***Jezus Christus, Bewoner van je hart***

**preek over Galaten 2:19,20**

"Met Christus ben ik gekruisigd, ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij."

Middelburg, aug. 2014

© Jeroen Sytsma

→ NB: dit is een preek in de serie ‘Jezus in veelvoud’ waarvan ik nog meer preken op de site hoop te zetten.

Rond bijbellezing en preek kan bijvoorbeeld gezongen worden:

- GK gz 41 (Buiten de poort heeft Jezus geleden)

- LvdK 221:1,2

- Opwekking 614

- GK gz 160 (Groot is uw trouw o Heer)

**1. Mysterie!**

Dat zijn me nog eens mysterieuze woorden!

*Met Christus ben ik gekruisigd, ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij.*

Je kunt ze tien keer lezen, en dan zijn ze nog steeds even mysterieus.

Deze woorden van Paulus kunnen je het gevoel geven dat je ook hebt

bij een ingewikkeld raadsel, of als je een cryptogram probeert op te lossen.

*Met Christus ben ik gekruisigd, ikzelf leef niet meer, Christus leeft in mij.*

Met Christus gekruisigd?

Dat is 2000 jaar geleden, lang voor ik geboren werd.

Hoe kan ik nou met hem gekruisigd zijn? En waarom zou dat gebeurd moeten zijn?

En hoe zit dat met wat we wel *plaatsvervanging* noemen?

Jezus Christus stierf in jouw plaats.

Dat heb je waarschijnlijk al vaak gehoord. Maar dit is anders.

Hier zegt Paulus niet dat Christus in jouw plaats aan het kruis hing,

maar dat jij daar met hem hing.

*Ik leef niet meer ...*

... schrijft een Paulus die blijkbaar nog kan schrijven en dus volop leeft ... !

*Ik* leef niet meer?

Als ik naar mijzelf kijk dan ben ik me juist zo bewust van mijn *ik*,

van mijn dagelijkse strijd tegen zonde, van al mijn verlangens en behoeften.

En ook van mijn ik, mijn bestaan, dat door God aanvaard wordt en goed gemaakt.

Dus hoezo: Ik leef niet meer?

*Christus leeft in mij.*

In mij? Jezus Christus?? Dat is wel erg dichtbij ...

Is dat echt zo? Hoe kan dat dan? En waarom ervaar ik daar dan zo weinig van?

En hoe zit dat met al die zonden die in mijn hart leven?

Mysterieuze woorden! Ze botsen met je verstand. Ze zijn moeilijk te begrijpen.

Ze botsen ook met je ervaring. Wat hebben ze te maken met je gewone leven van elke dag?

Deze preek gaat over een mysterie.

Ik ga dat mysterie niet oplossen. Daarvoor is het te goddelijk.

Ik kan er wel iets van uitleggen. En ik hoop je vooral iets mee te geven

over de betekenis ervan voor je dagelijkse christenleven.

\*

**2. Geboren uit een conflict tussen Paulus en Petrus**

Denk niet dat Paulus gewoon eens zin had

het christelijk geloof lekker raadselachtig te formuleren.

Paulus schrijft niet in een of andere poëtische bui.

Paulus is boos! Hij heeft net ruzie gehad. En niet met de minste ...

Ruzie met Petrus, de belangrijkste apostel. Wat was er aan de hand?

Eeuwenlang was God de God van het Joodse volk geweest.

Aan dat volk had hij zijn prachtige wetten toevertrouwd.

God had de Joden apart gezet. Joden waren anders.

En ze gingen dus ook niet zomaar met niet-Joden om.

Toen kwam Jezus Christus. Hij kwam voor de hele wereld.

God maakte duidelijk: Als je in Jezus gelooft, dan hoor je helemaal bij mij.

Daarvoor hoef je geen Jood te worden.

Als heiden hoef je je niet te laten besnijden en ben je niet verplicht je aan al die Joodse wetten te houden.

In Christus zijn Jood en niet-Jood één. Ook Petrus wist dat, en zo leefde hij.

