29-07-2018, Hooglandse kerk, Leiden

Intochtslied: Psalm 1 : 1 + 2

Stilte

Votum + groet

- Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft,

 die trouw is tot in eeuwigheid en niet los laat wat zijn hand begon.

- Genade zij u en vrede van God de Vader, en van zijn Zoon Jezus Christus,

 in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen.

Inleiding op de dienst

In de serie kerkdiensten over de 10 geboden is vandaag het 10e en dus het laatste gebod aan de beurt.

Het gebod: “Gij zult niet begeren”. Of, zoals het voluit staat in de nieuwe bijbelvertaling:

“Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.”

Kyrie-gebed

O God, hoe begeerlijk kan het huis van een ander zijn. Of iets anders wat een ander bezit.

Het kan ons zo gemakkelijk overkomen, dat we jaloers zijn, door wat een ander wel heeft en wij niet.

En dat, terwijl het de meesten van ons toch eigenlijk niets te klagen hebben.

Veel mensen zouden juist reden hebben om jaloers te zijn op ons, als ze onze rijkdom en welvaart zien. Want de verhoudingen zijn zo scheef, en de tegenstellingen zijn zo scherp, zelfs binnen ons eigen land, en al helemaal als we vergelijken met andere landen in deze wereld.

Daarom, voor allen die gebrek hebben aan wat voor anderen vanzelfsprekend is, roepen wij U aan:

Gemeente: Kyrië eleison.

O God, hoe begeerlijk kan de vrouw of de man van een ander zijn. En hoe verleidelijk kan het zijn om je daardoor te laten meeslepen, zonder je iets aan te trekken van wat je daardoor kapot maakt.

Hoeveel verdriet komt daaruit voort. Partners die zich in de steek gelaten voelen, verraden, afgekeurd.

Kinderen die verscheurd worden door liefde voor beide ouders, of juist haat tegenover één van hen.

Daarom, voor allen die begeren, die begeerd worden, of juist niet begeerd worden, en voor allen die de dupe zijn van zo’n mallemolen van emoties en wat daaruit voortkomt, roepen wij u aan:

*Gemeente: Kyrië eleison.*

O God, hoe begeerlijk kan het succes van een ander zijn. Want we willen zelf ook graag bewonderd worden, om wat we doen, om wat we presteren, of al was het maar om onze bescheidenheid.

Het is niet dat wij het een ander niet gunnen, dat succes, die bewondering. Hoewel, soms …

O God, we weten vaak zelf niet wat ons bezielt, daarom roepen wij u aan:

*Gemeente: Kyrië eleison.*

Bemoediging (Psalm 119 : 143 - 144)

 Al ben ik in nood en dreigt er gevaar, uw geboden verheugen mij.

 Uw richtlijnen zijn rechtvaardig tot in eeuwigheid, geef mij inzicht en ik zal leven.

Zingen: Psalm 119 : 1 + 6

Gebed bij de opening van de Schriften

Eeuwige God, vervul ons met uw Geest bij het lezen van uw Woord,
opdat wij het horen en verstaan, en het mag indalen in ons hart,
dat het ons mag vervullen met blijdschap en hoop
en het ons mag aanzetten tot daden van liefde. Amen.

Gesprek met de kinderen (indien aanwezig)

* Als alle mensen precies hetzelfde zouden hebben, dan hoefde niemand meer jaloers te zijn.
* Maar wat zou de wereld dan saai zijn.

Inleiding bij de schriftlezingen

De lezing uit II Samuël sluit aan bij het verhaal waarin koning David overspel pleegt met Batseba, en daarna regelt dat de man van Batseba omkomt in de oorlog, zodat hij met Batseba kan trouwen.

Timoteüs had de leiding over één van de eerste christelijke gemeenten en hij krijgt daarvoor allerlei aanwijzingen van een oudere apostel. Mogelijk was dat Paulus.

Tenslotte lezen we een gedeelte uit de zogenaamde Bergrede van Jezus.

Lezing: II Samuël 12 : 1 – 7a

Zingen: Psalm 19 : 3 + 4

Lezing: I Timoteüs 6 : 3 – 10, Matteüs 5 : 27 - 30

Zingen: Lied 310

Verkondiging

Dat 10e gebod, dat laatste van de 10 geboden – ik moet u bekennen dat ik daar toch altijd behoorlijk wat moeite mee heb gehad. Eigenlijk zolang als ik me kan herinneren, dus mogelijk al vanaf de tijd dat ik op de lagere school zat en de 10 geboden uit mijn hoofd moest leren.

