Tekst: Zondag 28

Thema: **God voedt zijn volk onderweg**

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Wat heeft het avondmaal u en mij te zeggen? Daar zijn natuurlijk de kinderen en de jongeren bepaald niet bij uitgesloten. Wat heeft het avondmaal u en mij nou ten diepste te zeggen en hoe helpt dat avondmaal ons nu bij ons christen zijn? Wat heeft het avondmaal nou, dat u en ik het niet missen kunnen en dat we er naar uit kunnen kijken om het weer te vieren als we morgen op de steiger staan? Als de één of andere collega Radio Veronica of Sky Radio, of noem ze maar op, heeft aangezet. En je zit in de keet of de kantine te luisteren naar wat anderen met hun zondag gedaan hebben en hoe ze hun leven invullen. Als je naar je agenda kijkt en je hebt die bespreking en die vergadering. Of als je de trommel van je wasmachine aan het vullen bent en je houdt de kleren van zondag in je handen. Want dan is het weer voorbij, dan is de zondag voorbij. Wat is die zondag?

Die zondag is meer dan een dag niet werken, want dat heb je op zaterdag ook. Maar die zondag is luisteren. Jezus Christus ontmoeten. In je gezin zijn en zelf bepalen met welke muziek je de dag doorbrengt. De zondag, dat is de gemeente ontmoeten. Dat andere volk, dat in zo’n heel andere sfeer en setting staat dan je werkkring. En met zo’n heel ander doel en in een heel andere verwachting leeft dan je omgeving. Dat verschil wordt almaar groter in onze samenleving en de kloof tussen die twee wordt dus ook almaar groter. Zoveel christenen zijn er van maandag tot vrijdag niet meer om je heen. En zoveel gelegenheid om over de waarde en de zin van het leven voor God te spreken is er niet. Dat is toch de zondag in ons weekritme: een dag van rust. Maar dan vooral toch een dag van rust in Gods werken, in Gods daden. In Gods liefde en in Gods vormingswerk en toerustingswerk. Samen met dat volk dat Hij verzamelt en dat op weg is naar het volkomen herstel. En zo wordt de zondag steeds meer een dag waarop je tegelijkertijd ook zo pijnlijk soms het verschil proeft tussen die twee werelden. En misschien zijn het er ook wel veel meer, maar laten we het wat eenvoudig houden. Tussen die twee werelden waarin je als christen leeft, de wereld van het geloof en het zingen van genade, en de wereld waarin je moet zien te overleven in het recht van de sterkste.

En nou is de vraag dus: wat doet het avondmaal nou in die realiteit van ons christen zijn in 2015? Wat wil de Here Jezus ons daarin nu meegeven. Hoe draagt dat nou, hoe voedt dat nou. Hoe versterkt dat nou op die weg naar het moment dat Hij, zoals Hij zelf in Lukas 22 zegt: de wijn met ons zal drinken in het Koninkrijk van God.

Thema **God voedt zijn volk onderweg**

1. Waar het vandaan komt
2. Waar het naartoe gaat

**1. Waar het volk vandaan komt**

De Here Jezus zegt dat dus bij zijn afscheid. Let goed op het moment waarop de Here Jezus het avondmaal instelt. Hij doet dat vlak voor Hijzelf afscheid gaat nemen en die kring van leerlingen gaat verlaten. En om daar nou de betekenis en de bedoeling goed van te kunnen begrijpen gaan we naar de instelling van die andere maaltijd, zoals heel Jeruzalem dat op die avond viert. Waar ook de Here Jezus en zijn discipelen die dag voor bij elkaar gekomen zijn, namelijk de maaltijd van de paschaviering.

Ook dat was een afscheidsmoment. En ook toen werd op bevel van God Zelf die maaltijd ingesteld als een viering die door alle generaties heen moest worden onderhouden en telkens weer terug moest komen. Ook toen wilde God om zo te zeggen zijn volk kennelijk iets meegeven, voordat het op weg ging en voordat het de woestijn introk. Voordat het Kanaän binnentrok en zijn leven van elke dag ging leven. Voordat het als afgezonderd volk tussen Radio Veronica en allerlei andere culturen in kwam. De HERE gaf Zijn volk een gebod mee: om de paasmaaltijd te blijven vieren. Waarom was dat? En wat had het volk daaraan als het straks in een totaal ander milieu terecht zou komen? Als het de diepe kloof zou ervaren tussen wat het is om Gods eigen volk te zijn en bij de wereld te horen en van die wereld van Sky Radio te zijn en van al die verhalen die mensen vertellen van wat zij allemaal op zondag meemaken en beleven.

