Votum & groet

Zingen: **Gezang 163: 1, 2, 3/Dit huis, een herberg onderweg**

De Tien woorden

Zingen: **Psalm 126: 2, 3/De Heer heeft ons iets groots gedaan**

Gebed

Bijbellezing: **Johannes 4: 27-42**

Zingen: **Lied 482: 1, 2, 3/Er is uit ’s werelds duistere wolken** [Jes. 9]

Preek

Zingen: **Opwekking 44/Geprezen zij de Heer**

Gebed

Collecte

Zingen: **Lied 146c: 3, 4, 7/Welgelukzalig is ieder te noemen**

Zegen

Johannes 4: 27-42.

**[1]** ‘De velden zijn rijp om te oogsten.’ Dat is vanmorgen de boodschap van de preek, want dat is de boodschap van het stuk dat we lazen uit de Bijbel, uit Johannes 4. En we hoeven er vanmorgen niet veel bijzonders van te maken, want, goedemorgen, wat weet Johannes weer een hoop lijnen te verbinden in deze ene korte scene. We volgen vanmorgen het evangelie van Johannes en ik wijs je links en rechts op wat ik denk dat je mag opvallen.

1. Een scene inderdaad. Het heeft echt wat van een toneelstuk. Van een film. Maar dan is dit tweede stuk uit Johannes 4 inderdaad een vervolg, aflevering 2 uit een miniserie. Gelukkig heb je deel 1 een week geleden gehoord, dus je bent op de hoogte. Johannes 4 brengt ons naar Sichar. Sichar is een oude stad op wat nu de Westbank is, Palestijns gebied. Ik noem dat er expres bij, omdat het de sfeer goed tekent. Ook toen was die omgeving, Samaria, voor Joden geen vriendelijk gebeid. Maar Jezus moest erdoor, omdat Hij van Jeruzalem in het zuiden op weg was naar Galilea in het noorden. En dan was de kortste weg dwars door Samaria, langs de oude stad Sichar.

Jezus was gaan zitten bij een oude put, de Jakobsbron. Daar raakt Hij in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Jezus vraagt haar of zij Hem aan water wil helpen en ze krijgen een heel gesprek. Over dat gesprek zelf ga ik het nu dus niet meer hebben. Wat ik voor deze preek wel nodig heb is de manier waarop Jezus met haar sprak. **[2]** Hij sprak met moed en mededogen, eerlijk en kwetsbaar. Hij sprak met moed en mededogen, eerlijk en kwetsbaar. Hij was moedig genoeg om deze vrouw met haar verleden van vijf tinten grijs te confronteren. Moed. Maar Hij deed dat op een toon waardoor zij het gevoel kreeg dat ze toch veilig was. Vol mededogen. Tegelijk doet Hij niet stiekem over zijn eigen talenten: Hij doorziet haar alsof Hij God zelf is. Eerlijk. Maar dan wel in de vorm van een Joodse man die contact maakt met een Samaritaanse vrouw. Heel kwetsbaar.

Maar nu zijn we bij het vervolg aangekomen. De vrouw verdwijnt naar Sichar, als de leerlingen van Jezus weer op het toneel verschijnen. Met eten, zoals de bedoeling was. En verbaasd, dat Jezus met een Samaritaanse vrouw in gesprek was. Maar goed, wat doe je als de situatie een beetje ongemakkelijk wordt? Dan ga je over eten praten. ‘Meester, U moet iets eten.’ Logisch: daarvoor waren ze de stad ingegaan, om eten te kopen. Logisch: na een halve dag onderweg heb je honger. Maar Jezus zou Jezus niet zijn, als Hij de mannen ermee zou laten wegkomen. Echt niet. Want Jezus voelt op dat moment dat er ondergronds van alles is begonnen te bewegen en Hij weet dat het het werk van God is en Hij is er als een kind zo blij mee. Leg het brood nog maar even weg en luister.

