Votum & groet

Zingen: **Elevation Worship/O come to the Altar**

De Tien woorden

Zingen: **Psalm 131/O Heer, er is geen trots in mij**

Kindmoment

Zingen: **Make Some Noise Kids/Allerleukste liedje** Gebed

Bijbellezing: **Lucas 18: 9-17**

Preek:

Zingen: **Opwekking 705/Aan de maaltijd wordt het stil** Gebed

Collecte

Zingen: **Lied 416/Ga met God en Hij zal met je zijn**

Zegen

Lucas 18: 13-14

 Ziet God mij wel?

 Ziet God mij wel? Dat is de vraag waar het vanmorgen over gaat. Ziet God mij wel? Ik denk dat het een vraag is die je zelf wel kent. Als je onder druk staat en je probeert er het beste van te maken maar het gaat allemaal niet gemakkelijk. Ziet God mij wel? Of ook als er veel goed gaat in je leven maar er mist nog wel iets en je weet dat wat je mist eigenlijk God zelf is. Ziet God mij wel? Of kijkt God niet om naar mij of naar mijn soort mensen? En voor je het weet denk je: Hij ziet mij niet. Of denk je dat niet eens, want je merkt zo weinig van Hem dat het logischer lijkt dat Hij er gewoon niet is, gewoon niet bestaat. Hij is er niet. Daarom ziet Hij mij niet.

 De Heer Jezus vertelt een verhaaltje over twee mensen. De één weet zeker dat God hem ziet, de ander weet het niet. Het verhaal, de gelijkenis begint met die eerste. Een hoogvlieger. Letterlijk. Iemand zo schitterend, dat God niet om hem heen kan. Deze man klimt omhoog naar God. Letterlijk. Als je in Jeruzalem woont en je wilt bidden, dan ga je naar de tempel. Als je in Jeruzalem woont en je gaat naar de tempel, dan ga je omhoog. Soms via steile steegjes, soms letterlijk een trap op. En op zich is dat logisch. Dat de tempel van God op de berg van God staat, hoog verheven boven de rest. Want zo is God – en meer dan dat. Iedereen snapt dat God te groot, te hoog en te heilig is om bij mensen te wonen. De tempel is eerder de grond onder het fundament van de onderste trede naar de laagste voorhof van de woonplaats van God, de hemel. Maar dan nog. Ga je omhoog naar de tempel, dan ga je omhoog naar God en dichterbij dan dat kun je ook niet komen.

 Nu is deze man niet alleen letterlijk dicht bij God. Hij is dat ook figuurlijk. Of geestelijk. Bij hem geen twijfels of God hem wel ziet. Natuurlijk ziet God hem. En natuurlijk ziet God hem wel zitten. Ga maar na: hij steelt niet, hij liegt niet, hij gaat niet respectloos om met zijn vrouw. En dat is nog maar wat hij nalaat. Wat hij doet komt daar nog eens dubbel overheen. Hij vast niet alleen wanneer iedereen dat doet, maar ook nog eens tweemaal per week extra. Hij geeft niet alleen tien procent van wat zijn land opbrengt weg aan goede doelen, maar ook van de rest van zijn inkomen. Alles wat God wil en meer dan dat. Alles voor God, want zo’n man wil hij zijn. Natuurlijk ziet God hem wel.

 Als Nederlander en als christen sta je op dit moment in het verhaal met 2-0 achter. Als Nederlander, omdat we als Nederlanders vinden dat je bescheiden hoort te zijn. Iemand die hardop zegt wat zijn kwaliteiten zijn, die vinden wij arrogant. Dus wij vinden deze Farizeeër arrogant. Maar in zijn eigen cultuur was dat niet zo. De meeste mensen die Jezus dit verhaal hoorden vertellen zullen gedacht hebben: ja, zo gaat dat. Dit is wat die man doet en ja, dat mag je hardop zeggen. En ook dat God hem wel ziet zitten. Je moet dus even je Nederlander-zijn uitzetten, als je dit verhaal hoort.

 En je moet ook even je christen-zijn uitzetten. Want als christen zie je Farizeeërs automatisch als de vijand. Dat zijn de slechteriken, de bad guys. En je hebt gelijk: in de loop van Jezus’ leven blijkt, dat deze groep grotendeels tegenover Hem komt te staan. En dan is Jezus bijzonder boos op ze. Maar voel je niet aan dat Hij zo erg boos is, omdat juist de Farizeeën zo dichtbij Hem stonden? Ze leken op Hem in hun eerbied voor God en in hun verlangen naar een heilig leven. En als ze dan toch Hem, Jezus, niet accepteren, die zo dichtbij God staat en zo heilig leeft, ja, dan gaat het mis. Maar Jezus voert deze biddende Farizeeër hier niet op, omdat hij bij voorbaat zo slecht is, maar omdat hij in principe oké is. Zo’n man die God wel ziet zitten.