Ik vond dit 10e gebod toch eigenlijk niet eerlijk van God.

Hoe kan God dit nou in alle redelijkheid van mensen vragen?

Met andere geboden is dat anders.

Helemaal met geboden zoals “niet stelen”, “niet doodslaan”, “geen vals getuigenis afleggen” – dat is logisch dat God dat wil; geen punt van discussie toch, daar is iedereen het mee eens.

En geboden zoals “geen gesneden beelden maken”, “Gods naam niet ijdel gebruiken”, “de sabbat onderhouden” – ja, er zijn mensen die daar anders over denken. Maar als God dat wil, dan zal het wel ergens goed voor zijn, denk je als gelovige. En met wat goede wil is dat ook best uit te leggen.

En dan heb je nog: “Je vader en moeder eren” en “niet echtbreken”. Die kunnen behoorlijk lastig zijn in sommige situaties. Maar als het goed wordt uitgelegd kun je ook de waarde van deze geboden wel inzien, en kun je toch je best doen om je er zo goed mogelijk aan te houden.

Maar “niet begeren”? Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe speel je dat klaar? Kun je stoppen met begeren?

Okay, ik ben vast niet de enige hier die met een gerust hart durft te zeggen dat hij nog nooit een rund of een ezel van iemand anders heeft begeerd.

En wat betreft het begeren van een slaaf of een slavin van iemand anders, daarmee wordt het ons ook niet echt moeilijk gemaakt.

Maar begeerlijke huizen zie ik genoeg. Ik fietste deze week nog door Wassenaar …

Natuurlijk zie ik ook meteen wel weer allerlei praktische nadelen van zo’n gigantisch groot huis, maar als ik sommige prachtig gelegen huizen zie, dan denk ik toch even: “Nou ...”.

En ik zie ook best wel eens mooie dingen waarbij ik denk: “Als ik nou eens heel rijk was …”.

En begeerlijke vrouwen … Laat ik daar maar niet over beginnen.

Overigens – even tussendoor, over die vrouwen – ik praat nu natuurlijk als heteroseksuele man, net zo goed als dat het lijkt alsof het 10e gebod alleen maar bedoeld is voor mannen die vrouwen begeren.

Maar je hebt natuurlijk ook vrouwen die mannen begeren, en mannen die mannen begeren, en vrouwen die vrouwen begeren.

Voor mij spreekt het vanzelf dat daarvoor steeds iets vergelijkbaars geldt als voor mannen die vrouwen begeren. Maar het wordt lastig praten als ik dat er steeds bij moet zeggen.

Daarom sluit ik het voor het gemak maar aan bij het woordgebruik van de bijbel, wat past bij de verhoudingen zoals die bekend waren in de tijd dat de bijbel geschreven werd.

Ik ga er van uit dat iedereen dat voor zichzelf verder wel kan invullen.

En nog iets waar ik maar niet al te diep op in ga: In het tiende gebod staat dat rijtje: huis, vrouw, rund, ezel, slaaf, slavin, en tenslotte: noch iets wat van je naaste is.

Alsof het om min of meer vergelijkbare zaken gaat.

Alsof het zou gaan om allerlei zaken die het bezit kunnen zijn van iemand.

Misschien werd dat door veel mensen ook wel zo ervaren in de tijd dat de bijbel geschreven werd.

Maar we zijn het er nu toch wel over eens dat een vrouw nooit het bezit kan zijn van een man, zoals iemand wel een huis of geld of allerlei spullen kan bezitten.

En natuurlijk vinden we het nu ook onaanvaardbaar dat iemand een slaaf of slavin zou bezitten.

Een mens kan nooit het eigendom zijn van iemand anders.

Maar nu terug naar dat 10e gebod. Niet begeren.

Nee, laten we precies zijn: niet begeren wat van een ander is.

Want daar zit natuurlijk wel net een belangrijk punt.

Er is niets mis mee, als je graag een mooi huis hebt om in te wonen.

Er is niets mis mee, als je verlangt naar een partner om je leven mee te delen.

