**Heel het leven**Johannes 2:1- 11 *Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze. 9En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.*

Dit is een Brabants nogal katholiek verhaal: Een **feest** en dan ook nog eens met **Maria** in een hoofdrol. **Feesten** – daar hield ik hield me als braaf gereformeerd jongetje verre van – zeker als de alcohol rijkelijk vloeide. Tot ik Jeanne ontmoette. Toen werd mijn protestantse water katholieke wijn. Toen ging ik **dansen**. Ik werd een hele man. Eigenlijk net zoals de protestantse Willem Alexander toen hij de katholieke Maxima ontmoette.

Ik wordt steeds katholieker: voel me thuis in **Brabant**, werk op een katholieke **universiteit**, houd steeds meer van **feesten** en heb een **seizoenkaar**t bij NAC –Ben steeds meer van katholieken gaan houden, zelfs van de **paus.** En onze voorganger Hans van der Meulen is vandaag in … **Rome**.

**Het bourgondische bijbel** verhaal dat we net hebben gelezen is mijn bijbel verhaal. Het heeft een ongelofelijke **diepte.** Johannes schrijft dat dit het **eerste** wonderteken van Jezus was. Het Griekse woord voor eerste betekent eigenlijk het **beginsel,** het principe, achter alle tekenen. Dit verhaal is de **beginsel verklaring** van Jezus in het Johannes evangelie – net zoals de Bergrede de **regeringsverklaring** van Jezus is in het Mattheus en Lucas evangelie.

Wijn symboliseert **vreugde**. En daar draait de bijbel om: vreugde over het **leven** dat God geschapen heeft: de **adem** in onze stoffelijke lichamen (aarden vaten). God is **liefde**: Hij houdt van leven. **Leven** is **verbinding** en **verbinding** geeft **vreugde.**

**Eén** liefdesverhaal staat centraal in de bijbel: God als **prins** die het hart van Zijn **prinses** – de mensheid –verovert. De romanticus Johannes begint zijn evangelie met een **bruiloft** want het gaat hem om het liefdesverhaal tussen **bruidegom Jezus** en Zijn **bruid – de kerk**. De bruiloft van **Jezus** zelf is de diepere laag onder dit verhaal. Zie schilderijen van bruid en bruidegom.

We hebben anderhalf jaar ook een bruiloft gevierd tussen Gracia Murris en mijn zoon Arie. Hun huwelijk staat **model** voor het **leven** – voor **verbinding** – voor **vreugde**.   
(1) Bruidegom Arie neemt initiatief door Gracia **helemaal** te omarmen.   
(2) De bruid – Gracia – vertrouwt zich **helemaal** toe aan Arie’s liefde. Ze krijgt een nieuwe naam: Gracia Bovenberg   
(3) Arie en Gracia delen hun liefde met anderen. 1+1=3 Er is inmiddels gezinsuitbreiding**: Boaz Bovenberg**.   
Het beeld van het koninkrijk van Bovenberg voor het koninkrijk van God – dat is het koninkrijk van het leven is slechts een **mode**l. Een model moet je altijd serieus nemen maar ook niet **te** serieus.

Drie punten van de preek:  
(1) **De bruidegom** omarmt zijn **hele** bruid.   
(2) **de bruid** vertrouwt zich **helemaal** toe   
(3) samen omarmen ze het **hele** leven. Zo scheppen, vieren en herstellen ze **leven**. Ze zijn co-creators.   
In de relationele taal van onze gemeente: (1) **Intimiteit.** (2) **Identiteit**. (3) **Autoriteit**. Zelf zie ik dit als een **opwaartse spiraal** ipv een 3-staps procedure want autoriteit resulteert weer in intimiteit (daarover meer later).