Hij ging vrijmoedig met medechristenen uit andere volken om.

Maar niet alle tot geloof gekomen Joden konden die openheid van God meemaken.

Voor hen bleef de besnijdenis en de wet heel belangrijk. Te belangrijk.

Je moest een goed christen zijn, maar vooral geen slechte Jood.

Als Petrus en Paulus in Antiochië zijn krijgen ze bezoek uit Jeruzalem.

Een Joodse delegatie. En Petrus is bang.

Petrus is bang dat deze christenjoden uit Jeruzalem hem een slechte Jood zullen vinden.

Omdat hij met niet-Joden samen eet.

En dus gaat hij als die mensen uit Jeruzalem op bezoek zijn weer apart eten.

Alleen met Joodse mensen.

En daar wordt Paulus heel boos over.

Paulus noemt het gedrag van Petrus verwerpelijk en huichelarij. Een dwaling.

Waarom?

Petrus wil aan zijn mede-Joden laten zien dat hij de wet nog serieus neemt.

Maar wat moeten de christenen uit de heidenvolken wel niet denken?

Welk signaal geeft Petrus naar hen af?

Nou, dat Christus belangrijk is, maar dat er iets is dat *nog* belangrijker is: de wet!

Fijn dat Jezus zoveel voor ons gedaan heeft,

maar uiteindelijk komt het aan op wat wij voor hem doen.

Wil je door God aangenomen worden? Dat kan, als je maar genoeg je best doet ...

En dat komt deze christenen uit de heidenen maar al te bekend voor.

Wat dat is precies wat ze geloofden voor ze christen werden.

Wilde je iets van de goden gedaan krijgen?

Dan moest je dat verdienen door goed je best te doen.

Voor wat hoort wat. En denk maar niet dat de goden snel tevreden zijn ...

Maar toen hoorden ze het evangelie, het goede nieuws over Jezus.

Je kunt het niet goed maken met God door je aan de wet te houden.

Want dat lukt je nooit. Hoe hard je ook je best doet.

Je kunt niet volmaakt leven en je kunt de straf voor je zonden niet aan.

En daarom komt God je tegemoet door Jezus Christus.

*Hij* heeft volmaakt geleefd. *Hij* heeft de straf gedragen.

En alles van Hem is voor jou, als je in Hem gelooft en op Hem vertrouwt.

Dat is genade: Je krijgt Gods liefde voor niets.

God maakt een nieuwe start met jou zonder dat je er iets voor hoeft te doen.

Wat een *ontspanning* gaf dat aan die heidenmensen.

En wat een *spanning* creëert Petrus weer.

Want hij lijkt die hele genade weer overboord te gooien.

Er niks voor hoeven doen? Nou ja, sorry, eigenlijk is de wet toch belangrijker dan Christus ...

Eigenlijk is wat jij doet toch belangrijker dan wat Jezus gedaan heeft.

En dus heb je als niet-joodse christen eigenlijk toch niks om op te hopen ...

Snap je nu iets van de boosheid van Paulus? Hij trekt echt ten strijde.

Je kunt het *niet* goedmaken met God door je aan de wet te houden.

Je wordt *niet* door de wet gerechtvaardigd.

Het wordt goed tussen jou en God alleen door geloof in Jezus Christus.

Alleen door te vertrouwen op wat hij gedaan heeft.

In tien verzen zegt Paulus dat maar liefst zeven keer!

Het heeft trouwens ook helemaal geen zin

om als christen Gods liefde te proberen te verdienen door je aan de wet te houden.

Dat is zelfs ronduit belachelijk. Hoezo?

Omdat je gestorven bent. En met Christus gekruisigd.

\*

**3. Met Christus ben ik gekruisigd**

Waarom neemt Christus jou eigenlijk mee aan het kruis?

Omdat je dat verdient en omdat je dat nodig hebt.

Je verdient te sterven.

God ziet: Je overtreedt zo vaak en zo grondig de wetten van God

dat je daarmee de doodstraf verdient.

Je verzetten tegen de God van het leven kost je het leven.

