**De bruiloft en de laatste strijd.**

**A: Introductie.**

Openb.19:1 Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God……

Openb.19:1-10 is het grote slotakkoord van het vierde interval van het boek Openbaring; het eerste deel van dit interval gaat over de hoer van Babylon (Openb.17-18), en het tweede deel van dit interval gaat over de Bruid van Christus, en een grotere tegenstelling bestaat er niet in het boek Openbaring. Deze tegenstelling is net zo groot als het verschil tussen God en de duivel, als tussen Christus en de antichrist, als tussen licht en duisternis; en daarom begint dit bijzondere gedeelte met een prachtig woord: **halleluja!**

Openb.19:1 Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: **Halleluja!**

We komen het woord halleluja vier keer tegen in Openb.19, namelijk in vers 1, 3, 4, 6; dit zijn de enige keren dat het woord halleluja in het Nieuwe Testament voorkomt. Verder komen we dit woord alleen in het Oude Testament tegen, en dat hoeft ons niet te verbazen want het is een Hebreeuws woord. Het woord halleluja is een samenstelling van het werkwoord ‘halal’ (=prijzen, roemen) en van het woord ‘Jah’ wat een verkorte vorm is van de naam Jehovah. Het woord halleluja is in feite een opdracht om Jehovah-God te loven en te prijzen. Het woord halleluja komen we 22 keer tegen in het Oude Testament, en dan alleen nog maar in de Psalmen 104, 105, 106(2x), 111, 112, 113(2x), 115, 116, 117, 135(2x), 146(2x), 147, 148(2x), 149(2x), 150(2x). Het is dus bijzonder opmerkelijk dat dit woord nergens in het Nieuwe Testament voorkomt behalve in Openb.19, en dit zegt iets over het unieke karakter van dit hoofdstuk. Dit Bijbelgedeelte is de triomfantelijke finale van de grote crisis van de eindtijd, en openbaart ons de grote overwinning van het Lam. Hij heeft Zijn Bruid op een geweldige manier door de eindtijd heen geleid en haar voorbereid op de grote huwelijksdag waarop Hij Zichzelf voor eeuwig met Zijn Bruid verbindt. Het grote mysterie van de Vader is openbaar geworden, en iedereen in de hemel verkeert in grote extase over het succes van de Drie-Enige God; vandaar dit viervoudige halleluja! Openb.19:11-21 is het begin van het vijfde en laatste chronologische gedeelte van het boek Openbaring, maar sluit op een prachtige manier aan op de grote finale van het vierde interval van dit boek. Openb.19:1-21 vormt een prachtige eenheid waarin vijf verschillende gebeurtenissen als een harmonieus geheel in elkaar overvloeien.

**1)** Openb.19:1-3 spreekt over het eerste antwoord van de Bruid in volledige eenheid, want er klinkt één geweldige stem als van een grote menigte (vers 1).

**2)** Openb.19:4-5 spreekt over de aanbidding van de 24 oudsten en de vier wezens (vers 4) en over de stem van de Heilige Geest die alle dienaren van God oproept om God de Heer te aanbidden (vers 5).

**3)** Openb.19:6-8 spreekt over het tweede antwoord van de Bruid in volledige instemming met de heerschappij van God en het grote succes van Jezus die Zijn Bruid heeft voorbereid op de bruiloft van het Lam.

**4)** Openb.19:9-10 spreekt over de Goddelijke uitnodiging tot het bruiloftsmaal van het Lam en de volledige betrouwbaarheid van deze uitnodiging.

**5)** Openb.19:11-21 spreekt over het eerste optreden van Bruidegom en Bruid in een volledig partnerschap. Jezus en Zijn Bruid trekken in volledige eenheid samen ten strijde op aarde, en daarbij vernietigen Jezus en Zijn Bruid alles wat de liefde wil vernietigen.

**B: De satanische strategie van de hoer van Babylon.**

Jes.14:12-15 O morgenster, zoon van de dageraad, hoe diep ben je uit de hemel gevallen.

Overwinnaar van alle volken, hoe smadelijk lig je daar geveld. Je zei bij jezelf: Ik stijg op naar de hemel, boven Gods sterren plaats ik mijn troon. Ik zetel op de toppen van Safon, de berg waar de goden bijeenkomen. Ik stijg op tot boven de wolken, ik evenaar de Allerhoogste. Nee! Je daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put.

Dit Bijbelgedeelte onthult de diepste motieven van satan om in opstand te komen tegen God

de Allerhoogste; het was niet de bedoeling van satan om aan God gelijk te worden in die zin dat hij zelf god wilde worden, want hij wist zelf ook wel dat dat onmogelijk was. Want hij was immers een geschapen wezen en kon daardoor nooit gelijk worden aan God Zelf die eeuwig en dus niet geschapen is. In wat voor opzicht wilde satan dan de Allerhoogste evenaren, als hij niet in staat was om de plaats van God in te nemen? Satan bekleedde als een morgenster en een zoon van de dageraad een van de hoogste posities bij de troon van God; en net als Michaël was ook hij een aartsengel met een zeer hoge rang, zoniet de hoogst mogelijke rang die voor een geschapen engel beschikbaar was.

Ezech.28:12-15 Dit zegt God, de HEER: **Eens was jij een toonbeeld van perfectie**, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid. Je leefde in Eden, in de tuin van God, en je was bekleed met een keur van edelstenen: met robijn, topaas en aquamarijn, met turkoois, onyx en jaspis, met saffier, granaat en smaragd, gevat in gouden zettingen. Op de dag dat je geschapen werd lagen ze klaar. **Je was een cherub**, je vleugels beschermend uitgespreid, je was door Mij neergezet op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen. Je was onberispelijk in alles wat je deed, vanaf de dag dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg.

Deze profetie uit Ezechiël 28 laat ons zien hoe volmaakt deze morgenster was voordat het kwaad vat op hem kreeg; het Hebreeuwse woord voor morgenster is “heylel” waar de naam Lucifer vanaf geleid is. Lucifer was een lichtdrager in de tegenwoordigheid van Gods troon, en een Joodse traditie vertelt hoe Lucifer op een dag in de gaten kreeg dat de Allerhoogste een groot geheim had dat Hij verborgen hield voor alle engelen (1Petr.1:12b). Als gevolg daarvan kreeg Lucifer argwaan tegen God de Allerhoogste en begon hij een opstand te organiseren tegen God; een derde deel van de engelen liet zich misleiden (Openb.12:4). Maar het was de aartsengel Michaël die standvastig trouw bleef aan de Allerhoogste, en hij bood heftig weerstand tegen de leugens van Lucifer en tweederde deel van de engelen ondersteunden Michaël; de Joodse traditie vertelt dat Michaël vanwege zijn trouw de positie van Lucifer kreeg. Jes.14:13-14 laat ons vijf aspecten zien die satan voor zichzelf opeiste, omdat hij de positie wilde hebben die voor de Bruid van Christus bestemd was.

1) ik stijg op naar de hemel.

2) ik plaats mijn troon boven Gods sterren.

