Welkom door Martin Schooten

Opening door ds. W. Pieters

* Zingen: psalm 95: 1 en 4
* Lezen: Johannes 1: 29-52

**Lezing - Naastenliefde**

Thema van de lezing: vers 43 “*en hij (Andreas) leidde hem (Simon) tot Jezus*”.

Liefde tot ouders, broers/zussen is natuurlijk. Je neemt het voor elkaar op. Totdat… de ander voortdurend maar vervelende dingen tegen je doet.

Vanavond zal het gaan over de daad van Andreas: “Hij leidde zijn broer tot Jezus”.

Welke plicht heb jij in het licht van naastenliefde? Niet alleen tegenover familieleden, maar tegenover iedereen die je naaste is.

Naaste = in de eerste plaats mensen die dicht bij je staan (familie)

Liefde =

* Positief geformuleerd: de ander graag willen helpen, de ander graag blij/gelukkig willen zien.
* Negatief geformuleerd: de ander geen schade/verdriet te willen doen

Positief geformuleerd

Iedereen heeft een eigen definitie van woorden zoals ‘geluk’, ‘liefde’ etc. De visie van ongelovige mensen hierover verschilt vaak van jou als christen.

Wat is jouw geluk? Is dat voor jou (ook): ‘tot Jezus worden geleid?’

Doel van de brief van Johannes is dat hij Jezus mag verkondigen en dat hij daarmee mensen tot Hem mag leiden.

Jij hebt een eigen taak binnen het gezin waar je opgroeit. Waar praat jij over met je familie, hoe gedraag jij je, ben jij een voorbeeld voor de ander? Juist in je eigen gezin kan het nog weleens moeilijker zijn om het over dit soort dingen te hebben, dan buiten je eigen gezin.

Hoe breng jij een ander tot Jezus? Belangrijk dat je eigen levensstijl zuiver is. Komen woorden en daden overeen? Of heb je mooie woorden, maar leef je er niet naar? Dus niet alleen spreken over bv. de Bijbel/napraten over de preek, maar ook in daden laten zien dat je je naaste liefhebt.

‘Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’. Dat betekent ook: je eigen ziel liefhebben. Dus met andere woorden: niet oog hebben voor de ander en je eigen ziel van Jezus verwijderd houden.

Metafoor met parfum. Als je Jezus mag leren kennen, moeten anderen dat steeds weer opnieuw aan je kunnen merken. Als je parfum opdoet, verflauwt de geur en verdwijnt op een gegeven moment. Dit mag in het geestelijk leven (eigenlijk) niet zo zijn.

Hoe kan je in het dagelijks leven invulling geven aan naastenliefde? Probeer situaties aan te grijpen om iets over de Heere te vertellen. Bv. over de schepping, of als er een ongeluk gebeurd is, iets zeggen over de ernst van het leven. Denk jij aan het eind van de dag terug aan hoe jij de dag hebt ingevuld? Heb jij oog gehad voor je naaste? Zijn/haar zaligheid gezocht? En ben jij voorbereid op de ‘waaromvraag’ van de ander als hij/zij zou vragen “*Wat betekent Jezus voor jou?’*

Negatief geformuleerd

Wat betekent schade/verdriet? Wat zou de ergste schade/het grootste verdriet zijn dat jou of je naaste kan overkomen? Is dat het ‘voor eeuwig verloren gaan? Altijd van God gescheiden te moeten zijn? In het kader van naastenliefde gun je dan de ander niet dat hij verloren zou gaan. Als je dat diep van binnen voelt, zal je dat ‘helpen’ om over de drempel van schaamte heen te stappen. Omdat je de ander het grootste geluk gunt, zal je dan je mond opendoen in plaats van maar te zwijgen uit voor ‘wat denkt de ander wel niet van mij?’.

Stel dat je bij de ander ziet dat hij/zij dingen doet die God onteren. Durf je daar dan iets van te zeggen? Op welke manier doe je dat? Om eens even te laten zien hoe goed jij zelf bent? Of met een hart vol liefde: om de ander te waarschuwen? Of laat je het maar gaan ‘om de lieve vrede wil’? Wat is dan je diepste verdriet? Het verdriet dat je de ander misschien tegen je in het harnas jaagt? Of het verdriet dat (als de ander doorgaat met zondigen) hij/zij God verdriet doet en zijn/haar zaligheid in de weg staat en verloren zou gaan?

En nog iets: sta jij open voor de ander? Denk eens aan de belijdenisvragen van Voetius. Sta jij ervoor open dat de ander jou op je gedrag aanspreekt als jij het verkeerde spoor opgaat?

Een persoonlijke vraag: heb jij weleens geprobeerd om aan een ander iets over Jezus te vertellen/een naaste tot Jezus te leiden? Niet dat jij zelf voor de vruchten kunt zorgen, maar je hebt in je opvoeding, op catechisatie, op school etc. dingen meegekregen om te ‘zaaien’.

Het is nodig om zonde te belijden, vergeving te vragen en te bidden om wijsheid om je naaste op een goede manier lief te hebben.

Zingen psalm 98: 1 en 2