**Kerk van vreemdelingen en priesters.   
(De missionaire kracht van een kleine gemeente)  
1. Crisis.**Het lijkt allesbehalve goed te gaan met de kerk in Nederland.  
Steeds minder mensen voelen zich er nog thuis. Het maatschappelijk leven ontwikkelt zich meer en meer gescheiden van geloof en kerk.  
De secularisatie viert inmiddels hoogtij.  
Met als gevolg: kerkgebouwen komen leeg te staan, worden noodgedwongen gesloopt of krijgen een andere bestemming.  
Verkeert de kerk in crisis?  
  
Velen roepen “ja!”. En doen er alles aan om het tij te keren.   
Anderen zeggen: “ach, valt wel mee!   
Kerkverlating betekent immers nog niet altijd dat de mensen ook God verlaten.  
En het zegt misschien ook meer iets over de kerk zelf.   
Hoognodig dat die zich bezint op haar verleden en haar toekomst.  
  
Het is waar, de kerk zelf is voor menigeen reden geweest om ermee te kappen.   
Bovendien binden mensen zich tegenwoordig lang niet meer zo snel aan een kerk als vroeger. De kerk wordt vaak ervaren als on-relevant geworden instituut met ouderwetse standpunten, waar vooral jongere generaties nog maar weinig mee hebben. En dus gaan ze op zoek naar andere manieren van “kerk zijn”, om hun geloof te kunnen belijden en beleven.   
Maar, er zijn er tenslotte ook, die een crisis juist zien als een kans op vernieuwing.  
En zij benaderen het dus van de positieve kant.  
Hoe dan ook, wie om zich heen kijkt, ziet veel gebeuren in- en met de kerken.  
Reden genoeg om je ogen daar niet voor te sluiten, maar er eens bij stil te staan en er wat dieper over na te denken.  
Iets wat we vanmorgen dan ook met elkaar zullen gaan doen.  
Niet om daardoor somber te worden of in paniek te raken.  
Want dat is helemaal niet nodig.  
Nee, we mogen er vast op vertrouwen dat de Heer zijn kerk wereldwijd regeert.  
En haar in leven zal houden tot het aanbreken van de jongste dag.  
De dag van Jezus’ komst.  
Het werk dat zijn hand begon laat Hij niet los.  
Dus ook de kerk van alle tijden niet.  
  
Alleen, wat gebeurt er zoal met de kerk van ónze tijd?  
Nou, duidelijk is in elk geval dat het christelijk geloof tegenwoordig niet langer vanzelfsprekend is, of als noodzakelijk wordt ervaren.  
We zien een verschuiving optreden van verplichting naar consumptie.  
De kerk wordt nogal eens gezien als een ziekenhuis.  
Je komt er liever niet, maar je hebt er wel een nodig voor grote gebeurtenissen in het leven, zoals dopen, trouwen en begraven.  
Of de kerk als cafetariamodel voor de lekkere snack.   
Als supermarkt voor koning klant.  
Of als restaurant waarin predikanten zich als chef koks uitsloven om op een creatieve manier hun eigen signatuur te geven aan de verschillende gerechten.  
Zoals een smaakvolle liturgie, symboliek om van te watertanden en als hoofdgerecht een voedzame maar licht verteerbare preek.  
Echter, zoals het restaurants vaak vergaat, kan ook zo’n kerk een tijdlang helemaal in, maar ook zomaar weer uit zijn.  
Smaken verschillen immers? En smaken veránderen ook.  
Bovendien zijn er naast de kerk, ook ándere sociale-, culturele en religieuze instellingen die flinke aantrekkingskracht uitoefenen.  
  
  
Natuurlijk proberen de kerken van alles om de crisis te bezweren.  
Missionaire initiatieven. Andere soorten liederen.  
Laagdrempeligere diensten.  
Ja, want de kerk moet weer vol worden!  
Maar, het helpt niet echt.  
In elk geval, niet voor lang.  
  
