Lezingen:

Jona 3:9-4:4; 10-11

Matteüs 20:1-16

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Prikkellectuur – zo noemde iemand die gelijkenissen van Jezus eens. Je kunt je er ook aan ergeren. Mensen in zijn tijd hebben zich eraan geërgerd en als wij ze tot ons door laten dringen, voelen we wat van die boosheid mee.

Neem de gelijkenis van de verloren zoon. Of liever van die twee zonen. Ik snap die oudste zoon wel een beetje. Heb je altijd hard voor je vader gewerkt terwijl je jongste broer de beest uithing in het buitenland. Komtie terug en dan slacht je vader het gemeste kalf.

Of in dit verhaal: heb je de hele dag hard gewerkt en dan krijg je net zo veel als die jongens die om half vijf nog even een uurtje meedoen.

Wat gebeurt er? Het is oogsttijd. Vruchtbomen vragen altijd wel een beetje aandacht, maar in de oogsttijd is het alle hens aan dek en zijn er altijd handen te kort. Dat is bij appels en peren zo, dat was in Israël met de druiven ook zo.

De eigenaar van de wijngaard loopt voor zonsopgang al op de markt. Dat is in het oosten ook letterlijk de arbeidsmarkt. Daar staan de mannen die zich verhuren voor een dag werk en aan het eind van de dag hun dagloon krijgen. Ze komen de prijs overeen, één denarie, en gaan naar de wijngaard.

Het is lastig inschatten voor de baas van de wijngaard hoeveel werkers hij nodig heeft. Hij ziet het na een paar uur aankomen dat hij handen te kort komt. Hij gaat dus weer naar de markt en chartert weer een groep dagloners. Het contract is niet zo duidelijk, maar de eigenaar van de wijngaard zegt: ‘De betaling zal rechtvaardig zijn’. Blijkbaar vertrouwen de werkers hem. Dat gebeurt drie uur later, met de zon op het hoogst, weer.

Dat herhaalt zich halverwege de middag en zelfs tegen het einde van de dag, laten we zeggen, zo rond half vijf (‘te elfder ure’ – toenmalige tijdrekening) ziet de baas aankomen dat het werk nog niet helemaal klaar komt en haalt hij nog een groepje van de markt. Veel hoeven die natuurlijk niet te verwachten, maar alles wat je na zo’n zinloze dag nog krijgt is meegenomen.

Werkeloos zijn – is dat lot of is dat schuld?

‘Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?’ vraagt de baas. Het Griekse woord voor ‘zonder werk’, ‘werkeloos’ heeft een negatieve klank. Eigenlijk net als bij ons. Soms betekent dat woord ook ‘lui’, ‘nutteloos’, ‘onbruikbaar’. Soms straalt het inderdaad van mensen af of ze werken willen of toch liever niet. Er is in ons land sollicitatieplicht, maar ik weet dat sommige mensen hun sollicitatie zo schrijven dat het wel zeker is dat ze niet aangenomen worden. Ja, ik weet ook van die man die al dertig serieuze sollicitatiebrieven had geschreven en nergens terecht kon. Ook dat gebeurt nog. Verkeerde naam, verkeerde leeftijd…

Maar toch: waarom wordt die ene groep op de markt wel meteen aangenomen en die andere groep pas als er niemand anders meer beschikbaar is? Is dat toeval of is dat eigen schuld?

Dat is nog steeds een spannende vraag bij mensen en die speelt in onze verzorgingsstaat nog steeds een rol: lot of schuld?

Hoe zit dat met die uitkeringstrekkers? Te beroerd om te werken?

Hoe zit dat met de mensen van de voedselbank? Ik zat pas in de trein en hoorde een gesprekje. Dat was geen afluisteren, want het werd nogal op luide toon gevoerd: ‘Ze rijden met een Mercedes naar de voedselbank om daar even goedkoop te kunnen inslaan’.

Hoe zit dat met werkelozen nu in deze tijd waarin overal om personeel wordt gevraagd? Er zijn proeven genomen met werkeloze Rotterdammers, om ze in de kassen van het Westland te laten werken. Helemaal mislukt. Moet daar niet veel harder tegen worden opgetreden, tegen mensen die kunnen werken en het niet doen en dan van ons belastinggeld leven?

