**Preek vanuit Bijbelgedeelte Lucas 14:25-35, ds. Mark Bot**

**Lucas 14:25-35, Herziene Statenvertaling**

### *Alles verlaten om Jezus' wil*

25En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen:

26Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en ​kinderen​ en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, *die* kan Mijn discipel niet zijn.

27En wie zijn ​kruis​ niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.

28Want wie van u die een ​toren​ wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen, of hij *de middelen wel* heeft om *het werk* te voltooien?

29Opdat niet misschien, als hij het fundament gelegd heeft en niet in staat is *het* te voltooien, allen die het zien, hem beginnen te bespotten,

30en zeggen: Deze man begon te bouwen, maar heeft *het werk* niet kunnen voltooien.

31Of welke ​koning​ die een ​oorlog​ in gaat om te strijden met een andere ​koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen of hij bij machte is met tienduizend *man* tegemoet te gaan die met twintigduizend *man* tegen hem optrekt?

32En zo niet, dan stuurt hij, als de ander nog ver weg is, een gezantschap om te vragen wat de vredesvoorwaarden zijn.

33Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.

34Het zout is goed, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het smakelijk gemaakt worden?

35Het is niet geschikt voor het land en ook niet voor de mesthoop: men gooit het weg. Wie oren heeft om te horen, laat die horen.

**Preek**

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Het Evangelie van Jezus Christus is een steen door je ruit.  
Die uitdrukking kwam ik tegen bij professor Berkouwer, die in de periode na de Tweede Wereldoorlog tientallen jaren lang een boegbeeld was van de Gereformeerde Kerk. Hij was professor in de dogmatiek, de geloofsleer, en had in dat vak de Bijbel vooral gebruikt als interessante vindplaats van teksten voor dogma’s, maar: hoe ouder hij werd, hoe meer hij ontdekte: zo onschuldig is de Bijbel niet.   
Het is meer een steen door je ruit. Hij zei in 1993, op een congres ter ere van zijn 90e verjaardag: ‘*… het is wat ik zelf eigenlijk wel ervaren heb, dat ik vroeger Bijbel gelezen heb en dat ik het gevaar liep – dat heb ik toen helemaal niet geweten – dat ik de teksten die ik hoorde in m’n dogmatiek kon gebruiken, met die studie waar je mee bezig was. Dat is niet zo erg. Dat weet ik wel. Maar het is anders dan dat er een steen door je ruit gegooid wordt. Zoals Meijering het van de week nog tegen me zei*’.

De Bijbel is een steen door je ruit. Of vanmorgen specifieker: de woorden van Jezus als een steen door je ruit. Zo kan je het toch wel zeggen, als je Lucas 14 vers 26 en 27 leest: ‘26Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en ​kinderen​ en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, *die* kan Mijn discipel niet zijn. 27En wie zijn ​kruis​ niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.’

Je bent christen, en dat betekent: je bent zoekende hoe je het geloof in Jezus in je leven vorm moet geven. Je denkt ik termen van: een kleine aanpassing hier en daar. Het oude leven zoals vroeger zonder God, maar dan nu: op zondag toch anders, en hier en daar ook doordeweeks. En zo reken je vanuit je oude kader, met wat aanpassingen her en der.

En met één enkele uitspraak haalt Jezus daar een dikke streep doorheen. Niet allerlei heilige huisjes nog overeind houden, en die wat verbouwen, nee: een steen door de ruit – afbreken en helemaal anders!

Als christenen in een rijk land, in een welvaartsstaat waarin het christen-zijn ons op geen enkele manier belet wordt of moeilijk gemaakt… zullen we dan die radicaliteit van het discipelschap kunnen peilen zoals Jezus het hier schetst?

Wat zijn deze uitspraken voor de vervolgde kerk toch veel begrijpelijker! Een meisje dat in Marokko christen is geworden, moet nu vluchten voor haar eigen vader, moeder en broers, die als Moslims haar nu willen doden, vanwege de schande die ze op de familie geladen heeft. Als Jezus dan zegt: ‘26Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en ​kinderen​ en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, *die* kan Mijn discipel niet zijn.’, dan begrijpt zij dat. Zij heeft er alles voor op gegeven. Haar familiebanden, haar eigen leven.