En dus leidt de kerk zo zachtjes aan een marginaal bestaan.  
Steeds minder aanzien. En daardoor ook steeds minder invloed op het politieke- en maatschappelijke debat.  
Een verandering, die aansluit bij wat al veel langer gaande is.  
Ik bedoel, de ontzuiling van de samenleving.  
Het politieke landschap versplintert, polariseert en verhardt.  
Ook de vakbonden krimpen en kunnen daardoor geen echte vuist meer maken.  
De verenigingscultuur leidt een kwijnend bestaan.   
En kerkgenootschappen die als laatste taaie restanten uiteenvallen.  
Of noodgedwongen samensmelten om de teloorgang tegen te gaan.  
Ja, je zou het al met al dus best een crisis kunnen noemen.  
  
Maar, merk jij daar ook wat van?  
Of heb je zoiets van: huh? Nee, eigenlijk niet.  
Trouwens, nooit over nagedacht.   
Dus het klinkt allemaal een beetje als de ver van mijn bed show!  
We wonen hier immers nog steeds in een nog betrekkelijk christelijk dorp.  
Met onze eigen kerkelijke geschiedenis, tradities en gewoonten.  
Eigenlijk een beetje in onze eigen gereformeerde zuil.  
En het gaat toch nog prima?  
Laten we elkaar dus vooral geen crisis aanpraten!  
Maar mijn broeder/zuster, wie zo denkt, leeft misschien nog in een bubbel, die elk moment uit elkaar kan spatten!  
Vanwege allerlei ontwikkelingen binnen en buiten ons eigen verband, conservatief en progressief, die de kerk kunnen maken of breken.  
Word dus eens wakker en doe je ogen open!  
Zie om je heen wat er gaande is.  
En heus niet alleen in de steden of de gebieden buiten de Bijbelbelt.  
Dus zo gek is het helemaal niet, om ons ook als plaatselijke kerk een keer terdege te bezinnen op onze toekomst.  
  
**2. Bezinning.**Daarvoor gaan we eerst even terug naar het verleden.  
En dat brengt ons in het boek Handelingen.  
Bij de kerk van vlak na Pinksteren zeg maar.  
De kerk groeide toen als kool.  
En door haar hele doen en laten, stond ze in de gunst bij het hele volk.  
  
Misschien droom jij daar ook wel eens van.  
Maar dan meteen de realiteit.  
Want, geldt dat ook voor ons?  
Groeien we nog steeds net zo hard?   
Of veel belangrijker nog: staan wij ook in de gunst bij het hele volk?  
De inwoners van Valkenburg? Hoe kijken die naar ons?  
Ik vroeg daar een keer naar.  
En het antwoord dat ik kreeg was heel eerlijk: geen idee!  
Nooit zo over nagedacht!  
Sommigen uitten hun vermoeden dat een groot aantal mensen op het dorp mogelijk nog steeds met een blik vanuit het verleden naar ons kijken.  
En ons daardoor nog steeds zien als een naar binnen gerichte gemeenschap.  
Daarbij misschien ook nog wel de pijnlijke breuklijnen ervaren die destijds dwars door families zijn getrokken.  
  
Maar klopt het?  
Hebben we nog steeds een bepaald imago waardoor mensen ons kerkgebouw liever voorbijlopen?  
Of is dat iets van vroeger en geldt dat nu niet meer?  
Tenminste, het is niet wat we willen!  
Nou, in dat geval lijkt het me belangrijk om dat ook in woord en daad met elkaar uit te stralen! Zodat het bekend wordt en zoekers en bezoekers ervaren hoe gastvrij we zijn, mild, dankbaar en dienstbaar.  
  
Want gemeente, we kennen vast allemaal wel de opdracht die Jezus ooit aan zijn leerlingen gaf: “ga heen en maak alle volken tot mijn leerlingen”.  
Bijbels gezien is het christelijk geloof dus onlosmakelijk verbonden aan een missie.  
Gods missie!   
Ja, want Hij is de God van de hele wereld!   
En Hij heeft de wereld lief!  
Kerk van Christus zijn betekent dus ook, dat je daarnaar handelt!  
Want wie van die missie afstand doet, amputeert het christelijk geloof.  
Denk daar maar eens over na.  
Misschien inderdaad een goede reden voor bezinning?  
Want wanneer we als kerk het vuur van die missie inderdaad zijn kwijtgeraakt, verkeren we werkelijk in een diepe crisis!  
  