Je hebt het ook nodig dat Christus je meeneemt aan het kruis.

Jij moet boeten voor jouw schuld.

Als dat niet gebeurt blijf je er eeuwig mee zitten.

Je hebt het ook nodig dat God jou niet persoonlijk straft voor je kwaad.

Want dan ging je voor eeuwig verloren.

En dus zond God zijn lieve zoon Jezus naar de aarde.

En Jezus kwam zelf uit liefde voor ons naar de aarde.

Vers 20b: die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.

Jezus Christus leefde het leven dat ik had moeten leven,

en hij stierf de dood die ik had moeten sterven.

Hij stierf in plaats van mij en namens mij, en nog sterker: zelfs ik met hem.

Zo nauw verbonden aan Jezus Christus mag ik zijn.

Moet ik ook zijn wil ik het leven vinden door Hem.

Het blijft een mysterie natuurlijk.

2000 jaar na Golgotha zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd.

Het is het mysterie van het geloof.

God belooft: als je in Jezus gelooft, dan word je één met Jezus.

Eén met alles wat hij gedaan heeft. Ook met zijn kruis.

Tegelijk met Jezus ging ook jouw zondige mens eraan.

Raadselachtig, en toch ben je er niet helemaal onbekend mee.

Als een Nederlandse sporter op de Olympische spelen goud wint,

wat voelen veel Nederlanders dan?

*Wij* hebben gewonnen.

Ze kunnen zelf nog niet eens een handstand, maar toch:

*Wij* hebben goud met turnen!

Of hoe gaat dat op school als de meester of juf over Michiel de Ruyter vertelt,

en zijn prachtige overwinning op de Spaanse Armada?

Vierhonderd jaar voor wij geboren werden hebben *wij* toen gewonnen!

En andersom werkt het ook: Wie hebben er in 1974 de WK finale verloren … *Wij*!

2000 jaar geleden werd Jezus Christus gekruisigd.

En door geloof hoor ik bij hem.

Dat is eindeloos veel meer waard dan een gouden medaille.

Met Christus ben ik gekruisigd.

Met hem heb ik het toen ………… *verloren*, mijn leven verloren.

Goede Vrijdag: *Wij* hebben verloren.

En gelukkig kwam toen Pasen, Jezus stond op uit de dood.

*Wij* hebben gewonnen.

Ik vraag mensen vaak of ze zeker weten dat ze na hun sterven in de hemel mogen komen.

En heel vaak gaan mensen dan aan de toekomst denken:

Eens in de toekomst sta ik als zondaar voor God. Als dat maar goed komt ...

Verder dan hopen op de hemel komen ze dan niet.

Maar als christen hoef je niet in een onzekere toekomst te denken.

Je mag terugkijken naar het verleden!

Daar heb jij met Christus aan het kruis gehangen.

Die zondaar die jij bent, en waarvan je bang bent dat God die toch gaat afwijzen,

die zondaar is al 2000 jaar dood!

Resultaten behaald in het verleden bieden in Jezus' naam wel garantie voor de toekomst.

\*

**4. Ik leef niet meer**

*Met Christus gekruisigd.*

Dat is het raadsel van betrokken zijn bij iets wat *2000 jaar geleden* gebeurde.

*En dus leef ik niet meer.*

Dat is het raadsel van wat er *vandaag* met je aan de hand is als christen.

Ik leef niet meer.

Nou ja, aan de ene kant is dat een raadsel.

Aan de andere kant is het zo logisch als wat.

Als ik met Christus gekruisigd ben, dan is het logisch dat ik gestorven ben!

*Ik leef niet meer.*

De ik waar het dan over gaat is het oude zondige ik, de mens in mij die het oordeel verdient.

Hoe sterk ik die soms ook ervaar, voor God is hij in Christus zo dood als een pier.

God ervaart mij anders dan ik mijzelf ervaar.

God houdt meer van mij, dan ik vaak van mijzelf kan houden.

Ik leef niet meer.

Ik las over een jong stel dat helemaal opging in een werelds leven.