En de eerste christenen in het Romeinse Rijk, zo in de eerste eeuw na Christus, de eerste lezers van het Lucas-evangelie: zij begrijpen vers 27: ‘27En wie zijn ​kruis​ niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.’ Want geliefden van hen zijn omgekomen in de arena met leeuwen, omdat ze christen waren, en dat niet herriepen toen ze waren opgepakt. Zij wisten dat het geloof je alles kan kosten – en dat dat toch de moeite waard was. Dat dat toch de goede keus was.  
Hoeveel moeilijker is het in onze tijd, om nu die scherpte boven te krijgen.

Kijk, vers 25 begint er mee, dat Jezus gevolgd wordt door zeer veel mensen. Vlak hiervoor, aan het einde van hoofdstuk 13, staat dat Jezus bewust op weg ging naar Jeruzalem, om te lijden en te sterven.   
Je zou verwachten dat het nu steeds duidelijker zal gaan worden: dan ben je of helemaal vóór Jezus, en dus zijn discipel, of helemaal tegen, en zijn vijand, die op zoek is naar een manier om Hem te doden. Zo scherp wordt het op het einde.  
Maar dan toch: er is nog een zeer grote middengroep, bij wie de keuze nog gemaakt moet worden. Honderden mensen: nieuwsgierig komen ze achter Hem aan om Zijn woorden te horen en Zijn wonderen te zien… maar tot een radicale keuze komen, voor of tegen, is nog niet gebeurd.

Misschien verbaast het Jezus wel, dat Hij na Zijn radicale prediking van de komst van het Koninkrijk nog zoveel nieuwsgierige mensen achter zich aan heeft, die nog geen keuze hebben gemaakt, hetzij voor, hetzij tegen.  
En dus gooit Hij nu een steen door hun ruit: ‘26Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en ​kinderen​ en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, *die* kan Mijn discipel niet zijn. 27En wie zijn ​kruis​ niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.’

Christen-zijn in Nederland kost ons niets. Je kunt gewoon een beetje meehobbelen, en we worden niet gedwongen tot ingrijpende keuzes. Aan de ene kant heel fijn natuurlijk… aan de andere kant: voor je het weet zijn we toeschouwers op een afstandje, en begrijpen we Jezus Christus niet…

Laten we gewoon maar eens gaan kijken naar die steen door de ruit. Of: stenen: vers 26 is een steen, en vers 27. Die zullen we bekijken.

Vers 26 eerst dus: ‘26Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en ​kinderen​ en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, *die* kan Mijn discipel niet zijn.’  
Jezus bedoelt hiermee: christen-zijn vraagt om een totale toewijding aan Jezus, die al het andere in je leven in de schaduw stelt; als onbelangrijk laat worden.

Zonder Jezus is je eigen ik en je contact met de mensen om je heen het belangrijkste wat er is. Het draait om jou, en hoe jij je plek in neemt in het gezin, op het werk, bij je vrienden en vriendinnen. We leven in een web, een netwerk van relaties, en we presenteren ons zo positief mogelijk, om zo voor vol te worden aangezien; we staan graag bekend als vriendelijk, betrouwbaar, aardig, toegewijd, liefdevol.   
We zoeken voortdurend naar een stukje waardering en respect, zodat ons zelfvertrouwen overeind blijft. Wat een ander van ons vindt is erg belangrijk voor ons. Als je een keer wat doms zegt op een verjaardag, schaam je je, en als je een keer goed uit de verf komt, ben je trots. Zo blijven we overeind in onze netwerken en streven we naar geluk.

En je wilt christen worden, en je vraagt aan Jezus: en wat moet ik nu nog meer doen dan dit? Wat moet aan dit leven eventueel nog worden bijgeschaafd, nu ik Uw discipel wil zijn?

En Jezus zegt: Dat netwerk-leven van je, met eer en status en zingeving en zelfontplooiing… Ik wil dat je dat compleet vernietigt en verbrijzelt, tot er niks meer van over is. En kom dan achter Mij aan.

RINKELDEKING!  
Dat is een steen door je ruit.

Als u het mij vraagt: Ik ben stapelgek op mijn vrouw en op mijn twee lieve dochtertjes. En op mijn werk en mijn hobby’s. Ik heb een heerlijk leven, en ik voel me soms als een god in Frankrijk, nu ik net de zomervakantie alweer geboekt heb. “En Jezus, hoe zou ik het dienen van U hier nou in kunnen weven?”  
Vers 25: Jezus draait zich om, Hij kijkt mij aan, en zegt: stel je voor: morgen breekt er christenvervolging uit in Maassluis; zou je Mijn naam dan blijven belijden, ook al moet je dan 10 jaar de cel in, zonder contact met vrouw en kinderen? Heb je dat voor Mij over? Ja of nee. 10 jaar de cel in zonder contact met vrouw en kinderen: ja of nee.