  
  
Ach, niemand hier hoeft zich te verdedigen of een excuus te zoeken.  
En laten we als kerk ook niet in de slachtofferrol kruipen.  
Als we ons maar niet schikken in gebrek aan missionaire kracht!  
Of, de verklaring van elke teloorgang vooral bij God neerleggen!  
Zo van: het komt vast door Zijn oordeel!  
God heeft de kerk als gevolg van geestelijk verval in een soort ballingschap gestuurd.  
En om daar weer uit te kunnen komen, moeten we ons eerst verootmoedigen, onze zonden uit het verleden belijden en ons bekeren.  
  
O zeker, de Bijbel geeft ons tal van redenen om het oordeels- en bekeringsmotief serieus te nemen. En de hand dus eerst in eigen boezem te steken.  
Door samen te kijken naar ons kerkelijk heden en verleden.  
Te erkennen wat niet goed was of is.  
En dat dan recht te zetten of op z’n minst schuld te erkennen.  
Prima, maar dat is maar één kijk op de zaak.   
En dus negatief en eenzijdig.  
Hoewel er kasten vol boeken zijn van theologen die dit motief omarmen en vervolgens te lijf gaan met indrukwekkende actieplannen en modellen.  
Maar gemeente, het oplossen van een crisis in de kerk is niet maakbaar!  
Nee, laat onze bezinning er vooral toe bijdragen dat we in gebed gaan.  
Om vervolgens een positieve draai te maken.  
  
**3. Een positieve draai.**Het is goed om te beseffen dat alles wat er met de kerk gebeurt niet alleen een oorzaak heeft, maar misschien ook wel een reden.  
Ja, misschien heeft God er zelfs wel een hele goede reden voor en bedoeling mee!  
  
Om daar iets van te ontdekken, luisteren we vandaag naar wat de apostel Petrus daarover leert in zijn eerste brief.  
Petrus had zijn missionaire opdracht destijds ontvangen uit de eerste hand.  
Namelijk, hoogstpersoonlijk van Jezus zélf.  
En toen ik me, daartoe aangezet door een boekje van Stefan Paas, onlangs opnieuw in Petrus’ brief verdiepte, ontdekte ik pas welke missionaire visie hij had.  
Een visie die ons als kerk mag stimuleren en bemoedigen om op een uitnodigende en getuigende manier present te zijn in onze eigen omgeving.  
Het boekje van Paas heeft als titel: ”Vreemdelingen en Priesters”.  
En dat is omdat ook Petrus schrijft, dat we als christenen vreemdelingen en priesters zijn.  
  
Vreemdelingen.  
Dat houdt o.a. in dat je anders bent. Een uitzondering. Een beetje apart dus.  
En zo voelt het eerlijk gezegd ook steeds meer.  
Al valt dat hier in ons eigen dorp dan misschien nog mee.  
Maar echt heel anders wanneer je in Amsterdam woont, of een andere grote stad.  
Daar ben je al blij als je iemand ontmoet die net als jij christen is!  
Want gereformeerden kom je daar nog maar nauwelijks tegen.  
Die zijn wat je noemt dun bezaaid.  
  
Precies, maar, dus wél bezaaid! Ook hier in Valkenburg!  
En precies daar legt Petrus de nadruk op!  
Bezaaid, beter gezegd nog, uitgezaaid.  
Het komt van het Griekse woord “diaspora”.  
Petrus gebruikt dat woord om daarmee de christenen aan te duiden die overal naartoe verspreid zijn.  
  
Verstrooid. In de betekenis van uiteengejaagd, maar daardoor ook uiteen gezaaid!  
Als bijkomstig positief effect dus.   
Ja, positief! Want overal waar christenen terechtkwamen, begonnen zij het evangelie te verspreiden!  
En de keerzijde van verstrooiing is dus ook, dat het overal terechtkomt!  
Je ziet dat in de Bijbel telkens gebeuren! Maar ook nu nog!   
Want wáár mensen ook heengaan, ze nemen het evangelie als een zaad in hun hart mee.  
En Gods missie gaat dus hoe dan ook door.  
Ook dwars door elke kerkelijke crisis heen!   
Ja, elke kerkelijke crisis biedt juist weer nieuwe kansen om Góds missionaire doel te bereiken.  
Want heel de wereld moet het horen!  
  
