# Dikdoenerij

*Kerkdienst in de Christus Triumfatorkerk*

*Zondag 31 augustus 2025, aanvang 10.00 uur*

*Voorganger: ds. Jaap van den Akker*

**Komen**

* Welkomstwoord
* Aanvangslied ‘Zomaar een dak’ (Lied 276)
* Moment van Stilte
* Begroeting en bemoediging
* Psalm van de zondag Psalm 113: 1 en 2
* Gebed bij de start na de vakantie (door ds. Marieke Meiring)
* Glorialied ‘Zonne en maan’ (lied 303)

**Woord**

* Voor de kinderen

*Gebed*

*Gesprek*

*Lied met de kinderen* Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen (Hemelhoog 396)

* Schriftlezing Lucas 14: 1-15
* Lied: Voor ieder van ons een plaats aan de tafel” (Lied 388)
* Preek

Het familiediner is al jarenlang een van mijn favoriete televisieprogramma’s

In april was de laatste uitzending, maar ik zag op de website van de EO dat er ook dit seizoen weer een nieuwe serie afleveringen wordt gemaakt. Gelukkig maar.

Voor wie het programma niet kent. Er is een jarenlange familieruzie gaande en een van de familieleden roept de hulp in van presentator Bert van Leeuwen, om een poging te wagen de ruziënde familieleden weer bij elkaar te brengen, voor een familiediner. Soms lukt dat, soms is er zoveel kapot dat zelfs Bert van Leeuwen ze niet aan tafel krijgt.

Waarom spreekt het programma mij zo aan? Allereerst natuurlijk omdat Bert van Leeuwen het fantastisch doet. Hij weet met charme en creativiteit mensen aan het praten te krijgen, Hij schuwt kritische vragen niet en houdt mensen ook een spiegel voor. Hij durft ook door te vragen en tegenstrijdigheden aan de orde te stellen. Hij zou een prima dominee zijn, volgens mij.

Maar het spannende van het programma zit hem natuurlijk in de laatste scène. Komt iedereen ook echt naar het diner toe? Stappen ze uit de auto om aan te schuiven– en zo ja wat gebeurt er dan? Zegt er iemand sorry? Vallen ze elkaar snikkend in de armen? Of blijft de toenadering koud en voorzichtig?

En ook Bert is de beroerdste niet dus die moedigt de familieleden aan om een eerste stap te zetten en toenadering tot elkaar te zoeken.

Uiteindelijk gaat iedereen aan tafel en gaat de aftiteling lopen.

En dat is nu jammer.

Dat het belangrijkste onderdeel van het programma niet wordt uitgezonden.

Want het draait toch om de maaltijd die dan volgt.

De maaltijd. Dan zit je tegenover of naast elkaar. Of waar zit je eigenlijk? De ruziemakers naast elkaar, of tegenover elkaar? En de aanstichter van het hele circus, aan het hoofd? En wie opent het gesprek? Er moeten ook niet te veel pijnlijke stiltes vallen. Wordt de ruzie uitgesproken, of worden er juist om de lieve vrede niet te veel oude koeien uit de sloot gehaald?

Tijdens de maaltijd gebeurt het. Het zou beter zijn als Bert ook een vorkje meeprikte, zou ik denken.

Dat zou in ons verhaal uit de bijbel ook geholpen hebben, denk ik. Als Bert van Leeuwen een vorkje meeprikte.

Jezus is uitgenodigd bij een vooraanstaande farizeeër. En deze vooraanstaande religieuze leider had, zo blijkt uit het vervolg, zijn belangrijke vrienden en collega’s uitgenodigd. Een zakendiner om de sabbat in te luiden en *en passent* de staat van het land en de religie te bespreken – zoals ze dat wel vaker doen. En ze hadden Jezus uitgenodigd – om eens te kijken wat hij te zeggen heeft. Ook een rabbi, maar wel een vreemde, één die ook eet met tollenaars en andere onreinen. Ze houden hem in het oog – ja logisch. Hoe zal dat gaan met deze zonderlinge profeet aan hun deftige maaltijd?

En het gaat al meteen verkeerd. Want ze zijn daar niet alleen als elite onder elkaar:

*Er was daar iemand met waterzucht*, zo horen we. Per ongeluk? Of is het een test van Jezus?