3) ik zetel op de toppen van de Safon (= de berg in het noorden).

4) ik stijg op tot boven de wolken.

5) ik evenaar de Allerhoogste.

Satan wilde de positie die voor de Bruid van Christus bestemd was, maar omdat hij faalde zal hij in de eindtijd de hoer van Babylon organiseren om de Bruid van Christus aan te vallen. De hoer van Babylon is de meest listige strategie van satan om een duistere kopie van de Bruid van Christus te maken en daarmee de wereld te verleiden. Zoals satan een duistere kopie van God de Vader is, en zoals de antichrist een duistere kopie van Christus is, en zoals de valse profeet een duistere kopie is van de Heilige Geest, zo is de hoer van Babylon een duistere kopie van de Bruid van Christus. Maar zijn strategie zal in de soevereiniteit van God volledig tegen hem gebruikt worden en zijn ondergang worden, want hij daalt af in het dodenrijk, in de allerdiepste put (Jes.14:15, Openb.20:1-3).

Maar het ultieme doel van de hoer van Babylon is om de liefde van God pervers te kopiëren en zo het zicht op de liefde van God te vertroebelen met de bedoeling daardoor de liefde van God te vernietigen. Er is geen enkel duister mysterie in het boek Openbaring dat er zo sterk op gericht is om de liefde van God te vernietigen als het mysterie van de hoer van Babylon; daarom was Johannes ook zo ontsteld toen hij het visioen over de hoer zag (Openb.17:6). De strategie van de hoer van Babylon zal de grootste oorzaak zijn waarom vele christenen het geloof in Jezus de rug zullen toekeren (2Tess.2:3). Om die reden begint Openb.19 met een explosie van vreugde over het eeuwige oordeel van de hoer; de vreugde over de ondergang van de hoer van Babylon is zelfs groter dan de vreugde over de vernietiging van de antichrist, waarvoor nauwelijks woorden worden gebruikt (Openb.19:20).

**C: Het oordeel over de hoer van Babylon.**

Openb.19:1-3 Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte

zeggen: Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want Zijn vonnis is

betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van Zijn dienaren op haar gewroken. Opnieuw zeiden ze: Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.

Openb.19 begint met de manifestatie van de gemeente van Jezus in volledige eenheid, want hoewel er een grote menigte is, klinkt er toch maar één geweldige stem uit de hemel; de gemeente is in de opname met Jezus verenigd en is nu tot volledige eenheid gekomen. En als eerste juicht de gemeente over Gods oordeel over de hoer; deze explosie van vreugde lijkt te zeggen dat de gemeente van Jezus in de hoer van Babylon een grotere tegenstander had dan in de antichrist of in de duivel zelf. We lezen nergens dat de gemeente juicht om Gods oordeel over de antichrist en zijn valse profeet; en in essentie had de gemeente de duivel al in Openb.12:10-11 verslagen, en is het nog maar een kwestie van tijd voordat hij definitief wordt veroordeeld (Openb.20:10). Groot is echter de vreugde van de gemeente over Gods veroordeling van de hoer van Babylon, en in Openb.18:20 werd de hele hemel en de voltallige gemeente al opgeroepen om te juichen.

Openb.18:20 Juich om haar, hemel, juich heiligen, apostelen en profeten! Het vonnis dat zij jullie had toebedacht, heeft God aan haar voltrokken.

Wanneer wij deze tekst lezen in de NBG-vertaling en in de Statenvertaling, komen we tot een wat andere conclusie dan in de NBV-vertaling vertaald is.

Openb.18:20 (NBG) Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God heeft **uw rechtzaak tegen haar** berecht.

Openb.18:20 (SV) Bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten, want God heeft **uw oordeel aan haar** geoordeeld.

De NBV spreekt over het vonnis dat de hoer in gedachten heeft voor de gemeente, maar de NBG en de SV spreken over het oordeel dat de gemeente in gedachten heeft voor de hoer. Dit laatste lijkt een betere vertaling van de oorspronkelijke Griekse tekst te zijn, en dat houdt in dat het oordeel dat God over de hoer van Babylon velt in eenheid is met het oordeel dat de gemeente over de hoer van Babylon heeft uitgesproken.

Ezech.23:45 Maar rechtvaardige mannen zullen hen vonnissen volgens het recht dat geldt voor echtbreeksters en vrouwen die bloed vergieten, want echtbreeksters zijn het en er kleeft bloed aan hun handen.

Openb.12:11 beschrijft de drievoudige manier waarop de volgelingen van Jezus de duivel in de eindtijd zullen overwinnen; want de duivel past een drievoudige strategie toe om te proberen de gemeente te overwinnen. In de eerste plaats belaagt hijzelf de gemeente d.m.v. een constante stroom van aanklachten en beschuldigingen, in de tweede plaats belaagt hij de gemeente door hevige vervolging en bedreiging met de dood d.m.v. de antichrist, en in de derde plaats belaagt hij de gemeente door het ontucht en overspel van de hoer van Babylon.

1) de gemeente zal de aanklager overwinnen door het bloed van het Lam.

2) de gemeente zal de hoer van Babylon overwinnen door het woord van het getuigenis.

3) de gemeente zal de antichrist overwinnen door volledige bereidheid tot martelaarschap.

De gemeente van de eindtijd is overwinnaar over satan (12:11), maar de gemeente van de eindtijd is ook overwinnaar over de antichrist (15:2), maar ook is de gemeente overwinnaar over de hoer van Babylon (18:20). De gemeente van Jezus is als de Bruid van Christus de drievoudige overwinnaar over het trio van de draak, het tweevoudige beest en de hoer; de gemeente van Jezus overwint de geest van aanklacht (draak), de geest van lafheid (beest) en de geest van overspel (hoer). Johannes omschreef deze drievoudige verleiding zo.

1Joh.2:15-17 Heb de wereld en wat in de wereld is niet lief. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem, want **alles wat in de wereld is - zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid, pronkzucht** - dat alles komt niet uit de Vader voort maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie Gods wil doet blijft tot in eeuwigheid.

Johannes spreekt hier over datgene wat in de wereld is, en dat is sensualiteit, begeerte en trots. Sensualiteit is plezier zonder God, begeerte is bezit zonder God, en trots is een positie zonder God; maar dit alles komt uit de wereld. Trots is de hoofdoorzaak geweest waarom satan in zonde viel (Ezech.28:5b, 17a), en begeerte zal door de valse profeet gebruikt worden om mensen te verleiden tot aanbidding van de antichrist (Openb.13:16), terwijl sensualiteit het gif is dat de hoer van Babylon zal gebruiken om gelovigen te verleiden tot geestelijk overspel. Trots, begeerte en sensualiteit zijn de drie giftige elementen van de duistere drie-eenheid, maar Johannes stelt terecht dat wie deze dingen liefheeft, geen deel heeft aan de liefde van God de Vader. Hoewel satan als aanklager zeer listig is, en hoewel de antichrist als dictator zeer gewelddadig is, is de hoer van Babylon misschien wel het meest gevaarlijk vanwege haar verleidelijke misleidingen; zij zal er de oorzaak van zijn dat vele gelovigen Jezus de rug toekeren (2Tim.3:1-5).

