20 november 2022 – Openbaring 14:13 – ds Rutger Heij

Leven na de dood

In een samenleving met een gesloten wereldbeeld leven wij onder een open hemel. Dat maakt dat wij anders omgaan met dood en begraven. Vandaag gedenken we hen uit ons midden die in het afgelopen jaar overleden zijn. Dat blijft pijnlijk. Rouw ontregelt en verandert je. Maar als christenen hebben we troost. Als christenen geloven we in het leven na de dood. Wij hoeven niet ‘te treuren zoals zij die geen hoop hebben’ (1 Tessalonicenzen 4:13). In onze samenleving geldt de dood als de natuurlijke afsluiting van het leven. Dit soort gedachten sluipt ook zomaar bij ons naar binnen. Je ziet ook geen verschil tussen hen die in geloof sterven en zij die ongelovig sterven. Beiden zijn dood en beiden worden begraven.

Daarom opent Jezus de hemel boven ons en mogen we met Johannes een blik naar binnen slaan. Johannes hoort ook een stem: ‘Gelukkig zijn zij die sterven in verbondenheid met de Heer, vanaf nu.’ Dat bemoedigt. Zij die in geloof gestorven zijn, zijn daar dus. En ze zijn gelukkig. Het geluk is niet dat je sterft maar dat je in geloof sterft. Sterven blijft een pijnlijk proces dat niet bij Gods goede schepping hoorde (Romeinen 5:12, 1 Korintiërs 15:26). De boodschap van Openbaring 14:13 is: de dood maakt wat jij geloofde waar. Je ontvangt waar je voor leefde. Voor de vervolgde christenen van toen was dat rust: ‘zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.’

Het omgekeerde geldt hen die ongelovig sterven (vers 11). Wij denken liever niet na over de hel. Het punt in Openbaring 14 is, is er wel een hemel en een hel? Je ziet geen verschil tussen hen die in geloof sterven en zij die ongelovig sterven. Maar gelovigen houden niet voor niets vol. Dat wordt concreet op het moment van het sterven. Dan vindt een bijzondere omdraaiing plaats: opgejaagde christenen krijgen eindelijk rust, maar zij die niet in Jezus geloofden krijgen na hun dood geen rust. Denk aan hoe dat gaat in het verhaal van Lazarus (Lucas 16:19-31). Die omdraaiing is er ook nu als christenen sterven. In onze samenleving is het algemene idee: er is geen leven na de dood. Maar bij het sterven krijg je als gelovige gelijk: er is wel leven na de dood. Laat dat je bemoedigen. Wij hebben te maken met het blijvend wegvallen van geliefden door de dood. Maar het sterven van gelovigen draait de zaken om, op hetzelfde moment worden ze intens gelukkig.

Gaan wij als christenen anders met de dood om dan niet christenen? In onze samenleving geloven velen niet in het leven na de dood, dat zie je terug in de visie op het leven: je moet er uit halen wat er in zit. Bij christenen zit soms diezelfde trek. Dat verraadt hoe je denkt over het leven na de dood. Is dat leven ons meer waard dan het leven hier op aarde? Vanuit die houding zijn mensen om hun geloof gestorven. Hoe mensen tegen de dood aankijken bepaalt hoe ze in het leven staan, maar het omgekeerde is ook waar, als jij gelooft in het leven na de dood dan verandert dat toch je kijk op het leven nu? Het sterven van een gelovige en een ongelovige ziet er hetzelfde uit, daarom moet juist het leven het verschil maken. Als het leven na de dood je alles waard is, moet het leven hier op aarde daarop gericht zijn. Jezus heeft laten zien dat je kunt leven en sterven voor de hemel (Lucas 23:46).

Concreet, blijf in de open hemel kijken. Wie in de hemel kijkt ziet dat wat wij verwachten nog steeds de werkelijkheid is. Verder, blijf volhouden. Kies ervoor om energie te steken in je geloof. Blijf bedenken dat op het moment van je sterven waar wordt waar jij in gelooft. Tot slot, blijf getuigen van het leven na de dood. Vertel van de hoop die in je is (1 Petrus 3:15).