Waarom de HERE die paasmaaltijd vlak voor het vertrek uit Egypte tot een altijddurende instelling maakte, daar kunnen wij ons allemaal wel een voorstelling van maken. Want wij kennen over het algemeen en in het algemeen de geschiedenis wel die Israël gegaan is ná die uittocht uit Egypte. En wij weten hoe de kerk van die dagen met haar Verlosser is omgegaan, toen het eenmaal in het land gekomen was dat van melk en honing overvloeide. Is het refrein dan niet steeds: maar zij vergaten de HERE hun God en zij dachten niet aan het verbond, maar ze verbraken dat door hun levensstijl. Door hun omgang met de buren. En er stapelden zich steeds weer zonden op tussen het volk en de HERE, alsof er niet die geweldige band en omgang was in de tijd dat het volk het brood van de ellende nog moest eten en niet anders kon doen dan nameloos schreeuwen om verlossing. Dáár had God het volk toch uit weggehaald, zoals Hij ooit Abraham uit het duister naar zich toe had geroepen. En dat nog niet vergeten was. Zo riep Hij toch dat nageslacht van Abraham later uit die diepe nood van de slavernij en de uitbuiting. Maar de pijn daarvan was zelfs zo snel vergeten dat het volk in de woestijn al riep dat het wel weer terug wilde naar Egypte. Waar het eten beter was dan op die zandvlakte. Liever een brood zonder God, dan een God zonder brood. Zo gauw en zo gemakkelijk en zo goedkoop werd de HERE ingeruild, omdat een mens ook toen al zo kortzichtig en vluchtig is dat hij alleen vandaag telt en bij het tijdelijke blijft steken. Zonder zich druk te maken over het eeuwige en blijvende. En een mens gemakkelijk vergeet hoe hij zich voelde toen hij zo zwak en weerloos door een vreemde macht onderdrukt werd. En of je het dan over Egypte hebt. Of over honger, ziekte of over andere zorgen, wat is het gauw vergeten als de zon weer schijnt. En wat zijn beloften van onze kant uit dan waard?

Als je dus antwoord wilt geven op de vraag waar het volk vandaan kwam, dan kun je wat het pascha betreft wel wijzen op Egypte en op de slavernij in Egypte. En op de harde hand van Farao en op de gruwelen die Farao’s soldaten en opzichters deden. Maar bij het avondmaal leert de Here Jezus ons dat het ook toen al eigenlijk om een heel andere bezetter ging. De macht van de zonde, die in onze eigen hart schuilt en die we, dwazen dat we zijn, nog vaak en heel gemakkelijk koesteren ook.

