Jakobus 4: 11 – 5, 6.

Voor de preek begint heb ik en paar geheime opnamen van wat jullie afgelopen vrijdag hebben uitgespookt. Laat maar zien. **[filmpje]**

**[1]** Ik heb even geen commentaar. Ik verbaas me wel een beetje. Zoals ik me meer verbaasd hebt bij het voorbereiden van deze preek. Ik heb namelijk niet alleen YouTubefilmpjes gekeken, ik heb ook een boek gelezen. Dit boek: **[2]** Joris Luyendijk, ‘Dit kan niet waar zijn.’ Dat boek gaat over wat er misging in de bankenwereld in 2008. Misschien weet je het nog wel, de financiële wereld stond op de rand van de afgrond – en de gewone wereld ook. Luyendijk zoekt het allemaal uit. Wat is er eigenlijk precies gebeurd? Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Er blijkt van alles mis te zijn. Slagers die hun eigen vlees keuren, overheden die bezuinigen op toezicht, mensen en bedrijven die drijven op hebzucht. Maar de meest verbijsterende ontdekking van Luyendijk is dit: er zit niemand in de cockpit. We zitten met z’n allen in een systeem en we vertellen elkaar hoe mooi het allemaal werkt, maar er is niemand die het systeem stuurt.

**[3]** Oké, dus nu hebben we een structureel fout systeem – en we hebben dus mensen die zich door hebzucht laten drijven. Foute mensen en foute organisaties. Het lijkt me wel duidelijk dat we genoeg reden hebben om over de hoofdzonde van vandaag eens een stevige preek te houden. Hebzucht. De vloek van de moderne wereld. Als God vandaag een profeet zou sturen, dan zou die er wel raad mee weten. Dat zou ik graag meemaken, hoe iemand namens God die banken en die aasgieren van de Zuid-as onder handen zou nemen. Wat zou de Bijbel zeggen?

**[4]** Ik lees met jullie Jakobus 4: 11-12. ‘Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaadspreekt van een ander of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. Er is maar één wetgever en rechter: hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u, om uw naaste te veroordelen?’ Oeps. Die u-bocht maakt de Bijbel wel vaker. Eerlijk gezegd iets vaker dan me lief is. Op het moment dat wij druk bezig zijn aan elkaar en aan God te vertellen wat die andere rotzakken nu weer fout hebben gedaan, zegt God: ‘Laat het maar aan Mij over. Maar hoe zit het eigenlijk met jou?’ Vergeet de banken. Vergeet die andere mensen. Hebzucht: hoe zit het met jou? Jij, wie ben jij?

**[5]** Ik wil aan de hand van wat Jakobus zegt met je kijken naar jouw eigen hebzucht, naar hoe je omgaat met hebzucht in je eigen karakter en naar hoe je omgaat met hebzucht in de structuren en organisaties om je heen. Volgens mij zegt Jakobus 4: 13-16 iets over hebzucht in je karakter: **[6]** ‘Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld verdienen.’ U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen.’ **[7]** Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt, dan zondigt hij.’

**[8]** ‘Als iemand weet hoe het hoort’: Jakobus mikt dus niet op mensen die God niet kennen. Hij mikt hier op ons. En hij mikt hier op ons hart. En ik leen hier even het beeld dat Luyendijk voor het banksysteem gebruikte, het beeld van de lege cockpit. Wie of wat zit er in jouw leven aan het roer? Een van de krachten die voor je het weet je eigen leven gaat leiden, is hebzucht. En het is zó verklaarbaar. Haast een automatische piloot. Wat wil je? Je wilt overleven. Wat wil je? Je wilt veiligheid. Wat wil je? Je wilt zekerheid. Hoe krijg je dat? Door geld, door bezit, door een muur van spullen om je heen. En Black Friday speelt er precies op in. Zwarte Vrijdag: koop spullen en de leegte in je hart verdwijnt. Echt waar? Nee, natuurlijk niet. Maar het voelt wel zo. En dus hebzucht.

Ergens in zijn boek vertelt Luyendijk van een financieel adviseur, die zegt dat de mensen in de financiële wereld wat vaker aan hun eigen sterfelijkheid zouden moeten denken. Dat is precies het punt dat Jakobus hier maakt. **[9]** Met al je hebzucht bouw je een muur om jezelf onkwetsbaar te maken – maar diep in je hart weet je dat het zinloos is. Zoals Jakobus zegt: jij weet niet eens hoe het morgen gaat zijn. Op 14 september 2008 liepen we vrolijk te dansen. Op 15 september barstte de vulkaan. En dus nodigt Jakobus je uit om je steeds te bedenken: als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen. Als de Heer het wil, Deo Volente, D.V.