Maar, Petrus geeft ons nog iets belangrijks mee.  
Want de kerk bestaat volgens hem niet alleen uit vreemdelingen, maar ook uit priesters! (kijk maar in vers 9)  
Laten we ons daar tenslotte nog op concentreren.  
Want naast vreemdelingschap, is ook het priesterschap onmisbaar voor de missionaire identiteit van de christelijke kerk in een seculiere omgeving.  
Petrus schrijft: “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht”.  
  
De kerk als gemeenschap van Gods volk, dat uit priesters bestaat.  
Hé, zo kenmerkte God zijn volk Israël destijds ook al, toen het door hem in de woestijn was gebracht, richting het beloofde land.  
We lazen het in Exodus 19.  
Zeker, Israël was Gods uitverkoren volk. Maar, de héle aarde behoort hem toe!  
En met het oog daarop, moest Israël Gods missie uitvoeren, door tot een zegen te worden voor álle volken.  
Eigenlijk precies zoals God eerder ook al tegen Abraham had gezegd.  
Dat Hij niet alleen de God is van zijn nakomelingen, maar dat álle volken in hem gezegend zouden worden!  
  
Petrus benadrukt daarom dat deze missie van Gods volk nu ook geldt voor de kerk van Christus. Want God is veel groter dan wij denken!  
En Hij is dus niet alleen de God van de kerk, maar van de hele wereld.  
Gemeente, wij hebben God niet in ons bezit!  
En Hij is dus niet alleen ónze God, van alleen ónze kerk!  
Maar hij is ook de God van zoekers, van buitenstaanders en van mensen die kritiek op ons hebben.  
  
Als kerk zijn we dan misschien maar klein.   
Maar niet machteloos! Nee, want het is altijd zo gegaan!  
Via enkelen openbaart God zich aan allen.  
Als de God die zelf mens werd, de mensen aankijkt en zegt: Ik ben!  
En ik ben er ook voor jou!  
  
Gemeente, die “enkelen” dat zijn de priesters.  
Wij dus.  
Wij hebben een priesterrol te vervullen.  
Niet door uitsluitend zieltjes te winnen.  
Of door te getuigen van óns geloof en ónze opvattingen en dogma’s.  
Nee, door te getuigen van God!  
Van wat Hij voor deze wereld heeft gedaan door Jezus Christus!   
En, wat hij nog bezig is te doen! Namelijk, zich uit liefde voor deze wereld, volkomen met haar verzoenen, haar verlossen en vernieuwen!  
En mét haar, iedereen die gelooft in Jezus Christus als Heer en redder.  
Daarom hoort de priesterrol van ons, als christelijke gemeente, zich vooral te richten op het vertegenwoordigen van God in de wereld en de wereld bij God!  
Of dichter bij huis en concreter gezegd: door God te vertegenwoordigen hier op het dorp en het dorp te vertegenwoordigen bij God!  
Kortom, missionair werk is dus priesterwerk.  
En een missionaire kerk is een kerk van priesters.  
Een kerk die in zijn omgeving bekend staat als betrokken en bewogen, dienend, (diaconaal dus) vriendelijk, geduldig, getuigend, gastvrij en daardoor zegenrijk.  
In dat alles lijkend op haar Heer, die zelf ook Priester was en zichzelf gaf voor het heil van heel Gods wereld, als blijk van Gods liefde!  
  
