15 augustus 2021 – Openbaring 22:2 – ds Rutger Heij

De grote zomer

In Lb 747 gaat het over de grote zomer. Wij hebben het liever over de grote vakantie. Dan valt de druk even weg, het tempo gaat omlaag en we proberen rust te vinden. In het lied is de zomer een beeld voor de eeuwigheid. Waar komt die vergelijking vandaan? Waarom heeft Lb 747 het over ‘groene eeuwigheid’? Ik denk dat het iets te maken heeft met de levensboom van Openbaring 22:2 (je zou ook kunnen denken aan Matteüs 24:32).

De betekenis van de levensboom is: eeuwig leven is eeuwig gevoed worden door God. Op de nieuwe hemel en aarde ben je eeuwig afhankelijk van God. Je ziet het ook op andere punten: in het nieuwe Jeruzalem is God het licht en er stroomt een rivier uit de troon van God en Jezus met kristalhelder (drink)water (Psalm 46). Het totaalplaatje van de nieuwe hemel en aarde is dat je daar leeft in eeuwige afhankelijkheid van God. Denk bij de nieuwe hemel en aarde niet aan een plaats maar aan een persoon (Filippenzen 1:23).

Vaak willen wij vooral weten hoe het in de hemel is. Dan ben je nog steeds bezig met wat jij wil, terwijl God in het boek Openbaring nou juist laat zien wat Hij wil, zijn plannen, beloften en idealen. Zijn plan is de hemel op aarde (de blauwe lucht en de aarde met zijn gele zand vormen samen groen). Zijn belofte is eeuwig leven voor mens en dier. Zijn ideaal is zegen voor ieder (Openbaring 22:3). Laat je meenemen in wat God wil.

Maar heeft de mens in de hemel geen eeuwig leven in zichzelf? Ik denk het niet. Denk aan de eerste levensboom (Genesis 2:9). Het lijkt erop dat het eten van de levensboom nodig was om in leven te blijven. Na de zondeval moeten Adam en Eva het paradijs verlaten: ‘Toen dacht God, de HEER: (…) Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven’ (vers 22). Overigens is dat genade, je zult maar eeuwig moeten leven zonder God.

Zij die op de nieuwe hemel en aarde leven krijgen weer toegang tot de levensboom. Dit betekent dat het leven permanent door God gegeven moet worden. Er is geen eeuwig leven los van God. Bij Lewis in de Narniakronieken leidt het plukken van de vrucht van de levensboom zonder toestemming tot een vloek, pluk je diezelfde vrucht met toestemming dan leidt het eten tot zegen en leven. Wij hebben een dubbele houding als het gaat over afhankelijkheid en zorgen voor onszelf. Aan de ene kant is het heerlijk wanneer een ander voor je zorgt, tegelijk geldt: wie durft zich helemaal toe te vertrouwen aan een ander? Toch is dat laatste de kern: eeuwig leven is eeuwig gevoed worden door God. Zo heft Hij de vloek op (2 Tessalonicenzen 3:10). Op de nieuwe hemel en aarde wacht je op wat God je geeft, in diep vertrouwen dat Hij het je geeft.

Wie niet op God wil vertrouwen blijft zitten met de vloek. Je moet voor jezelf zorgen, wat verkeerd afloopt. God wil door ons vertrouwd worden. Het bevrijdende is, Hij weet wat goed voor ons is. Wij zouden graag eeuwig leven in onszelf willen hebben, zodat we in de hemel lekker onze gang kunnen gaan zonder God. Daar wordt geen mens gelukkig van. God weet wat goed voor ons is: eeuwig leven uit zijn hand. Daar word je gelukkig van. Soms zie je er al iets van: Gods verrassende zorg is beter dan onze eigen planning en inzet. Word nu al gelukkig door dag in dag uit te vertrouwen op Gods eeuwige zorg.