Maar goed, jij zit hier in de kerk en je bent zo dapper geweest om niet weg te lopen toen bleek dat de Bijbel het niet over die anderen maar over jouzelf ging hebben. Dus ik ga er van uit dat jij ook niet wil dat de hebzucht in jouw leven de leiding neemt. Maar hoe houd je de hebzucht buiten de deur? Oefenen, oefenen, oefenen. En onze Heer Jezus zelf geeft je een pracht van een voorzet, in het gebed dat Hij ons zelf heeft geleerd. Dus als je wilt oefenen om de hebzucht uit je karakter te houden, bid gewoon bewust eenmaal daags het ‘Onze Vader.’ En laat de vierde bede tot je doordringen. **[10]** ‘Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.’

Kijk maar. ‘Geef.’ Je eist niet je bezit op, je vraagt om een geschenk. En je weet dat God de gever is, Deo Volente. ‘Geef ons.’ Hebzucht is ten diepste egoïstisch. De Heer Jezus leert je in meervoud spreken. ‘Geef ons vandaag.’ Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Dat doet God al voor je. ‘Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.’ Geloof me, God gunt je regelmatig overdreven veel meer dan je nodig hebt. Maar als jij serieus bidt om gewoon wat je nodig hebt, houd je de hebzucht buiten je hart. Dit is het recept van de Heer tegen hebzucht in je hart: bid het gebed dat Hij je geleerd heeft. Zo neemt de Geest van God het roer over in jouw leven.

Maar gaan we hiermee de wereld redden van de hebzucht? Of hadden we hiermee de val van Lehman Brothers in 2008 voorkomen? Waarschijnlijk niet. Want op de een of andere manier gaat hebzucht niet alleen in je hart zitten, zodat het je karakter verkracht, maar het zit ook in de wereld om je heen, in de instituten en organisaties, de structurele hebzucht. Wat moet je daar dan mee? Heeft de Bijbel daar ook iets over te zeggen? Volgens mij wel. Jakobus 5: 1-6: **[11]** ‘En nu iets voor u, rijken! Weeklaag en jammer om de rampspoed die over u komt. Uw rijkdom is verrot en uw kleding is door de mot aangevreten, uw goud en zilver is verroest, en die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. U hebt uw schatkamers gevuld, hoewel de tijd ten einde loopt. **[12]** Hoor de klacht van het loon dat u de arbeiders die uw weiden maaiden hebt onthouden. Het geroep van de maaiers is tot de Heer van de hemelse machten doorgedrongen. U hebt op aarde in weelde gebaad en losbandig geleefd, u hebt uzelf vetgemest voor de slachttijd. U hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en hij heeft zich niet tegen u verzet.’

Jakobus geeft hier twee sleutels over hoe je omgaat met structuren en organisaties die groter zijn dan jijzelf en die zonden zoals, bij voorbeeld, hebzucht ruimte geven en bevorderen en laten ontstaan. De eerste sleutel is hoe je zulke systemen herkent. De tweede sleutel is wat God ermee wil. Eerst: waaraan herken je ze? Hieraan: als ze het gewone leven van mensen kapot maken. **[13]** In het geval van Jakobus: die arbeiders, die dagloners, die niet betaald worden. Serieus, ontelbaar veel afgoden en idealen en systemen maken gewone mensen kapot, maken het gewone leven onmogelijk. Maar de God van de Bijbel, de Vader van onze Heer Jezus Christus, zet zijn volle gewicht in voor mensen zoals jij en ik, voor ons alledaagse leven. ‘Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben.’

De tweede sleutel van Jakobus is hoe God zich tot zulke systemen verhoudt. De Bijbel gebruikt een codewoord om politieke en economische machten en systemen te beschrijven. Dat codewoord is ‘machten en krachten.’ De Bijbel gebruikte dat codewoord omdat als je hardop zegt dat je het over de keizer en zijn kliek hebt, je dan vermoord wordt. Maar de Bijbel bedoelt dat wel. En Jakobus vertelt je hier hoe God zich tot zulke machten verhoudt. God is ‘de Heer van de hemelse machten.’ **[14]** Wij gaan in ons eentje geen eind maken aan allerlei mensonterende politieke en economische machtsblokken. God wel. Want Hij is de Heer van de hémelse machten, zijn kracht gaat boven alle aardse machtsblokken uit. Joris Luyendijk schrok, toen hij zag dat er niemand aan het roer zat in de cockpit van de Londense City. God zegt dat Hij de hele wereld in zijn hand houdt en gaat vernieuwen op een manier dat alle ziekmakende machten nul komma nul invloed meer hebben.

