Gehouden in Driebergen (Grote Kerk) op 30 januri 2022

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Ik wil in deze dienst iets zeggen over het verhaal van de rijke jongeman, de rijke jongeling zoals hij vroeger heette, maar sinds de jongelingsvereniging is opgeheven, noemen we hem de rijke jongeman.

Maar voor ik op dat verhaal inga, zeg ik eerst iets over een andere rijke man in de Bijbel. De rijke dwaas. Dat is een verhaal dat Jezus bedacht heeft, een gelijkenis. Niet alle rijken zijn dwazen, maar de kans dat een rijk mens dwaas wordt is denk ik wel groter dan dat een arm mens dwaas wordt.

‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, 17 en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 18 Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, 19 en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. 20 Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” 21 Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’ (Lucas. 12:16-21)

Wat is er eigenlijk mis met deze man?

Dit is toch gewoon onze hardwerkende boer of zakenman?

Een ondernemer met een vooruitziende blik, die investeert.

Stilstand is achteruitgang, tijd is geld en regeren is vooruitzien.

Deze mensen zijn toch de kurken waar onze economie en export op drijven, dit is toch wakker Nederland dat de handen uit de mouwen steekt?

En zo iemand wordt een dwaas genoemd.

Waarom wordt deze man dan een dwaas genoemd?

Hij heeft het wel erg veel over ‘ik’ en ‘mijn’.

Ik zal mijn oude schuren afbreken en ik zal nieuwe bouwen en ik zal mijn graan daarin opslaan en dan zal ik… *mijn* graan*, mijn* schuren…

vs. 17: Hij overlegde bij zichzelf…

vs. 19: en ik zal tegen mijzelf zeggen…

Deze man weet van twee dingen: produceren en genieten. Zou helemaal in onze tijd passen. Eerst produceren en daarna genieten.

Ik zal er niet te veel woorden aan besteden, want ik moet naar die andere rijke man, maar ik vind hem niet sympathiek. Het is een poenerige man, die alleen maar *met* zichzelf en *voor* zichzelf leeft. En ik hoop dat u niet te veel van deze man in uw eigen leven herkent.

Nee, dan vind ik die andere rijke man veel sympathieker.

Het is een jongeman. Aan het eind van het verhaal horen we dat hij rijk is. Dat is het ideaal van velen van ons in de samenleving: miljonair vóór je dertigste. De reporter vroeg aan het meisje dat net haar diploma van de middelbare school had gehaald: Wat wil je later worden? En ze zei zonder blikken of blozen: ‘rijk’. Deze man is het gelukt.

Maar dat is, denk ik, niet het antwoord dat deze jongeman had gegeven. Hij is rijk, maar hij beseft: dat is niet alles. Hij gaat naar Jezus. Hij heeft een vraag. Hij valt op de knieën voor Hem. Dat betekent: hij verwacht wat van Jezus. Zijn vraag is geen strikvraag, zoals bij de farizeeën vaak het geval is.

‘Goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?’ Dat is zijn vraag.

En het eeuwige leven is in de Bijbel nooit een leven dat nooit ophoudt, tenminste dat is het niet in de eerste plaats. Het eeuwige leven is het goede leven, het echte leven.

Dat betekent ook dat we zijn vraag serieus mogen nemen. Het is een existentiële vraag die een worsteling verraadt. Ergens klopt er iets niet. Rabbijn Harold Kushner heeft een boekje geschreven *Niets meer te wensen en toch niet gelukkig*. Dat is het bij deze jongeman ook. Er spookt een onrust in zijn ziel, waar hij geen raad mee weet.

Matteüs heeft hier dat hij aan Jezus vraagt: ‘Wat ontbreekt mij?’ Rijk zijn *lijkt* wat, maar het eeuwige leven *is* wat. Hoe krijg je dat?

Jezus wijst op de geboden en de jongeman zegt: ‘Meester, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden’. En dan zegt Jezus niet: ‘Dat lieg je, dat bestaat niet, dat kan niemand’, maar er staat een prachtig zinnetje: ‘Jezus keek hem liefdevol aan’. Je kunt ook vertalen: ‘Jezus kreeg hem lief’. Jezus vat sympathie op voor hem.

Dit is een sympathiek mens. Wij gaan ook van hem houden, wij krijgen hem ook lief. Anders dan de rijke dwaas, die poenerige opschepper die alleen maar weet van ik en mijn, van meer en groter, van prestatie en productie.

‘Één ding ontbreekt u’, zegt Jezus. Welk gebod dan? Het is een gebod dat door alle andere geboden heen loopt. Zulke geboden zijn er. Er zijn houdingen en bindingen die ons verhinderen om de geboden van God werkelijk te vervullen. Om God lief te hebben met heel ons hart en onze naaste als onszelf.

‘…ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef de opbrengst aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom daarna terug en volg Mij.’