‘Vergeet niet waar je vandaan bent gekomen,’ God zegt dat bij het begin. Maar Hij zegt het ook steeds weer onderweg. En als wij dan zo van Zondag 25 langs Zondag 26 en Zondag 27 bij Zondag 28 aankomen, dan mag je wel zeggen, dat waar God ons bij de doop roept om op reis te gaan, alleen uit genade. Omdat het God behaagt ons Zich een volk te vormen. En Hij vervolgens ook tijdens die reis, ons steeds weer toeroept niet te vergeten wie ons op reis heeft gezet. En waar we vandaan zijn gekomen. Hoe we het brood van de ellende gegeten hebben en in de bitterheid van de slavendood leefden. Want zó en dáárom neemt de Here Jezus in de nacht van het verraad dat brood van de ellende, dat bij de paasmaaltijd na de tweede beker gebroken werd en in bittere kruiden en zure azijn gedoopt werd. Als een herinnering aan die slaventijd, toen heel het bestaan geknecht werd. Beheerst en overheerst werd door vreemde machten die van alles vroegen en niets teruggaven. Van alles beloofden maar niets waarmaakten. Met van alles dreigden, maar nooit verzorgden en troostten. En als je dat in de wereld niet proeft. Als je dat om zo te zeggen in de sfeer van Radio Veronica niet tegenkomt, dan lijkt dat prachtig en vrolijk en zonder zorgen. En da’s heel uitnodigend en gastvrij. Tot je eenmaal gestrikt bent en die macht echt leert kennen. De macht van de zonde en de diepte van de hel, die niet loslaat maar verscheurend bezig is. En alles ontwricht en kapot maakt. Je trouw, je reinheid, je eer, je leven, je gezondheid, je vrijheid. En als jij dan niet in staat bent hoog op te geven van wat je met je tijd en je geld allemaal gedaan hebt, dan hoor je er niet bij. En dan woon je net als Israël vroeger volstrekt geïsoleerd en wordt de omgeving vijandig. En dat is allemaal tot daar aan toe. Maar dat hart, dat hart van mij en u, dat blijkt op een onbegrijpelijke en niet te verontschuldigen manier aan die wereld te hangen. En dat hart van jullie en van mij dat blijkt niet anders te zijn dan het hart van de kerk van die dagen. Ik ga nog even gemakkelijk en argeloos en willig vaak die wereld in als zij. En ik doe wel eens een poging om daar tegenin te gaan en ik haal hier en daar ook best een succesje. Maar er is toch ook veel waarvan ik moet zeggen: ‘Vader, ik heb gezondigd. En ik heb op veel punten geleefd alsof ik niet weet van wie ik ben en aan wie ik rekenschap heb af te leggen. Hou me vast Here, want ik blijk zo’n zwakkeling te zijn als het op geloven en christen zijn aankomt. Ik ben tegen die verwoestende macht van het kwaad in geen enkel opzicht opgewassen. Ik denk soms wel dat ik sterk ben en dat ik die reis naar U toe wel maken kan. Maar ik glijd zoveel uit en ik val soms van grote hoogte zomaar in een haast vrije val de slavernij van die zonden weer in.’

En daarom nam de Here Jezus in de nacht van het verraad dus dat brood en brak dat. Want Hij nam afscheid, maar het zou na Goede Vrijdag ook Pasen worden. En Hemelvaart en Pinksteren. Dat volk van God was nog niet thuis en die weg naar God was nog niet afgelopen. Het zou nog een hele strijd worden om in te gaan. En de vijand pakte om zo te zeggen zijn legers al samen om de kerk van Jezus Christus beentje te lichten en weg te roepen. Om de leden van dat volk afzonderlijk uit te nodigen en hen van de kerk te isoleren. Zoals een wolf een schaap van de kudde isoleert en het dan aanvalt en verscheurt. En als je nou maandag als christen in je eentje weer in die andere wereld stapt, voel je jezelf dan niet soms een schaap dat opeens de kudde mist? De veiligheid en bovenal: de stem en de aanwezigheid van de Herder? Is het dan niet alsof je in een wereld stapt die door heel andere grootheden en leiders geleid en bestuurd wordt en waar heel andere wetten een rol spelen dan de wet van Zijn koninkrijk? U voelt dat denk ik beter dan ik, want mijn bureau staat morgenochtend tussen Calvijn en anderen in om zo te zeggen, maar u en jullie hebt met heel andere invloeden te maken.

