
Want, er komt een dag dat alles nieuw zal zijn.  
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag!  
Wat zul je opkijken!!   
Ja, je raakt niet meer uitgekeken!  
Amen