Jezus heeft hem niet opgezocht. Jezus heeft hem niet meegebracht. Hij *is* daar. Een zieke. *Waterzucht*. Ook wel hongeroedeem genoemd. Een opeenhoping van vocht op vitale delen van je lichaam. Het is een gevolg van honger. Als je niet genoeg te eten krijgt en je dreigt te verhongeren, dan kan er waterzucht ontstaan: Met name de buik van een waterzuchtige gaat dan enorm opzetten: het is een reactie van het lichaam op een gebrek, op een tekort aan de juiste voedingsstoffen. Een goed stuk brood kan je al genezen. Maar deze zieke heeft juist een onlesbare dorst naar water, en dat verergert nu juist zijn toestand.

‘Niets is zo droog als een waterzuchtig mens’ was een bekend gezegde in de oudheid. Deze ziekte gold als een metafoor in de Grieks-Romeinse wereld voor een onstilbare hebzucht, nooit genoeg hebben. Nooit tevreden zijn. Als je lijdt onder een verslaving tot steeds meer consumeren, om toch steeds weer onbevredigd en onverzadigd achterblijft. “Zoals waterzuchtigen, hoewel ze vol water zijn, steeds verlangen iets te drinken, zo verlangen geldzuchtigen, hoewel ze steenrijk zijn, steeds naar méér geld: beide tot hun schade. Want hun beider verlangen groeit des te meer ze zich het begeerde toe-eigenen’. Het is niet het motto van het nieuwe verkiezingsprogramma van de Socialistische Partij – tenminste niet dat ik weet. Het is een citaat van Diogenes van Sinope – een Griekse filosoof uit de derde eeuw voor Christus.

*Er was daar iemand met waterzucht.*

En Jezus vraagt: “Is het toegestaan hem op sabbat te genezen - of niet?”

De farizeeërs zwegen – zij *rustten* staat er letterlijk. Het enige juiste antwoord op Sabbat – rusten.

Toch geeft Jezus een heel ander antwoord: Hij pakt de man bij de hand, geneest hem en stuurt hem weg.

Jezus bevrijdt deze onbekende man en laat hem gaan. Terug naar zijn leven, een bevrijd leven.

En nu zijn de waterzuchtige collega’s van Jezus aan de beurt. Zij die hem in het oog houden. Want deze waterzuchtige onbekende wordt een voorbeeld voor wat er gebeurt tijdens dat feestmaal op sabbat. De farizeeërs moeten óók bevrijd worden van hun onstilbare verlangen. Ze rustten, ze zwijgen nog steeds. Ze gaan de discussie met Jezus niet aan. Mag deze man genezen worden op sabbat? Het was niet direct levensbedreigend toch? Had het niet tot maandag kunnen wachten? Ze houden hun mond. Ook is er nergens ook maar een spoortje te bekennen van vreugde dat deze zieke weer kan leven. Ze staan als rechters boven het leven. Ze blijven buiten het spel. Ze berekenen hoe ze zonder kleerscheuren uit deze situatie kunnen komen. Ze gaan het niet aan met zichzelf. Ze stellen zich geen vragen. Te zeker van hun zaak. Hun eigen dikdoenerij ervaren ze niet als een ziekte die genezing behoeft.

*Zij rusten op Sabbat* – dat is politiek correct, religieus correct – beter gezegd. Maar de keerzijde legt Jezus pijnlijk bloot. Je politiek correct op de vlakte houden, dat betekent dat de roep van een mens in nood niet wordt geregistreerd. Je politiek correct op de vlakte houden, betekent dat je je roeping misloopt.

Jezus keert het om.

De Farizeeërs houden hem in de gaten, maar Jezus doorziet hen. Want wie is er in dit verhaal nu opgeblazen? Wie doen hier dik?

De gelijkenis die volgt is spijkerhard, voor wie het doorheeft. Het is een maaltijd op sabbat. Dat kan alleen maar verwijzen naar de maaltijd in het Koninkrijk van God. Ten overvloede wordt dat dan ook letterlijk benadrukt in het laatste vers. Een feestmaal op Sabbat, Wie zou er in het Koninkrijk van God aan de beste plaatsen zitten? De Farizeeërs lijken het al te weten. Zij kiezen de ereplaatsen voor zichzelf. Daar rekenen ze op. Net als verderop in het evangelie de leerlingen van Jezus ook onderling twisten wie er naast Jezus mag zitten in het koninkrijk van God.