Feesten tot ze erbij neervielen. Genieten van alles wat God verboden heeft.

Toen kwamen ze tot geloof. Ze gingen Jezus volgen.

Maar al snel lag er weer een uitnodiging voor het volgende feest in de bus.

Ze schreven terug: We kunnen niet komen, want we zijn gestorven.

Ik leef niet meer. Het is absurd dat ik zou blijven zondigen.

Want ik ben gestorven,

en mijn zondige leven heeft de veroordeling ontvangen die het verdiende.

Zondigen is zorgen voor een lijk.

Daar zit geen toekomst in!

\*

**5. Christus leeft in mij**

Ik leef niet meer, Christus leeft in mij. En dus leef ik juist!

Er zit een mooie spanning in de woorden van Paulus.

Eerst zegt hij: Ik leef niet meer.

En meteen daarna: Ik leef mijn leven hier op aarde in het geloof in de zoon van God.

Ik leef, juist omdat ik niet meer leef!

En van die raadselachtige zin is Christus is het geheim.

Ik leef niet meer, Christus leeft in mij.

Christus leeft in mij!

Over deze zin kun je nadenken, filosoferen, theologiseren, discussiëren ...

Maar je moet er vooral uit *leven*!

Zeg dat maar eens een tijd elke dag tegen jezelf, en de hele dag door:

Christus leeft in mij. Christus! In mij!

Wedden dat je er door verandert!

Als dit tot je door dringt, dat doet wat met je,

met je vreugde, je gedrag, je denken over jezelf, je beleving dat je *christen* bent.

Je bent mens en dus zit je vol met van alles en nog wat.

Teleurstelling en pijn uit het verleden. Stress over vandaag. De verleidingen van elke dag. Zorgen voor morgen.

En toch en juist daarom wil Christus in jou wonen. Heel dichtbij zijn.

Krachtdadig en liefdevol dichtbij. Spreek jezelf maar toe:

Teleurstelling, zorgen, zonden, verleidingen, stress ... jullie zijn niet alleen daarbinnen,

en ik geef jullie niet het laatste woord. Want Christus leeft in mij!

In mij. Dichterbij kan niet. Het is één van de parels van het christelijke geloof.

De nabijheid van God. Hoe nauw God door Jezus Christus aan je verbonden wil zijn.

Ik merk in gesprekken met gereformeerde mensen dat ze juist daarin kunnen groeien.

Er is een sterk besef van Jezus als Redder.

Van Jezus *toen*, lang geleden, toen Hij stierf voor mij.

Er is vaak veel minder besef van Jezus *nu*.

Jezus als Bevrijder. Vriend. Voorbeeld. Jezus die zelfs in jouw leven wil zijn.

De belangrijkste bewoner van je hart.

Ik wil je uitdagen daarin te groeien: Van toen naar nu.

Van *Hij stierf voor mij*, naar *Hij leeft in mij*. Nu. Vandaag.

En hoe dan? Hoe leeft Christus in mij? Door zijn Geest. De heilige Geest.

Kijk maar in hoofdstuk 3.

Paulus schrijft: *U hebt de Geest ontvangen door te geloven.*

God geeft U de Geest omdat u op Jezus vertrouwt.

Of lees Romeinen 8:

*U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u.*

*Iemand die zich laat leiden door de Geest van Christus*

*behoort Christus toe.*

*Als Christus in u leeft, schenkt de Geest u leven.*

Opnieuw een mysterie natuurlijk.

Vader, Zoon en Geest, duidelijk verschillend, en toch één God.

En dan ook nog eens in jouw hart willen wonen.

Onbegrijpelijk. Maar .... is 'onbegrijpelijk' niet precies wat je van God kunt verwachten?!

Het is toch logisch dat God jouw verstand en jouw verwachtingen ver overtreft?!

Ik bid je toe dat je je dit eigen maakt.

Dat je zo persoonlijk en overtuigd leert geloven, leven en spreken als Paulus:

*Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.*

*Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God,*

*die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven.*

Amen