Openb.19:2 spreekt over het rechtvaardige oordeel van God over de hoer van Babylon die door haar ontucht de hele wereld in het verderf heeft gestort en vele gelovigen heeft laten vermoorden; maar Openb.18:20 spreekt over het feit dat God niet alleen **Zijn oordeel** maar ook **ons oordeel** over de hoer van Babylon zal vellen zoals ook Ezech.23:45 spreekt over rechtvaardige mensen die een rechtvaardig oordeel zullen vellen over overspelige vrouwen die bloed aan hun handen hebben. Wij zullen als gelovigen ons oordeel over de hoer van Babylon uitspreken in het huis van gebed, wanneer wij in eenheid voor de troon van God naderen om als Bruid van Christus de Heer te vragen om Zijn oordeel over de hoer te vellen. In het vonnis over de hoer van Babylon werken God en de gemeente samen; wij bidden tot Hem en Hij vonnist het rechtvaardige oordeel over dit overspelige systeem dat al dateert uit Gen.10. Daarom hebben we in Openb.18:20 + 19:1-3 alle reden om te juichen!

**D: De hemel in aanbidding.**

Openb.19:4-5 De vierentwintig oudsten en de vier wezens wierpen zich neer voor God, die op de troon zit, en aanbaden Hem met de woorden: Amen! Halleluja! Vanaf de troon klonk een stem, die zei: Loof onze God! Laat al Zijn dienaren die ontzag voor Hem hebben, jong en oud, Hem loven!

Hier zijn wij aangekomen op het punt waar we de chronologie van het boek Openbaring ook mee zijn begonnen, namelijk de aanbidding van de vier levende wezens of serafs en de 24 oudsten. Er zijn zes momenten in het boek Openbaring waarop de serafs en de oudsten in gezamenlijke aanbidding voor de troon van God getoond worden. In alle zes momenten knielen de 24 oudsten voor de troon van God neer in aanbidding; en in drie van de zes momenten knielen ook de serafs neer voor de troon van God (Openb.5:8, 7:11, 19:4).

Openb.4:9-10 Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan Degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor Hem die op de troon zit, en aanbidden Hem die leeft tot in eeuwigheid, en leggen hun kransen voor Zijn troon.

Openb.5:8 Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neer.

Openb.5:14 De vier wezens antwoordden: Amen, en de oudsten wierpen zich in aanbidding neer.

Openb.7:11 Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God

Openb.11:16 De vierentwintig oudsten op hun tronen bij God wierpen zich neer en aanbaden God.

Openb.19:4 De vierentwintig oudsten en de vier wezens wierpen zich neer voor God, die op de troon zit, en aanbaden Hem met de woorden: Amen! Halleluja!

De vierentwintig oudsten aanbidden God de Vader om Zijn schoonheid in de schepping (4:11), zij aanbidden het Lam om Zijn waardigheid (5:9), zij aanbidden God de Vader en Zijn Zoon om Hun gezamenlijke waardigheid (5:13-14), zij aanbidden God om de redding van een ontelbaar grote menigte in witte kleren (7:11-12), zij aanbidden God de Vader en Zijn Zoon om het begin van Hun koningschap op aarde (11:15-17), en zij aanbidden God om Zijn rechtvaardige oordeel over de wereld (19:4).

In 19:1 wordt God aanbeden door de gemeente in volledige eenheid, in 19:4 wordt God aanbeden door de 24 oudsten en de vier wezens; en direct daarop klinkt de stem van de Heilige Geest in 19:5 vanuit de troon van God en roept iedereen in de hemel op om God te aanbidden. Opnieuw reageert de gemeente in volledige harmonie.

**E: De grote finale: het tweede antwoord van de gemeente.**

Openb.19:6-8 Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op Zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven! Want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen.

Dit gedeelte verwoordt werkelijk de grote finale van het boek Openbaring, want in 19:1 lezen we al hoe de gemeente in haar eerste antwoord met één stem God aanbidt om Zijn grote rechtvaardigheid; maar in 19:6 lezen we het tweede antwoord van de gemeente en weer met één stem. Maar er is nog meer aan de hand met de stem van de gemeente, want deze stem klinkt nu als geweldige watermassa's en als krachtige donderslagen; maar wat is daar nu zo speciaal aan? Het geweldige van het tweede antwoord van de gemeente is dat haar stem nu precies gelijk is aan de stem van Jezus, want in Openb.1:15 lezen we dat Zijn stem klinkt als het geluid van geweldige watermassa's, en in Openb.4:5 lezen we dat er zeer krachtige donderslagen uit de troon van God klinken. De universele gemeente van alle tijden is in volledige eenheid bij elkaar en haar stem klinkt als de stem van God Zelf! De gemeente is hier een volkomen gelijkwaardige partner van Jezus geworden, want haar stem klinkt precies als de stem van Jezus. Het woord dat de gemeente vanaf dit moment zal spreken draagt de volheid van Jezus, en haar woord zal even krachtig en gezaghebbend en scheppend zijn als het woord van Jezus. De gemeente is hier tot de volmaakte volheid van God gekomen door het woord dat Jezus over de gemeente heeft uitgesproken.

Joh.15:3 Jullie zijn al **rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb**.

Efez.5:25-27 ……zoals Christus de kerk heeft liefgehad en Zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te **reinigen met water en woorden** en om haar in al haar luister bij Zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver.

De buitenproportionele liefde van Jezus, die al ons kennen te boven gaat (Efez.3:18-19), heeft op dit moment het grote werk voltooid door het woord van God dat Jezus voortdurend over Zijn gemeente heeft uitgesproken. Met Zijn gesproken woord heeft Jezus de gemeente gereinigd en gezuiverd en geheiligd, en zij is tot volmaaktheid gekomen; de liefde van Jezus heeft glansrijk getriomfeerd over de macht van zonde, duisternis en dood (Rom.8:31-39).

Joh.15:9-11 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in **Mijn liefde**: je blijft in Mijn liefde als je je aan **Mijn geboden** houdt, zoals Ik Me ook aan de geboden van Mijn Vader gehouden heb en in Zijn liefde blijf. Dit zeg Ik tegen jullie om je **Mijn vreugde** te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.

De gemeente spreekt in volmaakte eenheid met Jezus, de gemeente spreekt in volmaakte eenheid tussen alle gelovigen van alle tijden en culturen, de stem van de gemeente klinkt exact als de stem van Jezus, en de gemeente heeft de optimale vreugde van Jezus Zelf ontvangen: **Halleluja**! Maar de reden voor deze extatische vreugde is tweeledig, want in de eerste plaats heeft de Heer, onze God, de Almachtige, het koningschap op Zich genomen; maar in de tweede plaats heeft Zijn partner, de Bruid, zich klaargemaakt. Het evangelie van Jezus is op dit moment tot zijn volle doel gekomen, dit was de vreugde die voor Jezus in het verschiet lag toen Hij naar het kruis ging (Hebr.12:2). De woorden **“Zijn Bruid staat klaar”** spreken van het allergrootste wonder dat mogelijk is gemaakt in de schepping van God, want een ontelbaar grote menigte mensen staat in volkomen eenheid klaar om de heilige, zuivere Bruid van Christus te worden.