Tenzij het zaad niet eerst sterft in de aarde, kan er geen bloeiend leven uit komen. Zou je totaal afstand kunnen nemen van het dierbaarste wat je hebt: vrouw en kinderen?

Broeders en zusters, jongens en meisjes: wat is daarop je antwoord? Hoe ver mag Jezus komen in je leven?  
Ook al komt er morgen geen vervolging in Maassluis, de vraag is: zou je het er voor over hebben om alles los te laten in je leven, voor Jezus? Hoe vast zit je in dit leven aan het aardse?

Hoe belangrijk zijn voor ons relaties, want je wilt niet alleen en eenzaam zijn, maar geborgenheid vinden in deze kille wereld. En je worstelt er mee dat er op het gebied van relaties juist nog zoveel ontbreekt in je leven en kapot is, en waarom laat God dat toe, en herstelt Hij niet en geeft Hij niet…   
en Jezus zegt: wie het belang van aards geluk in relaties niet in de schaduw kan stellen omwille van het leven met Mij, het kennen van Mij, het volgen van Mij… die is het niet waard om een christen genoemd te worden.

Heb je het er voor over om zo nodig alles los te laten omwille van Mij?

Het opvallende is: het wordt nog niet eens duidelijk wat ik er dan precies voor terugkrijg! In mijn relaties en familiebanden weet ik wat ik heb. Als ik radicaal Jezus op één ga zetten, weet ik wel wat ik verlies, maar nog niet wat ik er voor terugkrijg!

Het gebod staat er gewoon, en dan: punt. Dat is nou niet echt een aantrekkelijke, laagdrempelige reclame, aan die grote groep belangstellenden. Ze worden nou bepaald niet met een lokkertje over de streep getrokken.

Eigenlijk is het enige positieve in die oproep: het zijn bij Jezus zelf. ‘Als iemand tot Mij komt’. Dat is eigenlijk de enige belofte en zekerheid: Jij zult bij Jezus zijn, en Jezus bij jou. In die zin ben je dan nooit meer alleen – terwijl je je nu in een grote groep mensen toch nog wel eens alleen kan voelen, zo is het bij Jezus anders: alleen met Jezus is zeer troostvol en geborgen.

Dat krijg je er voor terug.   
In vers 27 staat het nog net anders. Vers 26 is: komen tot Jezus, vers 27 is: achter Hem aangaan. Dat is het christen-zijn. Eerst had je je leven zelf in de hand; je maakte je eigen plannen en toekomstdromen… nu leg je je leven in Jezus’ hand en zegt: Heere, doe u maar met mij wat U wilt. Laat mij zijn als klei in de handen van U, de pottenbakker; kneed mij, vorm mij tot Uw beeld.  
  
En dan de tweede steen door de ruit: ‘Prima’, zegt Jezus, ‘grijp het martelwerktuig en volg Mij’. (vers 27: ‘27En wie zijn ​kruis​ niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.’)  
In de tijd van Jezus werden misdadigers die veroordeeld werden tot de kruisdood, gedwongen om naar de plek van de kruisiging hun eigen dwarsbalk te dragen. De hoge, verticale paal van de kruisiging stond al op een vaste plek opgesteld; je moest nu nog zelf die dwarsbalk op je rug nemen, en naar de plaats van executie meeslepen.  
Een afschuwelijk beeld!

U, jij zegt: Jezus, Ik wil U volgen! En Jezus zegt: dan wordt je gekruisigd; volg me maar.

RINKELDEKING!  
Dat is de tweede steen door je ruit.

Het leven met Jezus is blijkbaar verschrikkelijk! Je ondergaat de straf van een misdadiger, een van de meest wrede straffen die er is!   
Hoewel: Jezus zegt niet dat je gekruisigd wordt; Hij wijst vooral op die weg er naar toe: neem die dwarsbalk mee. Jezus bedoelt: op de weg van de navolging zal het zwaar zijn; het zal geen makkelijke tocht worden.