2. **[3]** ‘Mijn voedsel is: de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.’ Mijn voedsel is: de wil doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Weet je dat ik denk dat Hij het bijna letterlijk bedoelt? Misschien herken je wel wat Hij hier voelt. Wanneer ging jij voor het laatst zo op in je werk, dat je niet eens door had dat het etenstijd was? Of mogelijk dat het niet je werk was, maar dat je in een game zat en helemaal de tijd vergat. Totdat je moeder roept: aan tafel! Ik zeg het niet nog een keer! Oké hoor, sorry hoor, ik was gewoon even bezig. Zegt Jezus hier: als Ik dit doe, vergeet ik dat ik honger heb. Hier krijg Ik letterlijk energie van. De wil doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.

Wat is die wil dan? Wat is dat werk dan? Ik denk dat ik het vanmorgen zo mag samenvatten: **[4]** jou liefhebben en jou aan jezelf ontdekken. Ik denk echt dat dát het is. Met moed en mededogen, eerlijk en kwetsbaar. Want dat is wat Hij had met die Samaritaanse vrouw. Ik kan me voorstellen dat onze Heer ook kwetsbaarheid ervaarde in zijn werk, in al die ontmoetingen met mensen om Hem heen. Even denken. Kijk, Hij had moed genoeg om het contact op te zoeken en Hij had genoeg mededogen dat mensen niet gillend bij Hem wegliepen. Verder was Hij eerlijk, transparant: dit is wat Ik in jou zie en zeg jij Mij maar of mijn beeld een beetje klopt. Maar ik denk dat er ook iets van kwetsbaarheid zit. Want hoe gaan ze reageren? Hij weet dat dit is wat God wil: mensen liefhebben en ze aan zichzelf ontdekken. Maar wie zegt dat het gaat lukken? Wie zegt dat het gaat lukken bij de familie van God van oudsher, bij de Joden? Wie zegt dat het gaat lukken bij halve heidenen als die Samaritanen? Wie zegt dat het ooit gaat lukken bij hele heidenen in Groningen? Kwetsbaar werk.

Maar nu stroomt de adrenaline door zijn aderen, geen honger meer, Hij bruist van energie. Het lukt! Het werkt! Het plan van God! Dat als Hij in Jezus van Nazareth zelf naar zijn wereld zou komen, dat Hij dan wél vruchten zou zien. En kijk dan, het werkt! Het lukt! Hij spreekt een vrouw uit Samaria aan en kijk, een lam dat God kwijt was laat zich terug dragen naar de kudde. Zouden er dan niet meer zijn op wie zijn stem hetzelfde effect heeft? Hoe zou jij reageren als jij zou ontdekken dat God zelf in Jezus Christus voor je staat en jou liefheeft en jou ontdekt aan wie je werkelijk bent, zijn kind, maar je was de weg kwijt? Wat is het effect van zijn stem op jou?

3. **[5]** De zaaier en de maaier vieren samen feest. Wat je hier ziet gebeuren in het leven van die ene vrouw in Samaria, wat ik hoop en bid dat gebeurt in het leven van jou en van mij, het is de wil van God. Maar het is allemaal onderdeel van iets veel groters, het werk van God dat Hij wil voltooien. Wat Jezus proeft in de reactie van een enkel mens, is dat de aarde aan het verschuiven is. Het feit dat Hij in Samaria geloof vindt, laat geen andere conclusie over dan dit: de wereld wordt voor de tweede keer op zijn kop gezet. Dat was dus een keer eerder gebeurt. God had een wereld vol liefde bedacht, vol trouw, vol heelheid en zuiverheid. Iemand had er haat van gemaakt en ontrouw en kapot en goor. Iemand. Kijk maar even niet in de spiegel. De wereld op de kop. Maar waar mensen, een voor een, aan zichzelf worden ontdekt en Gods liefde ontvangen in Jezus Christus, gaat alles opnieuw verschuiven.