Vele miljoenen voormalige rebellerende zondaars en misdadigers staan in volledige eenheid met elkaar klaar om samen de gelijkwaardige partner van Jezus te zijn, en dat tot in alle eeuwigheden. Het is echt onmogelijk om in dit aardse leven de diepte van deze woorden te bevatten; het is absoluut onmogelijk om de reikwijdte van deze vrucht van het evangelie tot het beperkte menselijke verstand in het aardse sterfelijke lichaam te laten doordringen. Dit is waarvoor Jezus naar de aarde is gegaan en mens is geworden, dit is waarvoor Jezus de weg van het kruis is gegaan, dit is waarvoor Jezus Zijn eigen gemeente door het lijden van de eindtijd heeft laten gaan. Het grote mysterie van God is voltooid, en de eeuwigheid kan beginnen; want de Koning heeft het koningschap aanvaard en Zijn Bruid, de Koningin, staat volledig voorbereid naast Hem. Vanaf dit moment zullen zij alles samen doen, en ze zullen nooit meer van elkaar gescheiden worden; vanaf dit moment zal de geestelijke intimiteit tussen Bruidegom en Bruid alleen maar groeien tot in het oneindige. En hun gezamenlijke optreden begint al in Openb.19:11.

De Bruid van Christus draagt het stralend witte bruiloftskleed; in het Grieks zegt vers 8 dat het aan de Bruid **gegeven** is om zich te kleden in deze witte trouwjurk. M.a.w. deze trouwjurk is niet de verdienste van de Bruid zelf, maar zij heeft door de genade van God het vermogen ontvangen om zich te kleden in het wit als voorbereiding op deze grote huwelijksdag der eeuwen. Deze Bruid zal tot in alle eeuwigheden beseffen dat zij haar positie heeft te danken aan de genade van God, en nooit zal zij vergeten hoe zij gered is uit zonde en duisternis; de overwinning van het kruis van Golgotha zal de Bruid van Christus voor altijd bekleden met een geest van nederigheid en grote dankbaarheid.

Efez.2:7-10 Zo zal Hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk Zijn genade is, hoe goed Hij voor ons is door Christus Jezus. Door Zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; **het is een geschenk van God** en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van **de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt**.

Hos.14:9b Ik wil Zijn liefde beantwoorden, mijn oog op Hem richten. Dan ben ik als een cipres, altijd groen; **het zijn Uw vruchten** die ik draag.

Jes.26:12 HEER, geeft ons vrede, alles wat wij deden, **hebt U voor ons gedaan**.

In deze geest van nederigheid en grote dankbaarheid zal de Bruid van Christus voor eeuwig in staat zijn om in volle schoonheid als partner van Jezus samen met Hem het koninkrijk van God te besturen, want zij zal nooit bedreigd worden door hoogmoed. Het was juist door trots op zijn schoonheid dat satan ten val kwam (Ezech.28:12-17), het was ook door trots op haar schoonheid dat het volk Israël ten val kwam (Ezech.16:14-15). Ditzelfde gevaar zou ook de gemeente van Jezus hebben bedreigd wanneer de boodschap van Gods genade niet zo enorm duidelijk was gemaakt door het evangelie van Jezus Christus. Maar de Bruid beseft dat haar schoonheid aan Jezus te danken is, en ze heeft in vrijwillige liefde gekozen voor gehoorzaamheid die tot expressie is gekomen in de vele goede werken die zij gedaan heeft. Vandaar ook dat zij de volgende woorden uitroept.

Openb.19:7 Laten we blij zijn en jubelen, **laten we Hem de eer geven**! Want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn bruid staat klaar.

**F: De uitnodiging tot de bruiloft.**

Openb.19:9 Toen zei hij tegen mij: Schrijf op: Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd. En hij vervolgde: Wat God hier zegt, is betrouwbaar.

De engel geeft Johannes de opdracht om de grootste uitnodiging uit de geschiedenis op te schrijven: **Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het Lam zijn uitgenodigd**. Een grotere uitnodiging kan een mens niet krijgen in het leven; dit is de reden waarom mensen geschapen zijn en dit is de reden waarvoor zij leven. Wie dit afwijst, wijst de reden van zijn bestaan af en daarmee wijst hij ook het recht van zijn bestaan af (Matt.22:8). Gelukkiger dan dit kan een mens niet worden, grotere extase dan de vreugde van deze uitnodiging tot het bruiloftsmaal van het Lam bestaat niet; en iedereen die dorst heeft naar deze eeuwige vreugde wordt uitgenodigd tot deze bruiloft (Openb.22:17). Wat God hier zegt, is werkelijk betrouwbaar; dit is de essentie van het menselijke leven.

**G: Johannes in extase.**

Openb.19:10 Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei: Doe dat niet! Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden. Want getuigen van Jezus is profeteren.

Johannes is zo perplex van dit visioen uit Openb.19 dat hij in pure extase en in zeer grote verwarring een blunder begaat; hij is zo onder de indruk dat hij neervalt in aanbidding en de engel die voor hem staat begint te aanbidden. Ditzelfde vreemde staaltje van verwondering en vergissing maakt hij later nog eens in Openb.22:8-9; daaruit kunnen we opmaken hoe intens deze ervaren apostel onder de indruk is van dit visioen over de Bruid van Christus, die in volledige eenheid met Jezus is gekomen. Johannes verbaasde zich al zo enorm bij het zien van de hoer van Babylon (Openb.17:6), maar nu is hij echt verwonderd in vreugdevolle extase over deze schitterende finale van het boek Openbaring. Terecht corrigeert de engel hem en maakt duidelijk dat alle aanbidding alleen aan God toebehoort; het getuigenis van Jezus is de geest van profetie (NBG’51), d.w.z. dat de Heilige Geest er volledig op gericht is om de schoonheid van Jezus te openbaren in het boek Openbaring. De Heilige Geest getuigt in deze serie visioenen over de glorie van Jezus die zijn hoogtepunt vindt in de voltooiing van de Bruid van Christus; en vanaf dit moment trekken Bruidegom en Bruid voor eeuwig samen verder in een volledig partnerschap dat diepgeworteld is in vurige intimiteit.

**H: De laatste strijd.**

Openb.19:11-16 Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: **een wit paard met een ruiter** die Trouw en betrouwbaar heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op Zijn hoofd had Hij veel kronen. Er stond een naam op Hem geschreven die niemand kende, alleen Hijzelf. Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde Woord van God. **De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde Hem op witte paarden**. Uit Zijn mond komt een scherp zwaard waarmee Hij de volken zal slaan, en Hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. Op Zijn kleding en op Zijn dij staat de naam Hoogste Heer en Koning.