Ik weet niet of u de uitzending van Zomergasten hebt gezien met de kinderboekenschrijfster Bibi Dumon Tak. Als ze ergens over schrijft, bestudeert ze die wereld eerst. Ze wilde iets schrijven over jeugdcriminaliteit en de wereld van die jongens en meiden die op het verkeerde spoor komen. Ze liep een poos mee in een jeugdgevangenis. En dan vertelt ze over een gesprek met een bewaker (of een politieman?). Die legde haar wat uit. Hij nam een stuk papier en trok van boven naar beneden een streep. Aan de ene kant van de streep zette hij een min en aan de andere kant een plus. ‘Kijk’, zei hij, ‘als je aan de minkant van de streep geboren wordt, dan is er weinig kans dat ooit over die streep komt. En als je aan de goeie kant van de streep geboren wordt, is de kans niet zo groot dat je aan de verkeerde kant terecht komt.’

Dat is wel iets om over na te denken. Een dubbeltje wordt niet zo gauw een kwartje, een kwartje wordt niet zo gauw een dubbeltje. Neem nou Maikel. Zijn vader heeft geen werk en dat is geen wonder want hij drinkt. En dan wil hij ook nog wel eens slaan. Zijn moeder werkt en is overdag weg. Maikel eet niet gezond en snoept veel. Als hij tien is heeft hij al zwaar overgewicht. Als hij veertien is gaat hij vapen en roken en blowen en drinken. Maikel begint zijn leven met tien-nul achterstand. Zijn dubbeltje zal niet gauw een kwartje worden. Het is al mooi als zijn dubbeltje geen stuivertje wordt.

Kerkmensen zijn over het algemeen nette, hardwerkende mensen en we leven in onze eigen bubbel. Daar zit ik zelf ook in. En we kennen de Maikels niet. En we kennen zijn ouders niet en zijn vrienden niet. Zou het daardoor komen dat we soms zo onbarmhartig uit de hoek kunnen komen als we dan toch ineens op zo’n leven botsen.

Jezus kende de Maikels van toen en Hij kent de Maikels van nu. Als Jezus zulke mensen ziet dan wordt Hij met ontferming bewogen. Over meisjes die in een kansarm gezin opgroeien, weinig geleerd hebben, niet uit de boeken en niet van het leven en die dan de prostitutie inrommelen. Jongens die die nooit opvoeding hebben gehad en dan de verleiding van het snelle, grote geld niet kunnen weerstaan. Aan de verkeerde kant van de streep geboren. Allemaal dubbeltjes.

Te min voor de farizeeërs die in hun eigen vrome kwartjesbubbel leefden. Maar Jezus keek niet weg van de hoeren in de steegjes van Galilea. En Hij ging binnen in het huis van de tollenaars. En daarover vertelt Hij een verhaal. Over mensen die maar de hele dag staan te niksen op de markt.

Ik moet terug naar de gelijkenis. Ik ben er even van weggelopen, maar ik vond dat ik dit toch moest zeggen. Want dat verhaal van Maikel maakt duidelijk waar het in het evangelie om gaat.

De klus is geklaard, de zon is onder, het loon wordt uitgekeerd.

De rentmeester van de heer heeft zijn instructies gekregen. Hij begint met de werkers van het elfde uur. Ze hebben maar een uurtje gewerkt en ze krijgen één denarie. Dat is een ongelofelijke meevaller. ‘Je loon zal rechtvaardig zijn’ had die heer gezegd, maar dit is wel een heel bijzondere rechtvaardigheid. Er is weer voor een dag te eten.

En ook de mensen die halverwege de dag gekomen zijn krijgen een vol dagloon: een denarie. Een beste dag.

De werkers van het eerst uur hebben al staan kijken en verheugen zich op de royaliteit van de heer. Ze hebben al staan rekenen. Als die werkers van het laatste uur een denarie krijgen, wat zullen zij, werkers van het eerste uur dan wel niet ontvangen?