Dit is geen fondsenwerving voor de armen. Dat is ook mooi, die hebben ook Jezus’ aandacht, maar hier speelt iets anders. Hier gaat het niet om het heil, om het welzijn van de arme, maar van de rijke. Hoe wordt een rijk mens gered van zijn bindingen aan zijn geld, aan zijn bezit?

Jezus had ook kunnen zeggen: Pak alles wat je hebt in en dump het in het Meer van Galilea. Maar Hij dacht natuurlijk: ‘Dan kan hij het toch beter aan de armen geven. Maar het gaat hier in de eerste plaats om de rijke.

Alles weggeven… wat moeten we daarmee? We zeggen het nog wel eens. Eigenlijk zou je alles moeten weggeven’. ‘Eigenlijk zou je mensen in een arm land moeten gaan helpen’. Maar dat is luchtfietserij, want we voelen dat als een onmogelijkheid en het enige wat we er aan overhouden is een slecht geweten.

Nou ja, Jezus heeft nooit tegen iedereen gezegd dat hij of zij alles moet weggeven. Dat zou leiden tot eindeloos rondpompen van goederen en geld. Maar voor deze man was dit gebod precies wat hij doen moest. Omdat hij er aan vast zat.

‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’

Wat moeten wij met die boodschap?

Wijlen ds. Buskes had eens over dit verhaal gepreekt en werd naderhand gebeld door een vader die zei: ‘Mijn zoon heeft uw preek gehoord en hij zegt ‘Ik ben die rijke jongeling. Ik moet alles weggeven”. Wilt u eens met hem praten en zeggen dat Jezus dat niet bedoeld heeft’.

Wat moet *die* dominee zeggen, tegen die jongen en zijn vader?

En wat moet *deze* dominee zeggen aan de mensen voor hem, hier in Driebergen vanmorgen?

Ik moest pas ergens een verhaal houden over geloof en duurzaamheid. Over de klimaatcrisis waarin we zitten en over een manier van leven die ik maar groen-gelovig zal noemen. Naderhand had ik een gesprek met een jonge vrouw die daardoor geraakt was. De ‘rijke jongevrouw’ zal ik haar maar noemen. Rijk, zoals zeer velen van ons rijk zijn.

Hoe moet dat dan? vroeg ze. ‘Ik moet eigenlijk heel veel opgeven’, zei ze. ‘Ik koop best wel vaak nieuwe kleren, dat vind ik leuk’. ‘Ik ga regelmatig op vakantie, ook op vliegvakantie’. En als ik u goed begrijp moet ik daar drastisch in snijden. Dan moet ik veel opgeven.

‘Dat denk ik wel’, zei ik. ‘Want de aarde kan het niet dragen, zoals we nu leven. De aarde zucht en steunt. Ze is in barensnood, om het met Paulus te zeggen.

Weet u wat het is: we zijn zo gewend aan onze manier van leven dat we denken dat het niet anders kan. En dat is *verslaving*, denken dat je niet zonder kunt.

Maar probeer het maar eens uit.

Ga het experiment maar eens aan.

Spreek maar af met jezelf en met elkaar dat je geen vliegvakanties meer boekt.

Probeer maar eens uit hoe ver je met kleding uit de kringloop komt.

En als je auto op is, probeer het eens een jaar uit om zonder auto te leven.

Ja dan moet je wel een knop omzetten.

Die moet ook om.

Dat weten we natuurlijk al lang.

We weten allemaal dat het zo niet verder kan. Het inzicht hebben we. Maar hoe komt het nou dat we zo moeilijk van inzicht tot daad komen.

Dat we blijven steken bij dat bruggetje, ‘het bruggetje van eigenlijk’, noem ik het maar.

‘Eigenlijk zou ik…’ en we doen het niet.

Ga dat bruggetje over. Probeer het eens.

Nee, deze jongeman durfde het ook niet; ‘hij had namelijk veel bezittingen’ staat er.

Ja het kost wat. Het vraagt wat van ons. Jezus volgen is nooit goedkoop.

Maar nog een keer: wat is dat een prachtig zinnetje dat daar staat: ‘Jezus keek hem liefdevol aan’. Jezus heeft ons lief en zegt: ‘Waag het maar’.

Je krijgt er ook iets voor terug.

Het eeuwige leven. Dat is de vraag van de rijke jonge man.

Hoe krijg ik dat?

Ik zei het al: het eeuwige leven is het goede leven.

Vorige jaar is er een boekje verschenen, waaraan ik ook heb meegewerkt, onder de titel *Eenvoudig leven*. De rode draad daarin is: het goede leven is het eenvoudige leven en het eenvoudige leven is het goede leven. In dat eenvoudige leven ontdek je dat de kwaliteit van het leven niet zit in meer en verder en duurder, maar in geloof en hoop en liefde.

Daar hangt een prijskaartje aan. Wat van waarde is is nooit goedkoop.

Trouwens, aan de keus van de rijke jongeman om zijn oude leven voort te zetten hangt ook een prijskaartje: ‘Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg’.

Kan het helpen om bij moeilijke keuzes te bedenken dat de Heer je liefdevol aankijkt?

Amen