In Openb.19:11 begint het vijfde en laatste chronologische deel van het boek Openbaring, en dit chronologische deel loopt door tot en met Openb.21:8; daarna sluit het vijfde interval het boek Openbaring af. Dit gedeelte sluit dus naadloos aan op Openb.16:21, want het deel wat daartussen ligt is het vierde interval (Openb.17:1-19:10).

H1: Bruidegom en Bruid samen en naast elkaar.

Dit Bijbelgedeelte is uniek, want het is de eerste keer in de geschiedenis van de schepping dat Jezus de Bruidegom en de gemeente als Zijn Bruid samen optrekken; in vers 7-9 was er sprake van samen feestvieren aan de tafel van het bruiloftsmaal van het Lam, maar hier is sprake van samen ten strijde trekken tegen de grote vijand van de mensheid. Voor de Bruid maakt het niet uit of zij nu aan tafel zit met Jezus of dat zij samen met Hem te paard zit en ten strijde trekt tegen de vijand; wat er werkelijk toe doet is dat zij met Jezus verbonden is en alleen nog maar met Hem in harmonie optrekt. Bruidegom en Bruid zitten vanaf nu samen op de troon van God (3:21), Bruidegom en Bruid wandelen vanaf nu samen in het paradijs van God (2:7), Bruidegom en Bruid zitten vanaf nu samen aan tafel (2:17, 3:20), Bruidegom en Bruid wandelen vanaf nu samen door het nieuwe Jeruzalem (3:12), maar Bruidegom en Bruid trekken op dit moment ook samen ten strijde (2:26-28). Het maakt niet uit wat het is, als ze het maar samen kunnen doen; dat is het grote einddoel van de schepping en zeer zeker ook het grote einddoel van het boek Openbaring.

H2: De vier namen van Jezus.

**a) Trouw en Betrouwbaar** (vers 11) - Jezus is in het boek Openbaring de betrouwbare Getuige (1:5), de trouwe en betrouwbare Getuige (3:14), en Gods woorden in dit boek zijn trouw en betrouwbaar (19:9, 21:5, 22:6). Jezus is dus de personificatie van de woorden in het boek Openbaring, vandaar dat Hij in vers 13 het Woord van God wordt genoemd, en waarom er uit Zijn mond een scherp zwaard komt. Het woord ‘trouw’ kan vanuit het Grieks ook vertaald worden met ‘gelovig’ wat betekent dat Jezus volledig geloof heeft in het woord van Zijn Vader. In die autoriteit trekt Jezus ten strijde in de laatste strijd tegen de duivel, de antichrist en de valse profeet met al hun aanhangers. Het woord ‘betrouwbaar’ wordt in de oude vertaling vertaald met ‘waarachtig’ want dit woord heeft te maken met waarheid. Jezus heeft van Zichzelf gezegd dat Hij de waarheid is (Joh.14:6), en in de identiteit van Jezus gaan trouw en waarheid volledig samen. Omdat Jezus volledig trouw is, is Hij ook volledig betrouwbaar en waar; en de gemeente heeft in het proces van de eindtijd volledig geleund op deze karaktereigenschappen van Jezus. Nu is het moment aangebroken waarop de vijand geconfronteerd wordt met deze schitterende eigenschappen van Jezus.

**b) Een onbekende naam** (vers 12) - Het is heel opmerkelijk dat Jezus ook een naam draagt die niemand kent dan alleen Hijzelf, maar Hij belooft aan de overwinnaars van Zijn gemeente dat ook zij een nieuwe naam zullen ontvangen die niemand kent behalve degene die deze naam ontvangt (2:17). Er is een dimensie in de relatie tussen Jezus en Zijn Vader waarin niemand zich kan mengen, maar zo is er ook een dimensie in de relatie tussen elke gelovige en God waarin anderen zich niet kunnen mengen. Hoewel de gemeente als collectief de hele Bruid van Christus is, worden wij niet opgeslokt door dit massale collectief maar blijven wij als individuele personen een zeer intieme relatie met Jezus hebben. Wij zijn voorbestemd om als Bruid een collectieve relatie met Jezus te hebben, maar als zonen en dochters van God zullen wij ook een persoonlijke relatie met de Vader hebben. Het gemeenschappelijke element en het persoonlijke element zullen in de eeuwigheid volkomen in balans zijn met elkaar, en in de harmonie tussen deze twee zullen wij volkomen tot ons recht komen zoals God dat altijd bedoeld heeft.

Fil.2:9-11 Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem **de naam** geschonken **die elke naam te boven gaat**, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader.

Toch zal er een moment komen waarop deze onbekende naam van Jezus geopenbaard zal worden, want deze onbekende naam is de naam die elke andere naam te boven gaat; als gevolg daarvan zal elke knie in de hemel, op de aarde en onder de aarde zich buigen, en zal elke tong belijden dat Jezus de Heer van het millennium is tot eer van God de Vader.

**c) Het Woord van God** (vers 13) - Deze naam verwoordt de eeuwige identiteit van Jezus die Hij al vóór de schepping bezat (Joh.1:1-3); in deze identiteit spreekt Jezus de gedachten van de Vader uit, en de Heilige Geest is de derde Persoon van de Drie-Eenheid die de woorden van Jezus ten uitvoer brengt. God de Vader koestert gedachten, God de Zoon brengt deze gedachten onder woorden, en God de Heilige Geest brengt de woorden ten uitvoer; dit is de eeuwige relatie binnen de Goddelijke Drie-Eenheid. Met Zijn woord sprak Jezus in Gen.1 de schepping van hemel en aarde tot aanzijn, en de Heilige Geest wachtte op het woord van Jezus om de schepping daadwerkelijk tot leven te brengen (Gen.1:1-3). Het woord van God is het zwaard van de Heilige Geest (Efez.6:17, Hebr.4:12), en dit woord komt als een scherp zwaard uit de mond van Jezus (1:16, 19:15, Ps.45:4).

Met dit zwaard zal de Heer al Zijn vijanden definitief vernietigen (Ezech.38:21, Openb.19:21), en de Bruid van Christus zal in deze strijd volop betrokken zijn met de woorden van haar mond. De woorden van de Bruid zullen woorden van aanbidding en lofprijzing zijn, en het zullen woorden van hoog profetisch gehalte zijn. Wij zullen op dat moment geen enkel aards wapen in onze handen hebben, maar we zullen de woorden van de levende God in ons hart meedragen en deze woorden uitspreken tegen de vijand. Onze profetische woorden en onze woorden van aanbidding zullen als een tweesnijdend zwaard in onze handen zijn (Ps.149:6) in partnerschap met de Bruidegom.