Ook een denarie. Dat valt niet goed. Dat is toch niet eerlijk! Zij hebben onder de brandende zon gewerkt en krijgen hetzelfde als die jongens die maar een uurtje druiven hebben geplukt.

Daar zit wel wat in. Prikkellectuur, zei ik al. Daar zit iets in wat schuurt. Bij hardwerkend Israël en bij hardwerkend Nederland. Het zal wel in de krant van wakker Israël hebben gestaan met een grote kop: ‘Schandalige praktijken in de wijngaard’. De goedheid van die heer is knap irritant. Dat is ook zo in de gelijkenis van de verloren zoon.

De irritante goedheid van God – daar gaat het in het evangelie om.

Daar ging het in het verhaal van Jona ook al over. God die barmhartig is voor dat goddeloze Ninivé. Jona had anders gehoopt en hij had al zitten tellen van veertig naar nul. En toen gebeurde er niks.

‘Het is met het koninkrijk van de hemel als…’ begint Jezus. Ja, zo gaat het in het koninkrijk van de hemel. Op de markt van dat koninkrijk is je dubbeltje een kwartje waard.

De laatsten zijn de eersten….

‘Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.’

Een denarie, een vol dagloon. Nooit gedacht en toch gekregen.

Ook de werkers van het laatste uur kunnen verder.

En daar ergeren zich die hardwerkende druivenplukkers aan.

En daar ergeren de farizeeën en Schriftgeleerden zich aan.

En daar ergeren wij ons nog steeds aan.

Er zit ook wel psychologie in dit verhaal. Weet u wat het met ons is? Onderzoek heeft dat ook uitgewezen. Weet u waar onze tevredenheid van afhangt? (Ik spreek even in het algemeen en laat de uitzonderingen buiten beschouwing).

Onze tevredenheid hangt niet alleen af van *wat wij hebben*, maar ook van wat *de ander niet heeft*.

Als mensen loonsverhoging krijgen wordt dat positief ervaren, maar als de mensen in hun omgeving dat ook krijgen, verdwijnt dat gevoel weer. Dan wordt dat weer het nieuwe normaal. Als *hij* net zoveel krijgt als *ik*, is de lol er toch weer een beetje vanaf.

En dat is de vraag van Jezus aan ons: Kun je de goedheid van God dankbaar ontvangen en die ook gunnen aan die ander? Ook aan die ander die niet zoveel uren in de wijngaard heeft gewerkt? Ook aan de hoeren en de tollenaars? Ook aan Maikel die met tien nul achterstand begonnen is en veel heeft gemist van wat voor jou normaal was? Kun je het hebben als die Heer van zijn dubbeltje een kwartje maakt?

En nu nog even, om een misverstand te voorkomen: het maakt Jezus wel uit wat je doet en hoe je leeft. Iemand zei het een keer mooi: ‘God zoekt je wel op waar je bent, maar Hij laat je niet waar je bent’.

Tegen die overspelige vrouw van Johannes 8 zegt Jezus”: ‘Ga heen en zondig niet meer’.

Tegen de tollenaar Levi zegt Jezus: ‘Laat je geld achter en volg Mij’.

En tegen Zacheüs hoeft Jezus niet zo veel te zeggen, want hij begint zelf al over het geld: Heer, ik zal het de mensen viervoudig vergoeden.

Dat is het evangelie voor de mensen aan de verkeerde kant van de streep: ‘Yes you can’. Je kunt over die streep heen komen. Voor de hoeren en de tollenaars, voor de werkers van het laatste uur, voor Maikel en zijn kornuiten: ‘Yes, you can’.

En dan is er ook nog het evangelie voor de nette mensen die geboren zijn aan de goede kant van de streep: jouw geluk, jouw tevredenheid, nee, meer, jouw vrede, hangt niet af van wat een ander heeft. Het kan dat je blij wordt van de onverdiende goedheid van de heer/Heer die ook een denarie geeft aan die werkeloze die de hele dag op de markt heeft staan niksen: ‘Yes you can’.

Amen