Let op het moment waarop de Here Jezus dat brood der ellende breekt. Hij gaat weg. Althans, nog even en Hij is er niet meer. En Hij komt in de heerlijkheid die Hij bij de Vader had eer de wereld was. Maar zij moeten verder. Zij moeten op reis, zij moeten onderweg blijven. Zij moeten de wereld in en christen zijn, om zoutend zout te wezen en de heerlijkheid van hun God uit te stralen. Maar gaan zij en gaat u dat volhouden? Zult u zich wel blijven herinneren uit welke diepe dood en ondergang u verlost bent? Kun je het vasthouden als de hamers weer kloppen en de grondboor trilt, als de muziek op je afdeint en je collega’s hun grote verhalen vertellen? Als je mee wordt genomen en uit wordt genodigd om met die grote massa mee op te trekken en je ziet wat er zo verleidelijk op je afkomt. In ontmoetingen, in feestjes en uitgaan. In de macht van het geld en de ongebonden seksuele omgang. In die roep die je eigen ik tot koning uitroept en met allerlei genoegens kroont. Kun je het volhouden om die roep van je Koning te blijven horen? Je Verlosser en om het bloed van Jezus te zien stromen, vanwege al die zonden tegen God? Kun je ’t volhouden om heilig te leven en christen te zijn? In die strijd, die worsteling en aanvechting, die pijn van het onderweg zijn en jezelf leren kennen als een zwakke zondaar, die schrik soms van je eigen kleingeloof als de golven en de storm over je heenkomen, nam de Here Jezus die avond het brood der ellende en de beker der dankzegging en Hij zei: ‘Neem dat maar. Dek steeds de tafel en herinner je dat Ik Mijn leven heb gegeven. Val je in zonden, blijf er niet in liggen. En laat die beschuldigingen van Satan je leven niet kwellen alsof er geen vergeving mogelijk is. Alsof je een kind des doods zou zijn en aan de eeuwige ondergang overgeleverd. Want er heeft een kruis gestaan waar je Heiland aan is weggeslagen. Daar is een morgen geweest waarop de dood moest loslaten en de Levensvorst is opgestaan. En Ik ben bij je tot aan de voleinding. Ik laat je niet los tot de dag dat Ik de wijn opnieuw met je zal drinken en alles vervuld is in het Koninkrijk van God.’

Jezus Christus heeft het avondmaal bij zijn afscheid ingesteld, juist om ons van onze aankomst te verzekeren. En u en ik en jullie weten, dat die aankomst niet een overwinning op eigen kracht zal zijn. Dat we niet onszelf uit de dood kunnen losmaken en de zonden achter ons kunnen laten. U en ik, wij weten dat wij onderweg geen kracht genoeg hebben om staande te blijven. En heel ons leven getuigt daar ook van. Van die worsteling om in dat reisgezelschap, de gemeente als het volk dat God geroepen heeft. Om daarin dus onze plek vast te houden. Want juist dat isolement van de maandagmorgen is elke week weer het begin van dat leven vol dreiging, verleiding en strijd leveren. Maar denk niet dat Jezus Christus dat niet weet. Juist daarom brak Hij die avond het brood en gaf Hij de beker aan. ‘Ik ben voortaan het Paaslam,’ zei Hij, ‘Dat voor u geslacht is. En mijn bloed reinigt van alle zonden. Mijn Geest zal op u zijn en in u wonen. Ik ben de wolk die met u meetrekt in het getuigenis van het evangelie en in de tekenen van brood en wijn. Totdat u aankomt bij de tafel die Ik aan zal richten en de bruiloft gevierd mag worden. Eet zo het brood en drink zo uit die beker. Ik beschik u het Koninkrijk, zoals de Vader het Mij beschikt heeft. Opdat u aan mijn tafel eet en drinkt in het Koninkrijk.’

**2. Waar het naartoe gaat**

Natuurlijk is de rijkdom van wat het sacrament van het heilig avondmaal wil geven nog voller dan je in een half uur met elkaar kunt bespreken. Als je het over de inhoud daarvan hebt sta je voor wat de catechismus over heel dat werk van de Zoon en onze verlossing al heeft mogen zeggen vanaf Zondag 11. Dat is namelijk het heil waar de leden allemaal en persoonlijk deel aan hebben, zegt Zondag 21 vraag en antwoord 55. En er komt dus nogal wat op je af als je vanaf Zondag 25 over de genademiddelen gaat spreken. ‘Het is de werkplaats van de Heilige Geest, die ons door het geloof aan Christus en al zijn weldaden deel geeft,’ zegt Zondag 20. Alles sluit op elkaar aan en grijpt ook weer op elkaar in. Steeds vanuit nieuwe gezichtspunten en invalshoeken. Steeds weer vanuit andere thema’s ook. Wij hebben het vanuit Lukas 22 nu gehad over het moment waarop de Here Jezus dat avondmaal heeft ingesteld. Maar je kunt het natuurlijk ook met elkaar hebben over de inhoud. En dat zal in Zondag 29 ook nog wel gebeuren, want er is veel over te zeggen en dat wordt ook gedaan.