**d) Hoogste Heer en Koning** (vers 16) - Letterlijk spreekt het Grieks hier over de Koning der koningen en de Heer der heren. De titel “koning der koningen” komt drie keer in het Oude Testament voor als aanduiding van machtige koningen over grote koninkrijken (Ezra 7:12, Ezech.26:7, Dan.2:37), maar in het Nieuwe Testament komt de dubbele titel van Koning der koningen en Heer der heren alleen voor als titel van God de Vader (1Tim.6:15) en als titel van onze Heer Jezus (Openb.17:14, 19:16). Op dit moment gaat het grote drama van Ps.2 in vervulling, want de volken op aarde zijn o.l.v. de politieke machthebbers in opstand gekomen tegen de Heer en Zijn Gezalfde (Ps.2:1-3); maar de Vader op Zijn troon lacht spottend om deze opstandige volken, want Hij heeft Zelf bepaald wie de werkelijke Koning is (Ps.2:4-6). Jezus neemt in Openb.19:11-21 de door de Vader aan Hem beloofde erfenis van de volken in bezit door ze te verbrijzelen met een ijzeren staf (Ps.2:7-9, Openb.19:15); en de Bruid heeft ook deel aan dit proces in volledig partnerschap (Openb.2:27). Jezus en Zijn Bruid vernietigen alles wat zich verzet tegen de liefde van God.

H3: De persoonlijkheid van Jezus in de laatste strijd.

Openb.19:12a Zijn ogen waren als een vlammend vuur……

De omschrijving van de persoonlijkheid van Jezus in Openb.19:11-16 komt sterk overeen met de omschrijving van Jezus in Openb.1:13-16; hiermee wordt het hoofdthema van het boek Openbaring bevestigd, want Jezus Zelf is het grote thema van dit boek. Het verschil is echter dat Jezus in Openb.1 in een rusttoestand verkeert vanwege de overwinning die Hij op het kruis van Golgotha heeft behaald (1:18), terwijl Jezus in Openb.19 in een zeer actieve houding ten strijde trekt. In 1:12-13 staat Jezus temidden van Zijn gemeente die nog in voorbereiding is, terwijl Hij in 19:14 te paard uittrekt voor Zijn gemeente die de volmaaktheid heeft bereikt. In 1:13 staat Jezus als Mens met een lang wit gewaad en een gouden band om Zijn borst als teken van overwinning na de strijd; maar in 19:13 zit Jezus op een paard met bloeddoordrenkte kleren als teken van actie in de strijd. In 1:15 zijn de voeten van Jezus zichtbaar als gloeiend brons in een oven, maar in 19:15b treedt Jezus de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God, waardoor Zijn voeten niet zichtbaar zijn. In 1:14 ligt het accent op Jezus’ hoofd en witte haren, terwijl in 19:12 het accent ligt op de vele kronen op Zijn hoofd. In 1:16 heeft Jezus zeven sterren in Zijn rechterhand, maar in 19:15 slaat Hij de volken met een ijzeren herdersstaf. Maar in beide gedeelten komt er een scherp zwaard uit de mond van Jezus (1:16+19:15) en ook heeft Hij in beide gedeelten ogen als vlammend vuur (1:14+19:12). Ook Paulus beschreef de tweede komst van Jezus als een komst met vlammend vuur waarmee Jezus al Zijn tegenstanders zal overwinnen (2Tess.1:8). Dit vuur in Zijn ogen is het vuur van Zijn jaloerse liefde waarmee Hij niets tolereert dat Zijn intense liefde in de weg staat (Deut.4:24+31), want Hij is de machtige Koning die al Zijn **macht** gebruiken zal om als rechtvaardige Rechter alle **recht** toe te passen en zo letterlijk alles te verwijderen wat Zijn **liefde** als de Bruidegom-God in de weg staat.

H4: De vele kronen van Jezus.

Openb.19:12b …… en op Zijn hoofd had Hij veel kronen.

Er worden in het nieuwtestamentische Grieks twee woorden voor ‘kroon’ gebruikt en dat zijn de woorden stephanos en diadèma. Het woord stephanos komt 18 keer voor in het Nieuwe Testament, waarvan zes keer in het boek Openbaring (4:4+10, 6:2, 9:7, 12:1, 14:14), en de NBV vertaalt dit woord consequent met het woord **krans**. De diadèma komt maar drie keer voor in het Nieuwe Testament, en alle drie keer in het boek Openbaring; in deze drie teksten vertaalt de NBV met het woord **kroon**. De duivel heeft 7 kronen op zijn zeven koppen (12:3), en het beest heeft 10 kronen op zijn 10 horens (13:1), maar Jezus heeft in de beslissende laatste strijd vele kronen op Zijn hoofd. Als Heer van de oogst (Matt.9:38) draagt Jezus een gouden krans op Zijn hoofd (14:14), maar als Opperbevelhebber in de laatste strijd draagt Jezus vele kronen op Zijn hoofd.

De eerste kroon die Jezus van de Vader ontving was de kroon waarmee Zijn Vader Hem kroonde als Koning over alle volken op aarde (Ps.2:6+8); maar de eerste kroon die Jezus van mensen ontving was een doornenkroon (Matt.27:29). Ook heeft Jezus een priesterlijke kroon ontvangen voor Zijn functie als Hogepriester in de hemel (Ex.29:6, Zach.6:11-13), nadat de Vader Hem na de hemelvaart had gekroond met grote eer en glorie (Ps.21:2-5, Fil.2:9-11, Hebr.2:9). De laatste kroon die Jezus zal ontvangen is de glorieuze kroon van hartstochtelijke en vrijwillige liefde die de Bruid van Christus op de grote huwelijksdag der eeuwen zal geven aan haar geliefde Bruidegom (Hgl.3:11); deze kroon is zijzelf (Spr.12:4). Zo zal ook de Heer Zelf een sierlijke kroon zijn en een prachtige krans voor Zijn eigen volk (Jes.28:5), zoals de gelovigen in Tessalonika een erekrans voor Paulus waren (1Tess.2:19). Op die grote dag zal het volk van God als edelstenen in een kroon fonkelen (Zach.9:16-17).

H5: De kroon der gerechtigheid.

Openb.4:9-11 Telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan Degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de vierentwintig oudsten zich neer voor Hem die op de troon zit, en aanbidden Hem die leeft tot in eeuwigheid, en **leggen hun kransen voor Zijn troon** met de woorden: U komen alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt alles geschapen: Uw wil is de oorsprong van alles wat er is.

**a)** Omdat wij van nature zwak zijn in het najagen van Gods liefde, zijn wij snel afgeleid en gauw tevreden met een surrogaat; daarom verwijdert God alles uit ons leven wat Zijn liefde in de weg staat.

**b)** Omdat misleidende afleiding uit ons leven verwijderd is, kunnen we niets anders doen dan onszelf volledig overgeven aan de liefde van de Heer om veilig bij Hem te zijn vanwege de moeilijke omstandigheden; zo groeien wij in liefde.

**c)** Omdat we groeien in liefde voor de Heer, beloont Hij ons met de kroon van het leven, omdat wij Hem liefhebben (2Tim.4:8, Jac.1:12). Hoewel de Heer Zelf ervoor zorgt dat wij groeien in liefde, beloont Hij ons toch met een kroon.