Maar wat moet jij dan? Want jij bent God niet en de wereld is nog niet waar God het hebben wil. Goed. Maar God vraagt jou in een wereld waar kapotmakende patronen de overhand hebben, te leven vanuit zijn patronen, die juist genezend zijn, herstellend, die jou en de mensen om je heen heel maken. God vraagt jou in een wereld waarin kapotmakende patronen de overhand hebben, te leven vanuit zijn heel makende patronen. En Gods heel makende ideeën komen voort uit zijn karakter. En zijn karakter is niet hebzucht, maar geefzucht. Geefzucht. Pure gulheid. **[15]** God kan er niks aan doen. Hij is zelf God en heeft eindeloos leven in zich en liefde en plezier in zijn schepping, in jou.

Luister nog eens naar Jakobus. ‘Uw goud en zilver is verroest,’ zegt Jakobus tegen mensen die zichzelf verrijkt hebben. Nou, Jakobus, je hoeft geen Ben Feringa te zijn om te weten dat dat niet klopt. Goud en zilver zijn edelmetalen en edelmetalen, die roesten niet. Dat is precies waarom ze onze hebzucht triggeren, ons zoeken naar veiligheid en zekerheid voor onszelf. Daarom verkopen we onze ziel voor goud. Wacht even, zegt God. Met goud ga jij je ziel, je leven niet redden. Voor dat doel is goud niet het middel. Het is troep, en God zeg: het roest je tussen de vingers weg en het maakt je kapot. Dat goud hoort bij de wereld die aan het instorten is. En Ik, zegt God, ga de wereld die draait op hebzucht vervangen door een wereld die draait om gulheid. Wie doet mee? **[16]**

Dus jij, op jouw plek, doet niet meer mee met de regels van de oude wereld. Ook al doen al je concurrenten het, ook al zegt je baas dat het moet, ook al gaat het jezelf veel kosten, jij zorgt dat jouw dagloners hun geld krijgen, jouw klanten wat je ze beloofd hebt, jouw leerlingen je liefde en je vakkennis, je opdrachtgevers wat ze nodig hebben. Bij elk contact met mensen, met de schepping, wordt de schepping mooier, worden mensen blijer, wordt de wereld een beetje meer zoals God bedoeld heeft. Want jij bent geen slaaf van deze wereld, maar een dochter of zoon van de Heer van de hemelse machten, de God van liefde en leven.

Zal dit jou gaan lukken? Zal dit ons gaan lukken? Als je Jakobus hoort, gaat het ons niet lukken. Ik weet niet of die laatste zin uit het stuk dat we van Jakobus lazen je is opgevallen. Beetje deprimerend. **[17]** ‘U [rijken] hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en hij heeft zicht niet tegen u verzet.’ Wij kunnen nog zo proberen te leven vanuit het karakter van God en de structuur van zijn nieuwe wereld, het kan zomaar je einde betekenen. Jakobus is niet alleen direct in zijn kritiek, hij is ook eerlijk in wat hij belooft. Het is al een gevecht om je eigen hebzucht klein te krijgen, laat staan dat je de wereld kunt veranderen. Echt waar. Maar…

Maar: Jezus Christus. Wat als die laatste zin van Jakobus nu eens over Hem gaat? Het zou kunnen, toch? ‘U [rijken] hebt de rechtvaardige veroordeeld en vermoord, en hij heeft zicht niet tegen u verzet.’ De foute mensen en de foute machten van deze wereld hebben Hem weggewerkt. Jezus eindigt aan een kruis. En Hij heeft zich niet verzet. Hij bleef geven, want zo is God. Pure gulheid. Maar dan is Golgotha toch het einde van God en van zijn project met de wereld en met ons… Ja, tenzij. Tenzij het waar is wat Jakobus en de andere apostelen ons vertellen, namelijk dat Jezus stierf om te leven. Dat die zwartste van alle dagen de enige echte Goede Vrijdag is. **[18]** Als Jezus leeft, is de God van de hemelse gulheid sterker dan elke hebzucht. Als Jezus leeft, dan roest goud, dan wint liefde, dan wordt dood leven. Ik begrijp wat het kost. Maar hebzucht is zo ouderwets. Ik ga voor Gods nieuwe wereld. Ik verlang naar Jezus.

Amen.