 En Jezus bedoelt het echt als een zwart/wit contrast, als hij dan verder vertelt over die andere man, die tollenaar. Een tollenaar was een Jood die geld betaalde aan de Romeinse bezetter om in een bepaald gebeid het binnenhalen van de belasting te pachten. Op die manier had de keizer zijn geld binnen en kon de tollenaar zijn gang gaan om zijn investering terug te krijgen en natuurlijk meer dan dat. Dus heidens en niet heilig en geld en niet God. Zwart tegenover wit. Dat Jezus beschrijft hoe deze man halverwege de tempel stopt en niet verder omhoogklimt: terecht! Wegwezen! Dat hij zijn ogen neerslaat omdat hij God niet durft aankijken: terecht! Hoe durf je te denken dat God naar jou omkijkt. Dat God jou ziet.

 En de tollenaar heeft het zelf door. Had ik je al gezegd dat je als Nederlandse christen met 2-0 achterstaat als je dit verhaal wilt begrijpen? In het Nederlands betekent zonde ‘jammer dan’, en voor christenen is het heel gewoon om jezelf zondaar te noemen, zonder dat het pijn doet. Maar als je de scherpte wilt voelen, zou je ‘zondaar’ hier moeten vervangen door een scheldwoord, twee lettergrepen, in de eerste lettergreep twee o’s en in de tweede lettergreep één a. Dat ja. ‘God,’ zegt die tollenaar, ‘wat is mijn leven een puinhoop. Mocht U nog ergens een kruimel vergeving hebben liggen, sla mij dan niet over, maar zie mij aan.’ Maar hij denkt, laat maar, en hij keert zich halverwege om en gaat terug naar beneden, naar huis. Maar God zegt: jou zie ik...

 Wat wil Jezus ons hier vertellen? Wat Jezus toen wilde vertellen is dat God iets nieuws ging doen, dat eigenlijk iets heel ouds was. God ging een eind maken aan alle pogingen om naar Hem op te klimmen, door zelf naar ons af te dalen. Dat was God aan het doen in Jezus zelf. In Hem was God helemaal naar beneden gekomen. En het was Gods bedoeling om nog verder te gaan. De dood in. En het hele doel van Jezus was dat vanaf nu niemand meer hoefde te denken: ziet God mij wel? En niemand hoefde te denken: als ik nog een klein stukje door klauter, dan ben ik goed genoeg, dan ziet God mij wel. En niemand hoefde meer te denken: als ik het goed zie heb ik alles op orde, dus zal God mij wel zien. Vergeet het. God is zelf komen kijken waar jij bent. Man, Hij ziet je. Kijk, dan, Hij gaat zelfs met tollenaars naar huis, zou Hij jou dan overslaan? Alles wat je moet doen is knielen voor Jezus. Dat geldt voor jou, als jij je leven prima op orde hebt. Dat geldt voor jou, als jij weet dat je een zondaar bent. Iedereen moet knielen voor Jezus. Het is oké, je mag klein zijn. God ziet je.

 En dus ook jullie, Esther en Allard. De Oosterkerk heeft nagedacht: wie zijn wij en wat wil God van ons? De Oosterkerk heeft nagedacht: waar kunnen we voor de komende jaren ons kerkgeld investeren? En jullie zijn het resultaat: een kerkelijk werker voor jonge kinderen en een kerkelijk werker voor missionair werk in onze wijk en in onze stad. En als ik de gelijkenis van onze Heer dus goed begrepen heb, is dat twee keer precies raak. Meteen na Jezus’ uitspraak, dat wie zichzelf vernedert wordt verhoogd, meteen daarna laat Jezus kinderen bij Hem komen. In hun kleinheid zijn ze een schoolvoorbeeld van wat Hij van ons allemaal verlangd. Dus Esther, waar jij en wij door de knieën gaan en met deze kinderen werken, daar doen we het werk van God.

 En Allard dan? Jij en wij proberen hier in het Oosterpark en waar ook maar iets van God en van genade te laten zien. Eerlijk is eerlijk, veel mensen vandaag leven niet met de vraag of God hen wel ziet. Want wie is God nog helemaal? Maar misschien zijn er best veel mensen die er wel naar verlangen dat jij hen ziet en serieus neemt en respecteert. Maar waarom zou het evangelie niet kunnen aansluiten bij die vraag? Niet alleen ik zie jou, niet alleen wij zien jou. God ziet jou. Precies daar waar je bent. En hoeft je zelf niet op te werken. Geloof ons, wij hebben het geprobeerd, het lukt niet. Kniel voor Jezus en weet dat Hij nog dieper geknield heeft voor jou. Hij ziet je. Hij ziet ons allemaal. En Hij heeft ons nodig. Want Hij heeft meer genade en liefde dan Hij kwijt kan, dus moeten wij Hem helpen uitdelen. Dus, Allard, waar het ons lukt om genade door te geven, daar doen we het werk van God. Die ons ziet.

 Amen.

1. Voor als je denkt dat God je niet ziet: probeer het gebed van de tollenaar.

2. Lukt het je om mensen om je heen te zien, zoals God ze ziet?

3. Heb jij nog iets om in te zetten voor de kinderen/evangelisatie/…?