**Deel 1: Intimiteit**

*Bruid als aarde voor de bruidegom*   
God schept de mens als de **Bruid** voor Zijn Zoon *–* om **samen** met Hem **het** levente vieren. Dit door God’s koninkrijk te vestigen op aarde: een bestuur van liefde voor het leven*.* De mens is de vruchtbare **aarde** waarin Jezus de schepping tot bloei kan brengen. Wij zijn de aarde voor de **boom van het leven**.

*Bruid gaat vreemd*Maar voordat die boom in onze aarde kan opgroeien, verleid de aanklager ons te eten van een **andere** boom: de boom van **goed** en **kwaad**. Daardoor gaan we twijfelen of onze Schepper en dus ook of Zijn schepping wel **helemaal** goed is. Daardoor gaan we ook gaan twijfelen aan onszelf. En omdat we **vreemd** zijn gegaan denken we dat God **boos** op ons is. Ons hart gaat op **slot** voor onze bruidegom. De bruiloft die de schepping tot bloei had moeten brengen wordt afgeblazen. **De wijn is op.**

*Bruidegom onderneemt actie* …  
Maar Jezus gaat in zijn liefdesverdriet niet bij de pakken neerzitten. Als Zijn bruid **volwassen** genoeg is om Hem te herkennen gaat Hij haar bevrijden.   
  
*…want is smoorverliefde op hele bruid*Hij **blijft** smoorverliefd op ons. God blijft geloven in Zijn **hele** schepping en de **hele** mensheid. Jezus gelooft in zijn **hele** bruid – dus ook in **jou** en **mij. En** dan niet alleen van onze **goede** helft. Dat laatste maakt de **aanklager** ons wijs. Hij vertelt ons dat we ons eerst moeten **reinigen** voordat de bruidegom ons aantrekkelijk vindt.

*Kruis: bruidegom omarmt bruid met huid en haar*Dat denken in **goed** en **kwaad** en van waardevol en waardeloos is een **leugen**. Onze bruidegom houdt van de **hele** bruid, **inclusief** haar onhebbelijkheden. Het **kruis** maakt dat volstrekt duidelijk. Zelfs als wij ons als mensheid van onze slechtste kant laten zien door de Schepper aan het kruis te nagelen **omarmt** onze bruidegom ons. *Jezus omarmt ons op het kruis niet voor 50 %, niet 92 %, nee 100 %.*

**Deel 2: Identiteit**

*Tweede stap: lam verovert vertrouwen*   
De tweede, beslissende stap. De prins verovert *het hart van* zijn prinses. Op het kruis **omarmt** het lam zijn bruid letterlijk met **huid** en haar. Die **intimiteit heelt** ons als bruid van ons wantrouwen. Het **kruis** is de sleutel tot ons hart. Niet het **reinigingswater** van de wet wast ons schoon en heelt ons, maar het **bloed** het lam. Dat is een diepere betekenis van het (reinigings)**water** dat **wijn** wordt.

*…en blijkt leeuw*   
En kijk naar Petra’s schilderij: het **lam** blijkt een **leeuw**. De bruidegom staat op uit de dood. Het hart van de bruid is geopend **èn** de bruidegom leeft. De bruiloft is dus on! Friezen onder ons: **It goat oan**. Mijn taal: ‘Bring it on. Let’s party!

*Geest als persoonlijke liefdesbrief van onze bruidegom*Op een **persoonlijk** niveau mogen we de intimiteit met Jezus ook ervaren door de **Geest**: dat is Jezus’ persoonlijke liefdesbrief aan ons. De Geest spreekt tot onze geest. De **duif** als symbool van Heilige Geest (in de eerste van de four squares).