De Farizeeërs hebben van het verhaal van de waterzuchtige mens nog weinig begrepen. Zij hebben toch gezien, dat Jezus juist deze afgeschreven, zieke mens naar voren haalt, bevrijdt van zijn lasten en hem vooraan zet. Vooraan om opnieuw te gaan leven, alsof het Koninkrijk al is aangebroken. Maar ze zien het niet. Zij rustten, zij *be*rusten in hun eigen gelijk en zekerheden en zoeken snel de beste plaatsen aan tafel.

De gelijkenis van Jezus is een onverholen waarschuwing. Gods voorkeur gaat altijd naar anderen dan wij verwachten. God zet die mensen vooraan die wij over het hoofd zien. De lamme, de blinde, de onteerde, de overspelige, de heuler met de vijand, de buitenlandse…

Dat is óók een uitdaging voor ons. Een oproep. Het zegt iets over hoe we kerk moeten zijn, over hoe we gemeenschap zijn. Over wie we uitnodigen, over wie we zien staan als we rondkijken. Nodig ook de armen, de kreupelen, verlamden en blinden uit.

Laat een ieder proeven van het Koninkrijk. En reken vooral nergens op.

Zo gaat het ook bij het familiediner. Mensen komen alleen nader tot elkaar als ze hun eigen gelijk even parkeren. Als ze eerst de ander laten uitpraten, als ze even niet de belangrijkste willen zijn. Fouten durven toegeven. Hoe pretenties thuis laten.

Aan dit familiediner gaat het niet om een genezing. Het gaat niet om een theologisch debat. Het gaat om de roeping in je leven. Je roeping op weg naar het koninkrijk van God.

Om de vraag die een ander mens aan jou stelt, door er te zijn.

Probeer je hem de loef af te steken door snel de beste plaats te kiezen? Zoals de gasten?

Probeer je contact met mensen die anders zijn te vermijden door ze gewoon niet uit te nodigen? Zoals de gastheer.

Of ga je op zijn, haar vraag in?

Wij zijn een hechte gemeenschap – zo hoor ik vaak. En dat ervaar ik zelf ook zo. Toch zijn er ook mensen die zich hier niet meteen thuis voelen, of worden begroet en opgenomen. Ook dat hoor ik wel eens.

We zijn ook een open kerk. Waar zowel op zondag als door de week iedereen welkom is. En dat blijkt ook. Voor de zomer was er een zwerver die en paar keer buiten sliep tegen de kerkmuur aan. Hij werd gezien. Hij kreeg koffie en werd binnen uitgenodigd.

Een paar weken later was er een ongedocumenteerde Afrikaan. Hij werd door verschillende van jullie aangesproken, gezien, uitgenodigd. Hij ging mee, naar de dienst. Hij werd na de dienst op weg geholpen door een diaken en in contact gebracht met het wereldhuis.

In het voorjaar was hier een tijdje regelmatig een Duitse mevrouw die duidelijk psychisch is de war was. Ze werd gastvrij ontvangen op de koffieochtend en was zelfs ook een keer in de kerkdienst. Nu is ze weer uit beeld. Geen idee waar ze is. Maar ze gezien, gewaardeerd. Ze kreeg voedsel en een warm onthaal. Ze deed een beroep op ons – en wij gingen op haar roep in, ook al moesten we een drempel over. Ze heeft - al is het maar even - liefde ontvangen – hopelijk kan ze daar verder mee.

Natuurlijk gaat het wel eens mis. Natuurlijk slaan we wel eens de verkeerde toon aan. Of hebben we even een zin in dat gedoe. Natuurlijk is het makkelijk en prettiger om met vertrouwde bekenden te zijn.

Maar toch: leven als geroepene, geroepen aan de Maaltijd van de Heer, betekent: verder kijken dan je eigen kring. Kijken, ontvangen wie God op je pad stuurt. Over je eigen schaduw heen springen, en gaan.

Dat brengt je dichtbij God en zijn rijk. Hij nodigt je uit, hij roept je.

Amen.

* Muzikaal intermezzo

**Antwoord**

* Lied ‘De eerste zijn de laatsten’ (Lied 991: 1, 2, 7 en 8)
* Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader
* Collecte

**Gaan**

* Slotlied ‘Vervuld van uw zegen’ (Lied 425)
* Zegen
* Orgelspel