En dit is hoe Jezus het zegt: de zaaier en de maaier vieren samen feest. Even voor de helderheid: die zaaier is dan en daar Johannes. Johannes de Doper, wat had die geploeterd, even verderop bij de Jordaan. Vol moed en mededogen, even eerlijk als kwetsbaar, had hij het in de harde koppen gehamerd. Mensen, waar zijn we mee bezig? Mensen, waar gaan we naar toe? Zijn we met óns bezig en met haat en met ontrouw? Gaan we nog steeds bij God vandaan, verder en verder? Zo had Johannes de harten rijp gemaakt voor de ontmoeting met Jezus, hun Heer. Hard werk was dat geweest, geploeter op rotsen. Misschien heb je zelf wel die ervaring, hoe moeilijk je mensen bij God kunt brengen. Misschien heb je zelf wel die ervaring, wat een geploeter het is zelf het geloof te behouden. Maar je gelooft, dus ploeg je voort.

Tot Jezus je op de schouders tikt. Johannes, kijk eens achterom. Jij hebt gezwoegd, Johannes, om je boodschap in goede aarde te laten vallen. Maar kijk eens wie jou op de hielen zit. Ik ben het, Johannes, en ik haal de oogst al binnen. Jij zaait, Ik maai. En ik niet alleen. Mijn leerlingen halen de oogst binnen, waarvoor jij zoveel moeite hebt moeten doen. Maar Johannes, als dit werkelijk gebeurt, als Joden zichzelf herontdekken als familie van God, als een Samaritaanse zichzelf hervindt als kind van een Vader die meer is dan Jakob, als zelfs heidenen in Groningen Gods liefde vinden in hun leven, dan is God de wereld opnieuw op de kop aan het zetten en alles komt recht. Haat wordt liefde, ontrouw trouw, wat kapot is maakt God heel en wat vuil was wordt weer heilig.

Soms denk je misschien: waarom wacht de Heer al tweeduizend jaar en waarom is zijn tijd nog niet gekomen? Het lijkt mij dat de ontdekking van Jezus en zijn vreugde daarover die vraag voor een deel kan beantwoorden. Jezus ontdekt dat Gods oude plan om één volk uit alle volken aan zich te verbinden, dat dat werk zich vandaag begint te voltooien, vandaag op de dag dat een Samaritaanse opnieuw wordt geboren. Dus als jij vraagt aan God: hoe lang nog, Heer, dat wij maar zwoegen en zweten en zaaien en ploeteren – mag Jezus dan ook jou op de schouder tikken en je vragen achterom te kijken? Want God is de oude vloek aan het verbreken. De oogst wordt rijp waar je bij staat en de Heer van de oogst stuurt zijn maaiers uit. Het is goed als het je verdrietig maakt wanneer je ziet wat er allemaal misgaat. Maar Jezus zelf nodigt jou en alle zaaiers uit voor het feest van de oogst. Want zo waar als de oogst al is begonnen, zo waar mag het feest ook al beginnen. In Jezus heeft God reddend ingegrepen. Zijn liefde verslaat alle haat. En de zaaier en de maaier vieren samen feest.

4. En wat is onze rol in deze scene? Ik heb je al een paar keer jezelf weerspiegeld laten zien in dit verhaal, bij voorbeeld in de rol van de Samaritaanse vrouw en dat Jezus jou aanspreekt. Of in de rol van de zaaier en de moeite die dat werk kost. En ook dat je keek door de ogen van de maaier. Maar eigenlijk is onze rol in dit verhaal vooral de rol van bijna-figurant, de rol van oogst. **[6]** Misschien niet echt een rol om trots op te zijn, ‘ik speel de oogst.’ Maar wel een rol om blij mee te zijn. Want dan ziet Jezus jou ook staan, wanneer Hij zegt: ‘Ik zeg jullie: kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst!’