Er is niets mis mee, als je graag beschikt over leuke spullen, en geld om leuke dingen mee te doen.

Er is niets mis mee, als je ambitieus bent, graag wat wilt bereiken in dit leven, succesvol wilt zijn.

Maar het gaat mis, zodra je iets begeert wat van een ander is.

En een probleem daarbij is dat we vaak niet van ophouden weten.

Als we iets hebben, willen we meestal nog meer.

Het verhaal van de profeet Natan geeft daar een duidelijk voorbeeld van.

Die rijke man had al zo veel, en toch wou hij meer.

En dat bracht hem er toe om die arme man te beroven van dat ene lammetje, te beroven van dat weinige wat die arme man bezat. Een gruwelijke misdaad, zoals David ook zei.

Intussen ging het verhaal natuurlijk over David zelf.

Over de koning die al een heleboel vrouwen had maar toch nog een vrouw erbij wilde hebben, en daarvoor regelde dat de man van die vrouw zou sneuvelen in de oorlog.

Het gaat in beide gevallen om begeerte die maar niet ophoudt, begeerte die nooit vervuld raakt.

Juist bij mensen die al zoveel hebben zit er vaak geen rem meer op.

Het is nooit genoeg, het gaat altijd maar door.

Volgens sommige economen is dat helemaal niet erg. Het is juist goed om de economie te laten bloeien.

Begeerte is de kurk waar onze economie op drijft. Als er een rem zou zijn op wat mensen begeren, dan zouden ze niets meer kopen. Dan zou de economie inzakken. Dan zou iedereen arm worden.

Volgens mij is het een kromme redenering. De economie blijft heus wel draaien zolang mensen bereid zijn en in staat zijn te betalen voor bepaalde producten en diensten.

Dan hoeft het heus niet altijd te gaan om steeds maar meer, meer, meer.

Dan kan het ook gaan om heel alledaagse dingen die het leven leefbaar en aangenaam maken.

Amerikaanse onderzoekers hebben eens onderzocht of geld gelukkig maakt.

Om precies te zijn: ze hebben onderzocht of mensen gelukkiger worden als ze meer gaan verdienen.

Het antwoord was: ja. Tenminste: tot een bepaalde grens. Een vrij nauwkeurig vast te stellen grens.

Die grens bleek in Amerika te liggen in de buurt van een jaarsalaris van zo’n 70.000 dollar.

Beneden die grens maakt elke salarisverhoging mensen gelukkiger. Maar als het jaarsalaris nog hoger wordt, dan maakt het niks meer uit, dan worden mensen er niet noemenswaardig gelukkiger van.

Je moet zo’n onderzoek maar nemen voor wat het waard is, maar eigenlijk bewijst het wat we met ons gezond verstand wel weten: veel geld maakt niet gelukkig, al maakt *gebrek* aan geld wel *on*gelukkig.

En toch willen veel rijke mensen altijd maar nog rijker worden.

En mensen die gigantische salarissen krijgen willen steeds nog meer verdienen.

En als je daar wat van zegt, dan is hun reactie: “Dat zeg je alleen maar omdat je jaloers bent.”

Alsof zo iemand recht van spreken heeft, mag oordelen over de begeerte die een ander voelt, om zo de discussie te smoren over zijn eigen geldzucht.

De wereld is wat dat betreft nog niet zo veel veranderd, sinds de oude en wijze apostel schreef aan Timoteüs: “De wortel van alle kwaad is de geldzucht.”

We zien het nu misschien alleen wat op grotere schaal.

We zien hoe op wereldschaal een verhoudings­gewijs een klein groepje schatrijke mensen meer invloed heeft dan de democratisch gekozen regeringen van heel wat landen, waardoor die rijke mensen zichzelf nog steeds verder kunnen verrijken.

We moeten de apostel gelijk geven: Geldzucht is de wortel van alle kwaad. In het groot en in het klein.

En toch: misschien kan iemand nog genezen van geldzucht.

Je hoort soms dat rijke mensen al hun rijkdom weggeven en gaan leven als een kluizenaar.

Het lijkt vaak te mooi om waar te zijn, maar het gebeurt, af en toe.

Maar begeerte, dat is toch nog meer dan geldzucht. Je kunt toch nog zoveel anders begeren dan geld.