*Persoonlijke overgave*   
Vervolgens mogen wij ons over geven aan Jezus: onze geest maakt **verbinding** met Zijn Geest. Die overgave is het symbool (tweede square) van het **kruis.** Ik mag mijzelf **verloochenen** door niet langer alleen te vertrouwen op **mijzelf**. Zie de recente preek van Hans. Ik hoef niet alles te **controleren** of te **begrijpen** maar mag gaan **vertrouwen** op mijn Heer. Deze hechting aan Christus lijkt verlies aan **autonomie** en **controle** maar brengt juist **vrijheid.**

*Genezing*Naarmate ik mijn Here Jezus meer **geheel** leer vertrouwen en Hem mij **helemaal** laten omarmen, brengt dat **genezing**. Vandaar de beker van genezing (derde square). **Jezus** zet de **pijn** en **angst** als gevolg van onze gebrokenheid langzaam om in nieuwe levens**vreugde. Het w**ater -- symbool van tranen, chaos en verdriet – in onze levensbeker wordt geleidelijk **wijn** – symbool van **diepe, doorleefde** vreugde.

*Koningschap*Jezus krijgt zo **autoriteit** over mijn leven. Hij wordt **koning** in mijn hart -- niet door kracht of geweld maar vanwege ons groeiende **vertrouwen** in zijn **krachtige** **liefde.** Dat is zijn regeringsvorm. Zie de kroon als vierde square.

*Omarm hele innerlijke werkelijkheid: Lans als voorbeeld*    
Je mag mezelf **helemaal** leren kennen en omarmen -- inclusief de **verwondingen** die je hebt opgelopen in het leven. Je mag je **hele** innerlijke werkelijkheid omarmen. Zelf worstel ik met **angst, onzekerheid en twijfel** – de andere kant van mijn **talenten** (precisie, streven naar excellentie, gevoeligheid). En laten ik het niet mooier maken dan het is: onzekerheid en twijfel voelen nog steeds **niet** fijn. Maar ze **regeren** mijn leven steeds **minde**r. Dat is de paradox van het kruis: door me zelf **helemaal** te laten omarmen – inclusief mijn **onzekerheid** – verliezen deze **schaduwzijden** geleidelijk hun regeringskracht over mijn leven.

*Water als chaos*  
In de bijbel staan grote oppervlakten **water** – zoals de zee – voor **chaos** die **angst** aanjaagt. Ik mag al mijn **wate**r – al mijn **innerlijke chaos** – aan Jezus geven door me **helemaal** door Hem te laten omarmen. Zo verandert de chaos van mijn water geleidelijk in de wijn van een diepe vrede. De golven gaan liggen. Want het geloof van Jezus in mij – de vreugde van de Heer over mij -- wordt mijn **anker**.

*Omarm ook externe omstandigheden*We mogen niet alleen onze hele **innerlijke werkelijkheid** omarmen maar ook onze **externe** omstandigheden. De bijbel zegt dat “**alles** draagt bij aan het goede voor wie God liefhebben.” Dus niet de helft, niet 95 % maar **100 %**. Wij mogen het **hele** leven omarmen -- ook al komt niet alles van de Heer. Want we vertrouwen er op dat onze Heer – onze leeuw-- van ons vaak chaotische leven chocola kan maken. (van water wijn)

Zelfs de omstandigheden die wij **kwaad** vinden kan Hij doen bijdragen aan het **goede**. Misschien kennen jullie de gelijkenis waarin een vijand onkruid zaait tussen het graan van een landheer (Mat 13:24-30). Het punt is – en dat wisten de toehoorders van Jezus in de tijd -- dat onkruid nauwelijks te onderscheiden was van het graan. Dat veranderde pas als het graan oud genoeg was om het te oogsten. Dus het gevaar van het wieden van onkruid was dat je met het onkruid ook het graan mee nam. Daarom zegt Jezus dat we het graan en onkruid samen moeten laten opgroeien tot aan de oogst. Dan zal Jezus de engelen vragen de tarwe oogsten en het onkruid verwijderen.

De les van deze parabel is dat wij niet goed geëquipeerd zijn te oordelen. **Het oordeel** mogen we overlaten aan God en Zijn engelen (de maaiers). Onze taak als lichaam van Christus is de wereld te **omarmen** in plaats de wereld te veroordelen. Onze oordeel is: de Schepper is goed en daarom zijn jullie **waardevol**. Laten we blij zijn met deze verdeling van verantwoordelijkheden!   
  