Eerst toch nog weer even terug naar het plaatje van toen. We zijn weer een stukje opgeschoven in het verhaal. Net waren de leerlingen de stad uitgekomen en was de vrouw op weg terug naar Sichar. Maar daar heeft ze verteld wat haar is overkomen en haar verhaal beëindigd met een vraag: ‘Zou dat niet de messias zijn?’ En er is iets in haar boodschap, een eerlijkheid en kwetsbaarheid, die de mensen om haar heen raakt. Dus gaan ze, de een na de ander, de stad uit naar Jezus bij de Jakobsbron. De stad uit: in hun alledaagse kleren van gebroken wit. En dat is het plaatje waar Jezus bij aansluit.

Kijk, zegt Jezus, daar is de oogst. Iedere boer en iedere niet-boer in Israël weet wanneer het tijd is voor de oogst. Nog vier maanden wachten, op dit moment. Maar kijk dan, zegt Jezus, de velden zijn wit. Nee, niet met koren dat klaar is om binnengehaald te worden. Maar letterlijk wit, het wit van de mantels van mensen die Hem willen ontmoeten. Voor Jezus een bron van energie: meer mensen om van te houden en aan zichzelf te ontdekken. Voor Jezus en zijn leerlingen een reden voor feest: het zaaiwerk van Johannes loopt op rolletjes over in een oogst. Dus opent Jezus zijn armen en haalt ze binnen. Hij doet waarvoor Hij gekomen is en waar Hij goed in is: van mensen houden en ze ontdekken aan wie ze werkelijk zijn, kinderen van God die de weg kwijt waren. En Hij doet het op de manier waar Hij goed en is en die ook de enig mogelijke is: met moed en met mededogen, eerlijk en kwetsbaar. Oogsttijd, feesttijd.

Kwetsbaar. Jezus moet geweten hebben welke donkere schaduwen achter de horizon samentrokken. Hij moet geweten hebben dat de machten van haat en ontrouw zich niet zomaar gewonnen zouden geven. Toch nodigt Hij zijn volgelingen en volgens mij ook zijn engelen uit om feest te vieren over elke zondaar die zich bekeert. Als mensen feestvieren in een bedreigende omgeving, dan vind je ze dom. Je gaat niet dansen op een vulkaan. Maar als onze Heer zelf dat doet, met de kracht van de Schepper van de wereld in zijn binnenste, ja, daar zit iets provocerends in. Maar dat is het provocerende van de zoon van God, die de moed en de kracht heeft om de prijs te betalen.

En wij zijn de oogst. Jij bent de oogst, als ook in jouw hart het evangelie gezaaid is. Jij bent de oogst, als God zelf jouw leven bewerkt en vruchtbaar maakt. Jij bent de oogst, als jij gevoed wordt door de Geest. Jij bent de oogst, als jij je koestert in de warmte van Gods liefde. Jij bent de oogst, als jij het de inwoners van Sichar nazegt: ‘Wij geloven nu niet meer om wat jij hebt gezegd, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.’ Redder van hun wereld. Redder van mijn wereld. Redder van de wereld.

Dus dit is ons huiswerk voor deze week. Dat je God de ruimte geeft om jouw zo’n moment te laten zien als Jezus zag. Zo’n moment dat de maaier de zaaier inhaalt. Zo’n moment dat Jezus zelf vergeet om te eten omdat Hij vol liefde jou aan jezelf wil ontdekken: ik ben een kind van God. Belangrijk: zo’n moment hoeft niet een moment te zijn waarop werkelijk alles in orde is. Integendeel: gezwoeg genoeg en schaduwen aan de horizon, haat en ontrouw. Maar als jij dan toch kunt belijden: U bent werkelijk de redder van de wereld – dan stoot de Heer zijn engelen aan en wijst ze naar beneden waar Hij zijn oogst binnenhaalt. En die oogst, dat zijn wij.

Amen.