En dat maakt het 10e gebod zo lastig.

Niet begeren, helemaal niets meer begeren wat van een ander is, hoe doe je dat?

Begeerte, dat is toch iets wat zomaar bij je opkomt. Dat kun je toch niet tegenhouden?

Bij die andere geboden gaat het om dingen die je doet of niet doet. Het gaat om keuzes die je maakt.

Maar begeren, dat is niet iets waar je bewust voor kiest. Tenminste lang niet altijd.

Het kan je soms zomaar overkomen, zonder dat je het wilt.

God lijkt iets onmogelijks van ons te vragen in dit laatste gebod. En dat is toch niet eerlijk?

Ook al zou je er in slagen om je aan al die andere geboden te houden, dan gaat het bij dit laatste gebod toch nog mis. Je kunt het dus eigenlijk nooit helemaal goed doen bij God.

Dat is inderdaad het dogma waarmee ik ben opgevoed: dat geen mens volmaakt is.

Nee, het was niet zo erg als wat in ultra orthodoxe kringen verkondigd wordt: dat mensen helemaal niets goed kunnen doen. Maar helemaal goed, volmaakt, dat is niemand.

Dat had iets met de erfzonde te maken, werd me verteld, iets met Adam en Eva in het paradijs.

Iets met begeerte, inderdaad. Maar merkwaardigerwijs werd niet vaak de link gelegd met de geldzucht waarover de apostel het had in zijn brief aan Timoteüs.

Misschien was het gemakkelijker om Eva en daarmee eigenlijk alle vrouwen de schuld te geven.

Gelukkig werd er wel steeds wat bij verteld.

Omdat geen mens volmaakt is kan niemand zonder genade, zonder vergeving van zonden.

En gelukkig kunnen we daar altijd om vragen, en nooit tevergeefs.

Maar het blijft een moeilijk te verteren gedachte dat we schuldig zouden zijn tegenover God voor iets waar we helemaal niets aan kunnen doen. Ergens klopt er dan toch iets niet.

Gelukkig helpt de nieuwe bijbelvertaling ons hier een beetje.

In plaats van “Gij zult niet begeren …” staat er nu: “Zet uw zinnen niet op …”.

Je zinnen op iets zetten, dat doe je heel bewust. Dat is niet zomaar een begeerte die onverwacht en ongewild zomaar bij je boven komt, maar het is iets wat je ook bewust *niet* zou kunnen doen.

Alleen jammer dat de nieuwe Bijbelvertaling niet consequent is en ons in de steek laat bij die woorden van Jezus in Matteüs 5. Daar staat: “Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert”.

In de oude vertaling stond, voor zover ik kan zien terecht: “*om* haar te begeren”. En dat maakte meteen al duidelijk dat ook hier sprake moet zijn van opzet.

Dus niet dat je een vrouw ziet en even denkt: “Wat een leuke vrouw is dat.”

Maar dat je bewust naar een vrouw kijkt en denkt: “Die wil ik hebben.”

Waarbij het je niet kan schelen of ze nou wel of niet de vrouw is van een ander.

Dus als Jezus zegt: “Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd”, dan gaat het dus om de bedoeling waarmee gekeken wordt.

Het gaat om de wens, het voornemen, het plan dat er achter zit.

En of er van dat plan uiteindelijk veel terecht komt, dat doet er dus eigenlijk niet veel toe, volgens Jezus.

Als het je bedoeling is om overspel te plegen, dan heb je in je hart al overspel gepleegd.

Intussen blijven veel mensen moeite houden met dit Bijbelgedeelte.

Vooral ook door die teksten die er op volgen, over een oog dat je moet uitrukken en een hand die je moet afhakken om niet voor eeuwig naar de hel gestuurd te worden. Gruwelijk toch?

Nee hoor, dit is humor. Hier mogen we om lachen want Jezus bedoelt dit natuurlijk niet letterlijk.

Want wat zegt Jezus precies? “Als je rechteroog je op de verkeerde weg brengt …” en “Als je rechterhand je op de verkeerde weg brengt …”.

Laten we reëel zijn: niemand wordt toch op de verkeerde weg gebracht door zijn oog of door zijn hand.

Als we iets verkeerd doen, dan doen we dat zelf. Daarvoor zijn we helemaal zelf verantwoordelijk.