**Deel 3. AUTORITEIT**

Nu de derde, **laatste** stap. Als we onze bruidegom **vertrouwen**, durven we uit onze spelonk te komen (preek Piet Brinksma ). Dan gaan we als **bruid** in onze autoriteit staan als **mede-scheppers**. In bijbelse taal is dat de bediening van **verzoening** of te wel het **creëren, herstellen, koesteren en vieren** van relaties – van verbindingen. We mogen terrein veroveren voor het leven.   
  
*Maria als bruid in haar autoriteit*   
Maria is co-creator in Kana. Zij staat in het verhaal voor de gevoelige bruid. Zij **initieert** zelfs het wonder. Zij ziet de gebrokenheid van de schepping: de wijn is op. Ze **pleit** voor de gebroken mensheid. Dat mogen wij als lichaam van ook doen – net zoals Jezus dat doet in de hemel (Rom 8:34).   
  
*Omkering zondeval*   
Er zit een hele **diepe** laag in dit verhaal. We zien de **omkering** van de zondeval. Maria is als het zware de ‘tweede Eva.’ Ze zet Jezus als tweede Adam niet aan tot zonde maar brengt Hem naar zijn bestemming. Maria doet precies het **omgekeerde** van Eva: ze eet van de boom **des levens** in plaats van de boom van **goed** en **kwaad.**

*Maria baart twee maal het lichaam van Christus*    
Maria is letterlijk en figuurlijk de **vruchtbare aarde** waarin de **boom van het leven** -- het lichaam van Christus -- groeit. Als Jezus’ moeder heeft zij het **stoffelijke** lichaam van Jezus gebaard. En in Kana brengt ze samen met Jezus het **geestelijk**e lichaam van Christus – de kerk -- ter wereld. Want haar geloof – haar vruchtbare aarde -- maakt het wonder mogelijk waardoor de discipelen gaan geloven. Maria baarde dus **twee keer** het lichaam van Christus. Je zou er **bijna** katholiek van worden.   
{**bijna** want ik ga Maria echt niet aanbidden} {en ook feministisch (knipoog): een vrouw speelt nu geen hoofdvol bij ongeluk maar herstel.}

**Heel het leven: 4x   
Heel het leven!** Wij mogen als lichaam van Christus **al** het leven omarmen – ook (of juist) onze **vijanden** en de mensen die ons afwijzen of pesten omarmen (dat komt niet van God maar kan hij wel gebruiken). Paulus zegt: *Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in* ***in beledigingen,*** *nood, vervolging en ellende.* **Juist** als we afgewezen worden of pijn lijden, is dat een kans om **heling** te brengen. Het kruis laat dat zien. Je **vijand** omarmen kan harten ontsluiten en tot **verbinding** en **genezing** leiden. Wat een **troost** dat onze bruidegom water (**ellende**) in wijn (vreugde) kan veranderen.

**Heel het leven!** Ook je grootste **tegenslagen en mislukkingen**, kan Jezus gebruiken voor verbinding. Onze kwetsbaarheid en onze beperkingen zijn misschien wel onze grootste **kracht**. Ze kunnen ons namelijk stimuleren om **verbinding** te zoeken en niet langer **alleen** op onszelf te vertrouwen.   
***In mijn zwakheid ben ik sterk (2 Kor 12).*** Neem bijvoorbeeld mijn onzekerheid en angst. Dat water kan tot verbinding leiden, als ik het eerst leer **benoemen** en er vervolgens **verantwoordelijkheid** voor neem – bijvoorbeeld door mijn kwetsbaarheid te **delen** met broers en zussen. Ik giet mijn water – mijn chaos – dan in de **aarden vaten** van het aardse lichaam van Christus. Door mijn broers en zussen kan Jezus er dan wijn van maken.

**Heel het leven!** Al de e**llende** die op ons pad komt. Zonder Jezus resulteert **lijden** in **dood** en **verderf**. Dat is de waarde vijand op uit is. Maar in verbinding met Jezus kan chaos (water) vreugdevolle verbinding (wijn) worden. Dan is lijden niet **zinloos**. Als wij Hem ons water geven kan Hij **water** in **wijn** veranderen. We zijn dan **meer** dan overwinnaars. Wat een troost: zelfs in **verlies** kunnen we **winnen**! {*Voorbeeld: Rudy en Esther Valenteyn. Wat een kracht mocht in ervaren te midden van al hun ellende. Zij zijn meer dan overwinnaars}*

**Heel het leven!** We mogen ook **alle** mensen omarmen. Niet alleen de mensen in onze groep. Op een heel diep, mysterieus niveau zijn we **als mensheid** één. *Matt 25:40: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.* Christus is alles in **allen** (Kol 1:17: Kol 3:13).Via Jezus zijn we allemaal met elkaar verbonden. Elk ander mens is een beslagen, wazige (*of gebroken*) spiegel van onze geliefde bruidegom. “*Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben.(1 Cor 13)”*

Het beste heeft God voor het laatste bewaard (vgl Joh 2:10). Maar ook **hier en nu** zijn we al zo rijk gezegend. Wij mogen ons bewust zijn van het mysterie achter het leven: van het **volle** evangelie. God heeft zich in Christus heeft verzoend met de **hele** wereld (2 Kor 5: 19 en Rom 5: 18 en 19). Dus niet met 50 % van de wereld of 99.8 % maar met **100 %**. En **wij** mogen dit goede nieuws brengen. *Het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen (dwz de kerk; gelovigen; bruid; LB) onthuld is. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor* ***alle*** *volken: Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. (Kol 1:26 en 27).*

De **Heilige Geest** – zijn **liefdesbrief** voor de wereld -- geeft ons **het bewustzijn** dat God door Jezus de **hele** wereld met zich heeft verzoend. Dat Jezus alles in allen is. Dat Hij in **iedereen** leeft en **iedereen** omarmt. Ondanks ieders gebrokenheid herkennen we dus in **elk** mens iets goddelijks – niet in 96 % van de mensen maar 100 %. In **elk** mens herkennen we onze bruidegom. Kijk is naar je buurvrouw of buurman, dwz je **naaste**. In die wazige, gebroken spiegel zie je je bruidegom. Daarom mogen we van elkaar houden. Jezus zegt niet voor niets (in Joh 15): ***Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven: heb elkaar lief!***

**Daarom ook is het zo’n feest om te geven**. Want daarmee zoeken we de verbinding met onze diepste, meest intieme kern: Jezus **in ons**. Als we onze **naaste** liefhebben, zijn we **intiem** met onze bruidegom. Dan houden we dus van het **intiemste** in onszelf. In de **naaste** omarmen we onze **diepste** kern. Door te geven omarmen we dus ook **onszelf** (vgl ‘We are the children’ ‘We are saving our own lives’,   
<https://www.youtube.com/watch?v=I04FcfIVtcU>  
ook Eph 5:28-30).

Daarom ook is het grote gebod (vgl Mat 22:37-39) ‘Heb de Heer, uw God, lief’ **gelijk** aan ‘heb uw naaste lief als uzelf.’ In onze **naaste** hebben we zowel **onszelf** als **God** lief. Het is regering van het koninkrijk van **ons** (onzienlijke God, naaste, en ‘self’). Want iemand kan onmogelijk God, die hij nooit gezien heeft, liefhebben als hij de ander, die hij wel ziet, niet liefheeft. (1 Joh 4: 20)  
  
Bij **Iris’ getuigenis** vorige week voelde een overweldigende **vreugde** opwellen in mijn binnenste. Want ik zag **Jezus** in haar. Daardoor kwam ik dicht bij Jezus in **mij.** Hij sprong op van vreugde en **omarmde** mij. Die intimiteit (‘gemeenschap’ vgl Eph 5: 32) bracht mij **genezing.** **Water** werd wijn. Diep in mijn **hart** ervoer ik: mijn Bruidegom **leeft** en houdt van Zijn **hele** bruid. De bruiloft **goat oan.**

4. Samen heel het leven omarmen maakt heel

1. Onze bruidegom Jezus is **smoorverliefd**. Hij omarmt je **helemaal** (voor de volle 100 %) – met huid en haar – dus **intiem.**  2. Als we onze bruidegom **vertrouwen** en Hem ons intieme **hart** geven, krijgen we een nieuwe **identiteit** (net zoals Gracia een nieuwe naam krijgt). Door Jezus (als de weg, de waarheid en **het leven**, Joh 14:6) te vertrouwen, mogen we onszelf en onze hele innerlijke werkelijkheid **helemaal** (voor de volle 100 %) omarmen en laten omarmen. Daardoor **genezen** we. We worden **heel.**   
3. We mogen het **hele** leven omarmen. Dus **alle** mensen – ook (of vooral) onze vijanden en degenen die buiten onze groep vallen (Moslims, ongelovigen) -- en **alle** externe omstandigheden: voorspoed en tegenspoed.

Het leven is een opleiding – een **reis.** Vandaar dat intimiteit-identiteit-autoriteit een (opwaartse) dynamische **spiraal** is en geen drie-staps procedure. Wacht niet met uit je spelonk komen tot je perfect ben. Je leert met vallen en opstaan. Door met Jezus samen te **werken** groeit intimiteit en identiteit.

**Heel** hetleven omarmen – inclusief je zwakheden, je vijanden, de onaangepaste mensen, ellende en tegenspoed -- gaat in tegen onze **automatismen**. Dat kunnen we **niet** alleen – daarvoor is het leven te **zwaar** en te **gebroken**. Maar onze Heer leeft! Onze bruidegom en **heelmeester** Jezus leeft in ons. Bovendien omringt Hij ons met Zijn lichaam: jouw broers en zussen. Dat zijn aarden vaten waarin Jezus met Zijn Geest ook woont (2 Kor 4:7). Jezus woont dus door de Geest **in** ons en **naast** ons. Zoek **verbinding** – relatie -- met Hem in je eigen **hart** en met Hem in zijn aardse lichaam: je broers en zussen. Vul elkaar met **water** tot de rand -- zowel met kwetsbaarheden (chaos) als talenten (liefde) – en nodig Jezus uit om er wijn –goddelijke **troost** en **vreugd**e --van te maken.   
  
**Suggesties voor vragen tbv huisgroepen (maak selectie):**   
1. Wat was jouw geestelijke reis? Welke religieuze opvoeding etc. Hoe is jou Godsbeeld en mensbeeld in de loop der jaren geëvalueerd? Hoe heeft de relatie met Jezus zich ontwikkelt?   
2. Welke betekenis heeft de reformatie voor jou? Wat voel jij 500 jaar na de reformatie bij katholieken en protestanten? Katholiek betekent ook ‘universeel’. Hoe voel jij je bij ‘een katholieke protestante gemeente’?   
3. Hoe zou je Jefta karakteriseren? Hoe voel jij je in Jefta? Wat maakt Jefta speciaal? Wat ontvang je en kun je brengen?   
4. Kun jij innerlijke vreugden of innerlijke chaos (‘water’) delen met anderen in de huisgroep? Zoek de verbinding. Breng het samen bij God.   
5. Hoe voelt het om ‘het hele leven te omarmen’? Wie of wat is moeilijk voor jou om te omarmen? Waar ervaar je genezing (heling)? Bidt voor elkaar.   
6. Wat sprak je persoonlijk aan in de preek? Hoe zou je er door kunnen veranderen? Wat vindt je moeilijk te ontvangen uit de preek? Bidt voor elkaar.