***Zet je in voor de bloei van de stad***

We hebben Pinksteren gevierd een paar weken geleden.

We hebben toen Gods Plan bekeken.

*Efeze 1*

*4In ​Christus​ immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol ​liefde​ ​uitgekozen​ om voor hem ​heilig​ en zuiver te zijn, 5en hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in ​Jezus​ ​Christus​ zijn ​kinderen​ te worden, 6tot eer van de grootheid van Gods ​genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon.[NBV]*

Voordat er nog maar iets bestond, was het al Gods plan dat *door Jezus* wij kinderen van God zouden worden… We zijn vol liefde uitgekozen om heilig en zuiver te zijn. Heilig betekent ‘heel’ of ‘gezond’, hersteld van onze beschadigingen. Het is door Jezus, dat wij weten dat we zijn kinderen zijn.

Jezus, Gods zoon, kwam naar de aarde en liet ons Gods genade zien. Jezus bracht ons terug in Gods gezin. Jezus openbaarde de Vader.

*Efeze 2*

*8Door zijn ​genade​ bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. 10Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in ​Christus​ ​Jezus​ geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.[NBV]*

We zijn Gods kinderen, we erkennen God als onze Vader. We zijn onderweg om ‘heilig en zuiver’ te worden, om ‘heel en gezond’ te worden. We zijn geroepen om de *de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.*

We zijn geroepen om goed te doen, om Zijn Koninkrijk vorm te geven op deze aarde.

*Romeinen 14*

*17want het ​koninkrijk van God​ is geen zaak van eten en drinken, maar van ​gerechtigheid, ​vrede​ en vreugde door de ​heilige​ Geest. [NBV]*

Gerechtigheid, vrede en vreugde zijn kenmerken van God zelf, kenmerken van de Heilige Geest. De goede daden die we mogen doen hebben te maken met gerechtigheid, vrede en vreugde.

Het mooie is, dat God zelf ons hiervoor toerust en kracht geeft. Dat is waar Philip over sprak, twee weken geleden, over onze gaven, onze natuurlijke gaven, maar ook de bovennatuurlijke gaven die de Heilige Geest ons geeft om anderen te dienen. We hoeven niet op ‘eigen kracht’ goed te zijn, maar we kunnen ons steeds opnieuw God vragen ons zijn kracht, wijsheid en gaven te geven die we nodig hebben om anderen te dienen. Om anderen hoop en goede moed te geven.

Elke dag opnieuw mogen we bewust ons leven delen en laten vervullen met de heilige Geest. God zelf voorziet!

God is altijd bij ons. Daar sprak Henk Rothuizen vorige week over. Op deze aarde hebben we te maken met lijden, met verdriet en onrecht.

Ook persoonlijk komt dit op ons pad. Dat is niet Gods wil, maar het onvermijdelijk. Dit is de aarde, het niet de hemel. Er is nu eenmaal kwaad op deze aarde. Wanneer wij lijden, is God er altijd………ALTIJD!

*Romeinen 8*

*35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?*

*……*

*38 Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,*

*39 noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.[HSV]*

Dat even ter inleiding, het geeft je hopelijk een beetje overzicht over wat God tot ons heeft gesproken de afgelopen weken.

Ik wil vandaag inzoomen op de volgende tekst:

*Efeze 2*

*10Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in ​Christus​ ​Jezus​ geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.*

Hoe ziet dat eruit? – *de weg van goede daden…. enz.*

Vroeger dacht ik dat door iets te doen in de kerk, je wandelt op de weg van de goede daden die God heeft bereid. Ik ben daar in de loop der jaren anders over gaan denken.

Het gevaar dreigt dat als we veel bezig zijn binnen de kerk, dat we de voeling met de gewone wereld verliezen. We kunnen gaan leven in een subcultuur. Een bubble. We kunnen gaan denken in termen van wij en zij. We kunnen ons gaan afzetten tegen die verschrikkelijke wetteloze buitenwereld.

Het is voor mij steeds duidelijker geworden dat onze opdracht als gelovige zowel binnen als buiten de kerk ligt. We mogen Gods koninkrijk van vrede, gerechtigheid en vreugde zowel binnen als buiten de kerk brengen. We zijn, net als Jezus, niet geroepen om te oordelen, maar om mensen lief te hebben en uit te nodigen voor een leven samen met God, een leven in vrijheid.

Ik wil je vandaag meenemen naar het jaar 586 v. C.

Het volk is Israel is in Ballingschap, in Babel. Het wordt omringd door een vijandig volk en het moet leven in een vijandige cultuur. En zoals je zult begrijpen, is er een enorm verlangen bij het volk om terug te gaan naar hun eigen land, naar het land dat door God aan hun voorvaderen is gegeven, het land Kanaan, naar Jeruzalem. De leiders van het volk zijn bij elkaar in de tempel en de profeet Chananja profeteert:

*Jeremia 28*

*2‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Ik ga het ​juk​ van de ​koning​ van Babylonië breken. 3Binnen twee jaar zal ik alle kostbaarheden uit de tempel van de HEER, die ​koning​ ​Nebukadnessar​ heeft meegevoerd naar Babel, naar Jeruzalem terugbrengen. 4Ik zal ook ​koning​ Jechonja, de zoon van Jojakim, en alle ballingen uit Juda die naar Babel zijn gevoerd, naar Jeruzalem terugbrengen – spreekt de HEER. Want ik ga het ​juk​ van de ​koning​ van Babylonië breken.’*

Ik denk dat de aanwezigen blij werden van deze profetie.