**d)** Omdat wij weten dat deze kroon niet het resultaat is van onze inspanning maar van alle liefdevolle investering van de Heer, werpen wij onze kroon voor Zijn troon neer. Want al onze aanbidding voor Hem vloeit voort uit het besef dat het Zijn genade is die maakt dat wij voor Zijn troon neerbuigen als mensen die geroepen, gered en geheiligd zijn. Dankbaarheid vult ons hart en maakt dat wij niets anders kunnen doen dan de kroon van de gerechtigheid voor Zijn troon neer te werpen.

Openb.4:11 **U komen alle lof, eer en macht toe**, Heer onze God, want U hebt alles geschapen: Uw wil is de oorsprong van alles wat er is.

H6: Hij droeg met bloed doordrenkte kleren.

Meestal wordt dit bloed geïnterpreteerd als het bloed van de vijanden van Jezus, want de eschatologische wijnpers uit vers 15 is de verzameling van alle goddeloze leiders van de aarde bij Jeruzalem. De wijn die uit deze wijnpers stroomt is het bloed van de vijanden van Jezus, en het feit dat Zijn zowel koninklijke als militaire kleding met hun bloed bespat wordt, spreekt over Zijn intense betrokkenheid bij deze strijd. Jezus gelooft in de rechtvaardigheid van deze oorlog, en deze wijnpers is ook al besproken in Openb.14:19-20.

Jes.63:1-6 Wie is het die uit Edom komt, uit Bosra, in purper gekleed, met praal getooid, die zich groots en machtig verheft? Ik ben het die in gerechtigheid spreekt en bij machte is te redden. Hoe komen Uw kleren zo rood, als de kleren van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de perskuip alleen getreden, geen van de volken hielp Me daarbij. Ik trad hen in Mijn woede, vertrapte hen in Mijn toorn. **Hun bloed bespatte Mijn kleren**, al Mijn kleren werden besmeurd. Ik had besloten tot een dag van wraak, het jaar van vergelding was aangebroken. Toen zag Ik dat er niemand was die hielp, Ik was geschokt dat niemand Mij aanmoedigde. Op eigen kracht bracht Ik redding, door Mijn woede aangespoord. Ik heb de volken in Mijn woede vertrapt, met Mijn toorn heb Ik hen dronken gevoerd. Hun bloed liet Ik op aarde neervloeien.

Ps.110:5-7 De Heer aan Uw rechterhand verplettert koningen op de dag van Zijn toorn. Hij berecht de volken, verplettert hoofden, overal op aarde, lijken stapelen zich op. Hij drinkt onderweg uit de beek en dan heft Hij zijn hoofd.

Hab.3:12 Grimmig schrijdt U voort over de aarde, volken vertrapt U in toorn.

H7: Bruidegom en Bruid trekken samen ten strijde.

Openb.19:14 De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde Hem op witte paarden.

Deze hemelse legermacht zijn niet de engelen, hoewel zij wel degelijk samen met Jezus naar de aarde komen (Matt.25:31); deze hemelse legermacht is de gemeente van Jezus die tijdens de opname voor eeuwig met Hem verenigd is. In 1Tess.3:13b spreekt Paulus in het Grieks over de komst van onze Heer Jezus met al Zijn **heiligen**, maar de NBV-vertaling heeft hier ten onrechte het woord heiligen met engelen vertaald. Zo verschijnt onze Heer in Zach.14:5 samen met al de Zijnen, wat opnieuw een aanduiding is van de heiligen, d.w.z. de gelovigen uit de gemeente. Op dit moment gaat Ps.110 in vervulling, want Ps.110:3 spreekt over het feit dat het volk van God klaarstaat op de dag dat Jezus ten strijde trekt; de hele psalm spreekt over de laatste beslissende slag in het dal van Josafat bij Jeruzalem. Maar het feit dat aardse mensen worden omschreven als een hechte geestelijke eenheid die gekleed is in zuiver en wit linnen terwijl zij Jezus volgt, is een onvoorstelbaar groot wonder dat het gevolg is van de triomfantelijke overwinning van Jezus op het kruis van Golgotha.

H8: De wijnpers van Gods toorn.

Openb.19:15 Uit Zijn mond komt een scherp zwaard waarmee Hij de volken zal slaan, en Hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden.

Deze tekst is de vervulling van de profetische belofte van de Vader aan Zijn Zoon Jezus in Ps.2:8-9; maar deze belofte geldt nu ook voor de Bruid van Christus, want in Openb.2:26-27 belooft de Heer aan de overwinnaars dat zij op dezelfde wijze als Hij macht over alle volken zullen ontvangen en hen zullen hoeden met een ijzeren herdersstaf. Het is de triomf van de gemeente om één te zijn met Jezus in liefdevolle intimiteit, maar ook om één te zijn met Jezus in geestelijke autoriteit over de vijand. Op dit moment komen 14:19-20, 16:17-21, 17:14 en 19:11-21 bij elkaar in de laatste en beslissende slag die het proces van de tweede komst van Jezus voltooit. Hierna breekt er een volledig nieuwe periode voor de schepping van God aan, want vanaf dit moment zal Jezus plaatsnemen op de troon in Jeruzalem, en Hij zal Koning zijn over de hele aarde (Zach.14:9). Maar het grote wonder is dat Hij niet alleen op de troon zal zitten, want naast Hem zit de Bruid van Christus als Koningin (Ps.45:10b); en aan deze glorieuze situatie komt nooit meer een eind.

**J: De laatste en beslissende slag.**

Openb.19:12-21 Toen zag ik een engel midden in de zon staan. Luid riep hij tegen de vogels die hoog in de lucht vlogen: Kom naar Gods grote maaltijd. Dan krijg je het vlees te eten van koningen, legeraanvoerders en machthebbers, het vlees van paarden en hun ruiters, van slaven en van vrije mensen, het vlees van jong en oud. Ik zag dat het beest en de koningen op aarde zich met hun troepen hadden verzameld om oorlog te voeren met de Ruiter op het paard en Zijn legermacht. Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid. De rest werd gedood door het zwaard dat uit de mond van de Ruiter op het paard kwam, en alle vogels aten zich vol aan hun vlees.

Johannes ziet hier in vers 19 dat de antichrist en de koningen op aarde zich met hun troepen verzameld hebben om oorlog te voeren tegen Jezus, de Ruiter op het witte paard; dit zag hij ook al in Openb.16:16 waar de antichrist en zijn bondgenoten verzameld werden bij de plaats Harmagedon met het doel om de strijd aan te binden tegen het Lam (17:14). Deze verzameling van de antichrist en al zijn bondgenoten wordt uitvoerig besproken in Ezech.38 en 39; deze twee hoofdstukken in Ezechiël geven belangrijke aanvullende informatie op het boek Openbaring, en daarom is het goed om deze twee hoofdstukken te kennen in verband met de eindtijd.