We kunnen niet ons oog of onze hand de schuld geven.

Blijkbaar kende Jezus mensen die dat wel deden. Mensen die iets verkeerd deden maar de schuld van zich af schoven door te zeggen: “Ik werd verleid door mijn oog” of “… door mijn hand.”

Jezus bedoelt het dus ironisch als Hij zegt: “Ruk je oog dan maar uit” of “hak je hand maar af”, als reactie op de schijnheiligheid van mensen die de verantwoordelijkheid voor hun verkeerde gedrag en voor hun verkeerde bedoelingen van zich af wilden schuiven.

Maar goed, dat 10e gebod is dus toch niet zo onmogelijk als dat het op het eerste gezicht lijkt.

Het gaat niet zomaar over begeren, maar over “begeren *wat van een ander is*”.

En het gaat niet over iets wat je zomaar overkomt, maar om een bewuste keuze: “Je zinnen zetten op …”

Maar wat betekent dit gebod dan nog?

Heeft het nog iets toe te voegen aan de geboden “niet stelen” en “niet echtbreken”?

Net zoals ik gedaan heb bij de behandeling van vrijwel alle andere geboden wijs ik ook nu weer op de plaatsen waar we de 10 geboden vinden in de bijbel: Exodus 20 en Deuteronomium 5.

Het boek Exodus waar verteld wordt over de bevrijding uit de slavernij van Egypte.

Het boek Deuteronomium waar het volk aanwijzingen krijgt voor het leven in het beloofde land.

In de 10 geboden, en dus ook in het 10e gebod gaat het dus om bevrijding.

En het gaat over leven in het beloofde land, leven in het land waar het leven goed is.

En net als vorige keren wijs ik er op dat de gebruikte werkwoordsvorm in de oorspronkelijke taal, het Hebreeuws, in al die geboden niet de gebiedende wijs is, maar de onvoltooide tijd.

En dat de oude vertaling dat heel mooi weergaf: “Gij zult …” of “Gij zult niet …”.

Geen gebiedende wijs, maar eigenlijk toekomende tijd.

Dat betekent dat we deze 10 woorden – zoals de joden ze ook noemen – niet in de eerste plaats hoeven te lezen als geboden, maar vooral als beloften.

Het 10e gebod vertelt dat de Israëlieten in het beloofde land niet meer zullen begeren wat van een ander is. Want het is een land overvloeiende van melk en honing. Er is voor iedereen genoeg.

In plaats van een onmogelijk uit te voeren gebod dat alles dicht slaat, is dit een alomvattende belofte die alles open zet. Het vertelt wat ultieme vrijheid is.

De 10 geboden vertellen dat wij op weg zijn naar Gods toekomst.

Noem het “het beloofde land” of “het Koninkrijk der hemelen” of “het nieuwe Jeruzalem”.

Waar, wat, wanneer? Ach, wie zal het zeggen?

Soms mogen we even denken: Dit is het, hier en nu, niets meer te begeren.

Soms mogen we, als Mozes op de berg Nebo, het beloofde land in de verte zien, zonder er binnen te gaan.

Soms moeten we als de Israëlieten zwerven door de woestijn, maar in de wetenschap dat Egypte achter ons ligt. We zijn bevrijde mensen.

We zijn niet overgeleverd aan de willekeur van begeerten die zomaar bij ons opkomen.

We kunnen kiezen voor een leven in vrijheid, echte vrijheid, vrijheid die niet alles naar zichzelf toetrekt, maar ieder mens gunt wat hem of haar toekomt.

Zingen: Lied 759

Dankzegging en voorbeden

* Dank dat wij geen slaaf hoeven te zijn van onze begeerten.
* Leer ons om te letten op mensen die missen wat wij vanzelfsprekend vinden.
* Gevolgen van warmte en droogte
* Onze eigen verantwoordelijkheid t.o. klimaatverandering
* Mensen die op reis zijn

Stil gebed en “Onze Vader”

Wat geen mens voor ons kan verwoorden willen wij in stilte aan u voorleggen. …

Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome;

uw wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.

Geef ons heden ons dagelijks brood;

en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.

Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen van de kerkenraad

Collecte

Slotlied: Lied 763

Wegzending en Zegen

Ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren:

 De HERE zegene u en behoede u;

 de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;

 de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen