Votum & groet

Zingen: **Opwekking 572/Licht in de nacht**

Gebed

Bijbellezing: **Efeziërs 3: 14 – 4: 6**

Zingen: **Psalm 147: 2, 4/Hij telt het leger van de sterren**

Preek

Zingen: **Kees Kraayenoord/God of the moon and stars**

Gebed

Collecte

Zingen: **/Dit, dit is de wereld**

Zegen

Efeziërs 3: 14-15

**[1]** Hé, ik neem je mee, en hou je vast, want we gaan hoog. Ik neem je mee, de kerk uit en omhoog, en je ziet de Oosterkerk als uit de drone van Peter, maar we zoomen verder uit, de Oosterparkwijk en het UMCG, je ziet de stad, het ommeland. Maar we gaan verder, sneller, hoger: Nederland, Europa, de wereld. En hoger en verder, ons zonnestelsel, ons melkwegstelsel, alle melkwegstelsels en zwarte gaten en fenomenen van het hele universum zien we in de verte verdwijnen, en alle andere heelallen die er in de grote schepping zijn… totdat we het eind van de schepping bereiken en je voelt dat je nekharen overeind gaan staan…

Ken je dat, dat je in de schemer buiten wandelt en opeens het idee hebt dat je niet alleen bent, dat je gevolgd wordt? Ik had het een keer toen we nog in Canada woonden en ik een beetje laat nog een bergwandeling maakte. Als je daar wordt gevolgd, dan kan het een wolf of een beer of een bergleeuw zijn – en dan kun je nog het beste een wolf hebben. Nekharen, dus. Ik beloof je, als jij omhoog kon reizen tot aan de grens van de schepping en je zou opeens de aanwezigheid van… ja, van wat? Van wie? – van God voelen, geloof me gerust dat dat dan de spanning is die je voelt. Vrees voor God, echt wel.

Echt wel vrees, maar niet alleen vrees. Want tegelijk, hoe dichter je bij God komt, hoe groter ook je verlangen. En het is jouw verlangen, dus het is als verlangen naar beschutting, naar eten en drinken, naar gezelschap. Maar het is meer dan dat en dieper dan dat. Het is een verlangen waarvan je maar nauwelijks wist dat je het had, maar nu je zo dichtbij de vervulling ervan bent weet je zeker dat dit het diepste is waarmee jij gemaakt bent. Geloof me, dit is hoe de Bijbel vanaf het begin spreekt over God. Je merkt aan je nekharen als je in zijn buurt komt, heilige huiver. En je hart gaat in brand als Hij dichterbij komt, diepe liefde.

Maar de Bijbel zegt meer over God. Vanaf het begin is Hij de God die niet zelf op zijn heerlijkheid en liefde blijft zitten, maar die dat wil delen, en dat niet één keer, voor even, maar steeds opnieuw en steeds door. Dus maakt Hij de schepping en dus maakt Hij ons, schepselen. Maar geloof me, als Hij niet steeds zijn kracht en liefde in het spel gooide, zou alles waar je bij staat afbrokkelen. Hij is de kracht die alles bijeen houdt. Hij is het wit in de ogen van het meisje van Vermeer. Hij is de stilte in een geniaal stuk muziek, die alles onder spanning zet. Hij is de kracht achter de kracht die de zwaartekracht, de elektromagnetische kracht en de kernkrachten combineert. Hij is het woord dat je zoekt als je wilt zeggen hoeveel je van haar houdt, het oog waar elke storm om draait, de basis van elke groep, het hart en de bron van alles wat leeft.

**[2]** Dit is mijn armoedige poging om iets door te geven van wat Paulus ons in twee zinnen overhandigt aan wijsheid over God. ‘Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde.’ Ik weet dat lezen überhaupt en bijbellezen nog wel meer niet vanzelf gaat. Ik weet dat er bijbelschrijvers zijn die populairder zijn dan Paulus. Ik weet het en ik snap het. En ik vertel je dat iedereen die de Bijbel dichtlaat of die Paulus overslaat zichzelf enorm tekort doet. Ik ken niemand die zo diep heeft nagedacht over God, niemand die zo zijn best doet om wat hij gezien heeft in woorden te gieten, niemand die zo graag wil dat jij net zo diep als hij onder de indruk bent van Gods kracht en zijn liefde. Nekharen overeind, hart in brand. Ik doe een poging jouw te laten proeven wat hier allemaal inzit.

Als Paulus God ‘Vader’ noemt, dan is dat een sterke claim. Er waren meer religies en er waren ook meer religies die een vadergod kenden en sowieso zijn mensen altijd op zoek naar iets als een Führer. Maar met dat Paulus God dé Vader noemt, maakt hij duidelijk dat er maar één de echte Vader zijn kan, God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar wat zegt het dan, dat je God de Vader noemt? Wat Paulus hier wil laten zien is dat, wat hem betreft, de titel ‘vader’ voor God betekent, dat Hij a. alles bedacht en gemaakt heeft en b. alles overeind houdt en leven geeft. Dat geeft Paulus aan, wanneer hij zegt dat God de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. God is niet alleen degene die alles gemaakt heeft. God is ook de kracht die alles bijeenhoudt. Hij is het verband tussen al het geschapene. Ga je terug in de stamboom van alles wat is, dan kom je tenslotte bij Hem uit. Én: voel je ergens vandaag nog iets van levenskracht en creativiteit, dan komt dat bij Hem vandaan. Hij is de elektriciteit die de lichtjes in de boom laten schijnen en van de weeromstuit zie je Hem genieten van al dat moois.

**[3]** Elektriciteit. De Vader is de bron, de Geest is de stroom, de Zoon het effect. Echt waar, luister maar: ‘[Ik wens dat] God vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest’ (de Vader is de bron, de Geest is de stroom) ‘zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart,’ (de Zoon is het effect, het licht dat aangaat) ‘en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.’ En het houdt daar niet op: **[4]** ‘Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid’ (elektriciteit).

**[5]** En als klap op de vuurpijl: ‘Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.’ Dus niet alleen als je de lijn van alles wat is terug volgt tot de oorsprong, kom je bij Hem uit. Hij belooft je dat Hij met zijn kracht en zijn liefde zal blijven werken tot in alles wat de toekomst nog gaat brengen. Want Hij is wie Hij is, de Vader van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. En Paulus zegt ‘amen’.

**[6]** Maar wij nog niet. Het kan zijn (en ik hoop dat het zo is) dat je best wel met instemming luistert tot nu toe. Ik hoop dat je iets van de eerbied voor God die ik bij Paulus proef, dat jij die ook voor jezelf herkent. Ik hoop ook dat als ik zeg dat hoe dichter je bij God komt, hoe meer je naar Hem gaat verlangen, ik hoop dat dat al iets van dat verlangen in je wakker roept. Maar het kan ook zijn dat je behoefte hebt aan een beetje toepassing. God is heel groot en zijn liefde is heel mooi, maar voor je het weet is dat theorie en wat moet jij dan in de praktijk? En opnieuw: de Bijbel is mooi en Paulus is prima, maar soms is hij ook wel een studeerkamergeleerde, toch?

En inderdaad, er zit iets in deze brief van Paulus aan de Efeziërs, wat je in sommige andere brieven niet ziet. Er zit in de brief van Paulus aan de Efeziërs iets van afstand, soms bijna afstandelijkheid. Dat heb je bij voorbeeld niet in zijn Brief aan de Filippenzen – dat is een kerk waarop hij gewoon verliefd is. En afstandelijkheid heb je ook niet in zijn brief aan de Galaten. Hij is gewoon helemaal over de rooie als hij die brief schrijft. En bij zijn brief aan Filémon heb ik echt het idee dat Paulus voortdurend zit te grinniken, maar dat terzijde. Maar hier dus wat afstand. Want ooit had Paulus er jaren gewerkt, in Efeze, maar dat is al even geleden en de eerste liefde is duidelijk bekoeld. Alsof de trouwjurk op zolder hangt te verstoffen, zeg maar. En het kan zijn dat jij dat proeft als je leest.

Maar toch kun je Paulus geen studeerkamergeleerde noemen. Heel simpel, omdat hij op dit moment een gevangene is. Geen professor in een studeerkamer, maar een verdachte in een cel. En dat maakt precies het verschil. In deze brief is Paulus op zoek naar het hart van de broers en zussen in Efeze, om dat hart te ontdooien en opnieuw in vlam te zetten met de liefde van Christus, liefde voor God en liefde voor elkaar. Geloof me, als je vanuit gevangenschap in staat bent zo intens over God te denken en te spreken en van daaruit je handen uit te strekken naar je vrienden van vroeger, dan ben je geen professor in een of andere theorie, maar dan ben je honderd procent een mens van God.

En je brief wordt een medium om de liefde van Christus door te geven. Vorm en inhoud vallen samen. Eerst tekent Paulus hoe groot God is en hoe grandioos alles is wat Hij door Christus heeft gedaan. Dat is Efeziërs 1-3. Vervolgens vertelt Paulus wat dat dan concreet betekent voor deze gemeente, voor de verschillende groepen en voor de structuur. Dat is Efeziërs 4-6. Zie je hoe deze brief zelf het verbindingsstuk vormt tussen God en zijn kracht en zijn liefde aan de ene kant en deze concrete gemeente aan de andere kant? Vorm en inhoud vallen samen. En de brief wordt een medium om de liefde van Christus door te geven.

**[7]** ‘Ik, die gevangenzit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen: wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: **[8]** één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.’

**[9]** En op grond van dit alles mag ik je vandaag twee dingen vertellen. 1. Deze Vader, die de grond is die alles draagt wat bestaat, deze Vader is ook de basis van onze basisgroepen vandaag. Zoals een brief van Paulus door de heilige Geest wordt gebruikt om de liefde van Christus door te geven, zo is voor God de Vader een basisgroep een medium om de liefde van Christus door te geven. Dit is één van de manieren voor de Vader om zijn kracht en zijn liefde in jouw hart te krijgen. En weet je, je hebt helemaal gelijk als je zegt dat jouw oude kring dat ook al was (als dat zo was), en je hebt ook helemaal gelijk als je zegt dat God jou ook op andere manieren weet te bereiken (want dat is zo). Maar dat neemt niet weg dat toen wij als bruid van Christus in de spiegel keken, ons spiegeltraject als Oosterkerk, dat dit het eerste was wat ons opviel: als we hier nou eens onze creativiteit in stoppen en onze energie, als we hier samen wat moois van proberen te maken, dan konden we onder Gods zegen wel eens gaan stralen. Vandaag kiezen we met nieuwe energie voor de basisgroepen. Vandaag zeggen wij op onze manier ‘yes to the dress’.

**[10]** Dat is het eerste dat ik je vandaag mag meegeven. En het tweede is dit: God zag dat het licht in zijn grandioze schepping langzaam ging doven. Heb jij wel eens een project waar je je hart en je ziel in had gestopt zien mislukken? Ik wel. God ook. En hoe moest Hij dat oplossen? Hoe doe je dat, licht terugbrengen in een universum dat dreigt te worden opgeslokt door het duister? En voor de helderheid: wij waren bedoeld als de sterren van de schepping, hè, de lichtdragers namens God, om zijn heerlijkheid uit te stralen. Nou… mag het licht uit. Hoe moet God dat oplossen? Weet je wat, dacht God, als Ik nu één van hen wordt en zo zelf het licht weer aanzet in de wereld, in de schepping. Geloof me, ieder weldenkend mens schudt het hoofd: God, dat gaat hem niet worden. Maar Paulus, in zijn cel, heeft gezien dat God het gedaan heeft. Hij heeft het licht weer aangezet. Het donker kan de boom uit. In Bethlehem komt een kind zo vol liefde en levenskracht, dat het alle netwerken in Gods schepping weer in contact brengt met de Vader en ze allemaal vult met zijn liefde en kracht.

Wat kun je dan nog zeggen? Amen.

1. ‘…de vader van elke gemeenschap (elk verband) in de schepping.’ Kun je tien verbanden in de wereld om je heen bedenken, waar God aan het werk is?

2. Wanneer of waar merk jij dat God dichtbij is? (Waar wordt je hart warm van?)

3. Wees zelf een doorgeefluik van Gods liefde in je Basisgroep.