**4. Samen een kerk van priesters**Gemeente, zijn wij al zo’n priesterkerk? Zijn wij die minderheid van enkelen, vreemdelingen, die Gods grote daden verkondigt aan de wereld om ons heen?  
En die mede namens die wereld om ons heen God groot maakt?  
Of om het net als Petrus te zeggen: leiden we te midden van de ongelovigen een goed leven waardoor mensen naar God toegetrokken worden?  
Laten we ons op deze priesterrol hier in onze eigen omgeving bezinnen.  
En er misschien ook een tijdje op focussen.  
In het besef dat een priesterkerk zich niet opstelt tegenóver de wereld.  
En zich daarvan ook niet afzondert.  
Maar zich geroepen weet om net als Christus, met ontferming bewogen te zijn over zóvelen die hun redding voorbij leven!  
Die zich, toewijdt aan haar taak om te werken aan herstel van relaties.  
  
Er genoegen in schept zoekers uit te nodigen om zich bij de gemeenschap te voegen om samen de verlossing te vieren en de Verlosser te eren!  
En dus openstaat voor nieuwkomers, hen opvangt, begeleidt en probeert zo goed mogelijk te laten integreren.  
  
Zeker, christelijke missie in seculier Nederland is een kwestie van één voor één oogsten, na oneindig veel ploegen, zaaien en besproeien.  
Bekeringen vinden zeker plaats, ook al is het altijd mondjesmaat.  
Maar áls het gebeurt, laten we ons daar dan over verheugen, zoals ook de engelen in de hemel dat doen!  
En ik zie daarom ook grote voordelen aan wat kleinere kerkgemeenschappen.  
Waarin elk lid telt en gezien wordt.  
Zoiets als ónze gemeente dus!  
Waarin de leden op een natuurlijke manier dicht bij elkaar staan, zodat er ook veel sneller ruimte ontstaat om samen naar buiten te kijken.  
En te zien wie daar allemaal nog zoekend zijn.  
Smachtend misschien wel naar God.  
Ook al zullen de meeste zoekers dat van zichzelf op die manier vast niet zeggen.  
  
Gemeente, ik wordt nog steeds enorm geraakt door wat Jezus zei tegen zijn leerlingen, dat de velden wit waren om geoogst te worden, maar dat er geen arbeiders genoeg zijn om die oogst binnen te halen!  
Raakt het jou ook zo?  
En zie jij het ook?   
Witte velden?   
Rijpe oogst?  
En de arbeiders?  
Die zijn er inderdaad niet, of nauwelijks.  
Of ze zijn er wel, maar niet beschikbaar!  
Te druk met andere dingen in- en voor de kerk.  
Interne aangelegenheden.  
Wat langzaam gaat en veel tijd, energie en geduld kost.  
En misschien wel dáárom dat het hoog tijd is om weer opnieuw te ontdekken hoe God zijn kerk bedoeld heeft.  
  
Gemeente, laten we terugkijken en God grootmaken om alles wat hij in het verleden voor ons gedaan heeft.  
En om ons heen kijken om zo te kunnen ontdekken waar onze roeping vandaag de dag ligt als vreemdeling en als priester.  
Niet met als oogmerk om de kerk weer vol te laten stromen.  
Nee, als dat ons hoogste doel is, organiseren we vooral onze eigen teleurstellingen met het gevaar van geestelijke uitputting en leegloop.  
Want er is ons geen groeiende kerk beloofd.  
Jezus vroeg zich vlak voor zijn hemelvaart zelfs af of hij bij zijn terugkomst nog wel geloof zou vinden.  
En toch, laten we vooral vol goede moed vooruit kijken!  
Verwachtingsvol van de voltooiing van Gods rijk.  
En in ieder mens dat zich onderweg daar naartoe voegt in het priesterkoor, ook telkens weer een bemoedigend teken zien van hoe de Geest van Christus aan het werk om dat Gods missionaire doel te bereiken.  
Totdat het getal vol is, de hemel opengaat en Jezus terugkomt om dat heugelijk feit voor eeuwig samen met zijn kerk op aarde te vieren.  
Amen

1. In hoeverre voel jij je als kerklid een vreemdeling en hoe ga je daarmee om?  
2. Voel je je ook priester?  
3. Wat is volgens jou de taak van een priester?  
4. Hoe zou jij je priesterrol binnen de kerk (anders, beter) kunnen invullen?  
5. En buiten de kerk?  
6. Hoe zie jij de gemeente over 5 jaar?