Maar laten we nou vanmorgen dat pastorale maar proberen vast te houden. Die zorg die de Here Jezus hier laat zien als Hij op het punt staat om afscheid te nemen. Hij laat zijn discipelen niet zomaar achter. Niet als wezen, onbeschermd en weerloos, maar Hij zal hen door Zijn Geest en door het werk van die Heilige Geest steeds weer en steeds meer aan zich verbinden. En nu is het mooie dat die belofte niet maar vervuld wordt door met elkaar avondmaal te vieren als een onderling gedachtenismaal waar we samen stil kunnen staan bij wat geweest is en wat de Here Jezus gedaan heeft. Maar dat avondmaal is zélf ook steeds weer de belofte dat de Here Jezus Zijn kerk onderweg blijft voeden en bewaren. Wij gebruiken kortom het avondmaal wel, maar het avondmaal gebruikt om zo te zeggen óns ook. Door die wondere werking waarmee de Heilige Geest door het avondmaal ons geloof voedt en versterkt. Het avondmaal geeft kracht en is een kracht in de hand van de Heilige Geest. En we moeten daar bij Zondag 29 inhoudelijk nog wel iets dieper op doorgaan. Maar laten we nou vanmorgen onze blijdschap maar beleven door het eenvoudige feit dat die maaltijd ons onderweg inderdaad kracht geeft.

Welke kracht dan? Wat gebeurt er dan met of in je, als je dat brood aanpakt en eet? En als je die beker vasthoudt en eruit drinkt? Dan gaat Christus in je leven. Korter kunnen we het niet zeggen. Eenvoudiger ook niet. En nou zullen de jongeren wel zeggen: ‘Maar dan wil ik ook wel graag aan het avondmaal, want als dat gebeurt. Als je door het eten en drinken toch mee mag maken dat de Here Jezus in je gaat leven, dan wil ik dat ook. Want dat is namelijk precies wat ik zoek, waar ik soms ook mee worstel. Wat ik ook zo gemakkelijk even kwijt kan zijn. Dat de Here Jezus in je leeft. Er zijn wel van die momenten, maar die zijn er soms maar zo kort en ze zijn ook soms zo vluchtig. Ze zijn ook zomaar weer weg.’ En jongens, dat is ook inderdaad precies waar de Here Jezus je door de viering van het avondmaal in wil helpen en wat je verlangen mag zijn. Er gebeurt wat aan het avondmaal en het geeft kracht onderweg.

Hoe komt dat? Dat komt omdat de weg naar God toe, een weg die volkomenheid van het Koninkrijk toe, de weg naar dat moment toe dat de Here Jezus de wijn met ons nieuw zal drinken in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde, een weg van geloven is. Daar zit nou ook het grote verschil tussen de doop en het avondmaal. Want naar dat doopvont wordt je gedragen. De start van de reis als kind van Gods volk heb je niet bewust meegemaakt en is aan je gegeven. Maar dat onderweg zijn is een zaak van steeds meer van Jezus Christus vervuld worden en steeds meer naar Hem toegroeien. Steeds meer van Zijn liefde en wet begrijpen. En steeds meer verwonderd raken over de genade die Hij je bewijst. Steeds meer jezelf als zondaar leren kennen en daarom ook steeds meer de waarde van dat offer aan het kruis leren zien. Steeds meer verlangen om nog voller te raken en eindelijk met die zonden te mogen breken. Steeds meer aan Christus gelijk te worden en steeds meer te groeien in dat beeld van God zijn. Steeds meer, steeds voller en rijper en meer doorleefd en intenser en bewuster christen zijn dus.