Terug naar het eigen land, terug naar Jeruzalem, terug naar alles wat vertrouwd is. Weg uit dit wetteloze, vijandige land. En binnen twee jaar nog wel. *‘We kunnen onze koffers al weer gaan inpakken…’*

*--Ik heb een paar keer meegemaakt in mijn leven dat ik wist dat ik ging verhuizen. En dat deed iets met me. Zodra ik wist dat ik toch zou verhuizen, had ik ook veel minder zin om relaties te onderhouden met de buurt. En al helemaal geen motivatie om nieuwe relaties aan te gaan. We gaan toch weg. Waar hier nog investeren. Mijn hoofd zat al bij de toekomst, en was niet meer in het heden.--*

Dan, een korte periode later komt er brief uit Jeruzalem van de profeet Jeremia. Het gezag van Jeremia was onbetwist. Als Jeremia profeteerde, dan wist je dat het van God was. Maar wat zegt Jeremia?

*Jeremia 29*

*4‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: 5Bouw ​huizen​ en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, 6ga ​huwelijken​ aan en verwek zonen en dochters, zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. 7Bid​ tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.*

*8Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Laat je niet misleiden door je ​profeten​ en waarzeggers. Hecht geen geloof aan hun dromen; ze dromen slechts wat jullie wensen. 9Wat ze jullie in mijn naam profeteren zijn leugens. Ik heb hen niet gezonden – spreekt de HEER.*

*10Dit zegt de HEER: Als er in Babel zeventig jaar voorbij zijn, zal ik naar jullie omzien. Dan zal ik mijn ​belofte​ gestand doen door jullie naar Jeruzalem te laten terugkeren. 11Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.*

Dat is een heel andere boodschap! Niet uit de koffer leven en hopen op een spoedig vertrek. Niet mopperen op al het slechte van de omringende cultuur.

Niet bidden voor een spoedig vertrek.

Nee het advies is:

*-bid voor de stad*

*-zet je in voor haar bloei*

*-want de bloei van de stad is ook jullie bloei*

Neem deel aan het leven! Want *‘Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk’*

Het volk wordt opgeroepen de stad waarin ze wonen tot bloei te brengen.

Wat een ander perspectief is dat!! Niet in je eigen subcultuur blijven, maar de omringende cultuur beïnvloeden met leven. Geen toeschouwer zijn, maar deelnemen!

Wat een prachtig beeld is dat van kerk-zijn. We zijn geen kerk om een ‘kleine gesloten ideale samenleving’ te bouwen, onze christelijke bubbel. Bovendien blijkt die christelijke bubbel dan te gaan stinken.

Zelfgerichtheid is een gevolg van de zondeval. Het is geen kenmerk van Gods koninkrijk! Het Leven is pas echt leven als we het uitdelen. Liefde is pas liefde als we het aan een ander schenken. Genade is pas genade als we het in de praktijk uitdelen.

Jezus zei:

*Johannes 7*

*38“Rivieren van levend water zullen stromen uit het ​hart​ van wie in mij gelooft,”*

Het leven stroomt altijd ergens heen. En Jeremia’s oproep is ‘*om je in te zetten voor de bloei van de stad, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.’*

Wat een inspirerende oproep is dat. We zijn geroepen om ons in te zetten voor onze samenleving. We zijn geroepen om de samenleving tot bloei te brengen.

Het is een oproep tot deelname.

*Efeze 2*

*10Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in ​Christus​ ​Jezus​ geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.*

We zijn allemaal verschillend, we hebben verschillende talenten. Maar voor ons allemaal geldt de oproep tot deelname. Wat geweldig dat sommigen van ons in het onderwijs werken, wat geweldig dat sommigen van ons in het bedrijfsleven werken. En soms hebben we een positie van *grote invloed*, en soms lijkt het of we *weinig invloed* hebben. Sommigen van ons werken in de gezondheidszorg. Wat geweldig dat jullie er zijn voor mensen, als ze op hun kwetsbaarst zijn.

Sommigen hebben geen betaalde baan maar verrichten vrijwilligerswerk, in een zorginstelling of anderszins. Wat geweldig! Sommigen van jullie passen op de kleinkinderen. Wat een geweldige ‘weg die die God heeft bereid’ voor jullie!

En ik hoop dat we allemaal *‘bidden voor de stad’.* Door te bidden, met compassie, uit liefde voor de mensen, verbinden we ons met Gods verlangen.

Gods verlangen is dat *‘de stad tot bloei komt.’*

Jonge mensen, droom grote dromen! Oudere mensen…….doe dat ook!

Ga niet in de christelijke bubbel zitten wachten tot de Heer terugkomt.

*Zet je in voor de bloei van de stad, want de bloei van de stad is ook jullie bloei.*

We zijn niet geroepen om vanaf de zijlijn commentaar te leveren op hoe slecht alles gaat. Dat is niet onze roeping.

We zijn geroepen zegt Jezus om smaak te brengen. We zijn het zout der aarde.

Een klein beetje zout, geeft smaak aan het hele gerecht. We mogen beïnvloeden.

We zijn geroepen om deel te nemen, om deze aarde te beheren, om grote dromen te dromen. Doe jij mee?

*Jeremia 29*

*11Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.*

AMEN