**a)** De plaats van herkomst: er wordt duidelijk vermeld waar de antichrist vandaan komt, namelijk uit het uiterste noorden (38:6+15, 39:2). De antichrist wordt omschreven als Gog, de oppervorst van Mesech en Tubal in het land Magog; dit is het gebied waar de nakomelingen van Noachs zoon Jafet heen trokken (Gen.10:2-5). Wanneer wij Jeruzalem als uitgangspunt nemen en van daaruit naar het noorden gaan, komen we via Libanon, Turkije en het gebied van de Kaukasus tenslotte in Moskou aan. De namen Gog en Magog komen we ook in Openb.20:8 tegen in een allerlaatste wereldwijd conflict ná het duizendjarige vrederijk, maar daarover later meer.

**b)** De bondgenoten: als bondgenoten van de antichrist worden legers uit Perzië (Iran), Nubië (Ethiopië) en Libië genoemd (38:5, Dan.11:43), die we terugvinden in Gen.10:6; maar ook worden Gomer en Bet-Togarma genoemd (38:6), die we terugvinden in Gen.10:3. Maar Ezech.38:6b spreekt over het feit dat het heel veel volken zijn, en uit Openb.16:14 weten we dat het om alle koningen van de aarde gaat.

**c)** Het tijdschema: deze profetie van Ezechiël is bijzonder duidelijk over het tijdstip waarin deze twee hoofdstukken in vervulling gaan, want 38:8 spreekt over lange tijd, in de verre toekomst, en 38:10 spreekt over de tijd als het zover is. Verschillende malen wordt in deze beide hoofdstukken gesproken over de dag, wat meestal een verwijzing is naar de grote Dag van de Heer (38:18-19, 39:11). De Heer noemt dit de dag waarvan Hij gesproken heeft (39:8), en dit is de dag waarop Hij Zijn grootheid zal tonen (39:13); en Paulus spreekt over een vastgestelde tijd waarop de antichrist zal verschijnen (2Tess.2:6).

**d)** Het soevereine plan: deze profetie van Ezechiël maakt duidelijk dat God in Zijn grote soevereiniteit de grote Strateeg achter dit hele gebeuren is, want God komt de antichrist halen uit het verre noorden (38:4, 39:2). God heeft in het verleden jarenlang bij monde van alle profeten van Israël gesproken dat Hij de antichrist zou sturen om Israël aan te vallen (38:17). Eens zal de Heer hem naar het land Israël brengen en dan aan alle volken laten zien dat Hij, de Heer, heilig is (38:16+23, 39:6-7+21).

**e)** De nederlaag van de antichrist: de profetie van Ezechiël is net zo duidelijk als het visioen

van het boek Openbaring over de totale nederlaag van de antichrist (38:21-23, 39:1-6); het is opmerkelijk dat Ezechiël over dezelfde kenmerken profeteert als Johannes.

**f)** Een grote aardbeving: wanneer de antichrist het land Israël aanvalt (38:18) zal de Heer in Zijn hartstocht reageren met het vuur van Zijn woede (38:19); als gevolg daarvan zal een zware aardbeving het land Israël treffen zoals die ook genoemd wordt in Openb.16:18 en Zach.14:4-5.

**g)** Het zwaard van de Heer: Openb.19:21 spreekt over het zwaard van de Heer dat uit Zijn mond komt en waardoor alle bondgenoten van de antichrist worden gedood, maar de profeet Ezechiël laat ons zien hoe dat in de praktijk zal gaan. Het zwaard van de Heer is het woord uit Zijn mond dat met grote autoriteit over het slagveld klinkt, maar als gevolg daarvan zullen

volgens Ezech.38:21 de bondgenoten van de antichrist met elkaar slaags raken en elkaar doden. Dit gebeurde ook in de tijd van Gideon in Recht.7:22, waar de vijandige Midianieten elkaar bestreden door het ingrijpen van de Heer; en hetzelfde lezen we in 2Kron.20:23 waar de vijandige Ammonieten en Moabieten met elkaar slaags raakten door het ingrijpen van de Heer. Bovendien zal de Heer oordelen uit de natuur over de legers van de antichrist laten komen (38:22).

**h)** Een maaltijd voor roofvogels: net als in Openb.19:17-18+21b profeteert ook Ezechiël over een feestmaal voor roofvogels die zich tegoed doen aan de gesneuvelde soldaten (39:4+17). Er is echter sprake van een zo grote slachting dat alle roofvogels op aarde niet in staat zijn om al deze lijken op te eten; daarom vindt er ook nog een massale begrafenis plaats ten oosten van de Dode Zee (39:11-16).

**j)** Openbaring voor Israël: dit zal de tijd zijn waarin Jezus Christus Zichzelf zal openbaren aan het Joodse volk als hun Messias (39:7a+22). In de eerste plaats heeft de Heer er voor gezorgd dat de Joden zijn teruggekeerd naar hun eigen land (38:8+12+14, 39:26-28), en in de tweede plaats ervaren de Joden een relatieve rust in hun eigen land (38:8b+11b, 39:26b). De komst van de antichrist naar Israël, het oprichten van het gruwelijke beeld in de tempel te Jeruzalem, en de verzameling van alle bondgenoten bij Harmagedon zal de natuurlijke rust van het Joodse volk echter volledig verstoren. Maar aan het einde van de laatste holocaust van het Joodse volk zal Jezus Zichzelf openbaren als de Joodse Messias (Matt.23:39) en laten zien dat hij de Koning der Joden is (Joh.1:49, 19:19).

Vanaf die dag zal het volk Israël beseffen hoe diep ze zich hebben verzet tegen hun eigen God, de Joodse Messias Jezus Christus, en er zal een geest van intens verdriet en berouw openbaar worden over dit volk (Zach.12:9-13). En dan zal Jezus de Heilige Geest uitstorten over Zijn volk Israël en dit volk voor eens en altijd reinigen van elke vorm van zonde en rebellie (Jes.59:20, Zach.13:1, Ezech.39:29, Rom.11:26-27). Vanaf dat moment zal Jezus regeren als Koning in Israël en over de hele aarde vanaf Zijn troon in de tempel te Jeruzalem, zowel in het aardse als in het hemelse Jeruzalem. Daarover later meer, maar op dit moment is de laatste en beslissende slag tussen God en mensen geëindigd met de overwinning van Jezus het Lam.

Ps.46:7-12 Volken roeren zich, rijken storten ineen, Zijn donderstem klinkt, de aarde siddert. De HEER van de hemelse machten is met ons, onze burcht is de God van Jakob. Kom en zie wat de HEER heeft gedaan, verbijsterend is wat Hij op aarde verricht: wereldwijd bant Hij oorlogen uit, bogen breekt Hij, lansen verbrijzelt Hij, wagens verbrandt Hij in het vuur. Staak de strijd, en erken dat Ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.

Afsluitend kunnen we zeggen dat de meest dramatische gebeurtenissen in de geschiedenis van de mensheid zullen plaatsvinden in de context van **de grootste militaire campagne** die wordt ondersteund door **de grootste gebedsbeweging** van de gemeente, die zich verzet tegen **de grootste onderdrukking** aller tijden om **de grootste beweging van recht en gerechtigheid** over de hele aarde tot stand te zien komen.

V.v.d.B. ☺