En juist omdat die weg een geloofsweg is waarop de duivel niet nalaat om alles juist andersom voor te stellen en je ervan probeert te overtuigen dat het allemaal de moeite niet waard is. Dat jij er toch niet bij hoort, dat er bij jou en in jou niks te groeien valt. Dat Jezus Christus jou vergeten is en dat jij Hem nu zo vaak vergeten bent dat Hij nooit meer wat van je wil weten en blij is dat je uit zijn kudde vertrokken bent. Juist daarom is het avondmaal zo’n feest van genade en groei. Van rijkdom en vol worden. Kijk maar naar antwoord 76, daar staat dat wij steeds meer met Zijn heilig lichaam verenigd worden. Want juist die bevestiging en verzekering dat je niet van jezelf bent en dat je wel uit die wereld bent weggeroepen. Dat je doop niet zonder inhoud is en dat die belofte van God heel je leven met je meegaat. Dat het kruis daar ook voor jou gestaan heeft en dat het bloed van Jezus van alle zonden reinigt, dat geeft je ook steeds weer de moed om verder te gaan en steeds weer de kracht om het anders te doen. Juist omdat je ziet hoe dat bloedspoor van Jezus Christus naar God toe al die verschillende mensen om die ene tafel zet. En juist omdat dat ene brood al die verschillende mensen voedt en die ene beker door al die anderen gedronken wordt merk je hoe de HERE Zijn kerk bewaart en vasthoudt. Het is geen uiteengeslagen en ten dode gedoemd volk dat wanhopig probeert zichzelf van alle onreinheid en haat en ergernis en machtswellust en hoogmoed te bevrijden. Maar een volk dat in Jezus Christus rust vindt en dat uitkijkt daar het moment dat Hij terugkomt. Kortom, het is een volk dat het samen en elk apart moet hebben van die ene Heiland, Gids en Verlosser. En daarom samen als door de Rode Zee oversteekt naar Kanaän.

Dat werkt de Heilige Geest door het geloof in je uit. Als die woorden van Jezus Christus klinken en het brood gebroken wordt en de beker wordt rondgedeeld. Als je proeft en de smaak op maandag en dinsdag nog weer bij je bovenkomt. Als je jezelf voelt gaan in een stuk eenzaam christen zijn. Of als je let op het gebroken kerkelijk leven en de onenigheid die er kan zijn. Als je je eigen kleine krachten leert ontdekken en tegelijkertijd leert zien met welke kracht en macht Jezus Christus Gods kinderen vasthoudt. Dan ga je steeds gewilliger, steeds meer onderworpen en zonder tegenspraak.. steeds bewuster en steeds meer verlangend maar gewoon doen waar je toe geroepen bent: christen te zijn, onderweg naar het vaderland. In gehoorzaamheid aan God en in vertrouwen op je Verlosser. Je wordt steeds meer het beeld van de Here Jezus. Dat is wat Zondag 28 bedoelt, als je gelovig je hand uitsteekt en het brood eet en de beker drinkt. Omdat die tafel je steeds weer terugbrengt bij waar je vandaan komt en je vooruit wijst op waar je naartoe gaat.

En dat kan alleen in en door en met en vanwege Jezus Christus. Alleen Zijn leven in gehoorzaamheid en Zijn sterven in gehoorzaamheid en Zijn opstanding naar de schriften is de weg naar de Vader en het Koninkrijk van God. Dwaas die ik ben, dat ik dat steeds weer vergeet en uit het oog verlies. En wat is God goed dat Hij mij daar steeds weer aan herinnert en van verzekert.

‘Ware het niet de HERE die ons verlost had en vasthoudt, wij waren verslonden en vergaan.’

En daarom nam de Here Jezus in die laatste paasnacht het brood der ellende en hief Hij de beker van de dankzegging. ‘Vergeet het niet,’ zei Hij, ‘En vier dit daarom geregeld. Want je gaat op reis en je bent op weg. En er zal veel op je afkomen om de groei tegen te werken en je vreugde weg te nemen.’

Gedenk Jezus Christus die gestorven is en opgewekt. Die voor je uit is gegaan en je aan tafel heeft gezet met de belofte: ‘Ik ben bij je en Ik zal terugkomen als het Koninkrijk van God vervuld is.’

En elke zorg, elke moeite, elk dal en elke top is in dat geloof een blijk van Zijn macht, Zijn majesteit en Zijn waarheid. Dat is die groei en het steeds meer met Zijn lichaam verenigd mogen worden. Steeds meer vervuld van ontzag voor Hem en van liefde voor Hem die alle dingen nieuw maakt. Die ook mijn leven, dat zondarenbestaan van mij, van de afgrond weggehaald heeft en mij op reis heeft gezet, samen met al die anderen, om voor eeuwig bij Hem te zijn.

Is dat moeilijk om vast te houden?

Niet als je op Hem ziet en juist daarom vieren wij het avondmaal.

Amen

Liturgie

Lezen: Lukas 22: 7 – 30

Tekst: Zondag 28

Zingen:

Psalm 84: 1

Psalm 119: 3

Psalm 25: 4 en 6

Gezang 13: 4 en 5

Psalm 16: 3 en 5