Gemeente: hoe kan Jezus dat nou zeggen? Jezus wordt geboren in deze wereld, en Hij zal het Licht in de duisternis zijn, zo zagen we met Kerst; is dit dan het licht? Jezus zou de Herder van de schapen zijn; is dit dan Zijn stok en staf die mij geleiden en troosten? Een martelgang.

Wel, Jezus kan dit zeggen, omdat Hij weet dat het met de kruisdood niet het einde is. De kruisdood is de nauwe tunnel, die uiteindelijk tot het uitbundige leven en de bevrijding leidt. Jezus zelf gaat voorop, zegt Hij nadrukkelijk. Jezus zelf gaat voorop. En voor Hem was de kruisdood het einde niet, maar de nauwe tunnel tot het eeuwige leven. Na Goede Vrijdag wordt het Pasen. Daarom kan Jezus zeggen: volg Mij. Het is dan wel een nauwe doorgang – het is echter de enige weg tot het leven. Alle andere wegen lopen dood. Anders kan je Mijn leerling niet zijn.  
Geef alles op voor het Koninkrijk, en ontvang zo het leven.   
Wie hier bedrukt met tranen zaaien, zullen straks met vreugde maaien (Psalm 126). God heeft ons dan geen kalme reis beloofd, wel een behouden aankomst.

Daarom is deze tekst niet alleen een steen door je ruit, maar ook een troost, voor wie met Jezus op weg zijn.   
Misschien worstel je wel met God over de weg die Hij met je gaat door het leven. Het is een kruisweg! Hoe kan dat! En Jezus zegt: rustig maar; kom maar achter Mij aan; neem je kruis maar op je… het is de weg naar het leven. De enige weg.   
Het lijden dat je overkomt is niet een teken dat Ik je haat, maar juist een teken dat je op de goede weg bent. Het is de weg van Goede Vrijdag naar Pasen.

Als het allemaal zo voorspoedig gaat, zonder nadenken lekker zijn gang… dan moet je je eens ernstig afvragen of je nog wel op de weg van de navolging zit…

Er komt opeens een mooi geldbedrag vrij van de bank. Wat zullen we met dat geld eens gaan doen? Misschien aan iets uitgeven aan iets wat je eigenlijk niet nodig hebt? Of het weggeven aan wie het echt nodig heeft? Vers 33: ‘33Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn.’ En ja, dat is zwaar.   
Jezus volgen: mag het wat kosten? Bereken het maar of je het er voor over hebt, zo leren die twee gelijkenissen die er op volgen. Het bouwen van die toren, en die koning met zijn kleine leger. Ga er eerst maar eens voor zitten of je het er voor over hebt.  
  
Kennissen van ons laatst: eindelijk een beetje geld en tijd over: gaan ze pleegkinderen opvangen!   
Wat een prachtig teken van de navolging is dat! Geld en tijd en ruimte komen vrij, en: iedereen besteedt het aan zelfontplooiing – zij aan zelfverloochening, dwars tegen de stroom in.

Misschien heb je geen makkelijk leven met de mensen om je heen. Een moeilijke collega op het werk bijvoorbeeld. En dan toch de minste blijven, en vergeven en geduld hebben. Of in het huwelijk, of in de opvoeding. In stilte de minste zijn. Hoe moeilijk is dat! En niemand die het ziet of waardeert! In stilte onrecht lijden, ook dat is discipelschap. Jezus zegt: onderga het! Dat is het opnemen van de dwarsbalk.

Heb je dat er voor over? Dat is de kostenberekening. Je bent nu nog jong? Ga er maar eens eerlijk voor zitten. Heb je het er voor over om een leven lang de minste te zijn, en je weg te cijferen voor anderen, als dat op je pad komt? Niemand in de wereld die dat ziet en dat waardeert. Durf je dat: je leven in Gods hand leggen, waardoor je voortaan niet meer zelf je toekomst plant, maar Gods plannen laat doorgaan – die juist zwaar zijn?  
Bereken de kosten maar – ga er maar voor zitten. Vers 28: ‘28Want wie van u die een ​toren​ wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen’. Vers 31: ‘31Of welke ​koning​ die een ​oorlog​ in gaat om te strijden met een andere ​koning, gaat niet eerst zitten om te beraadslagen’.  
Neem eens eerlijk de tijd voor die vraag: wíl ik het wel, christen-zijn, als dit de prijs is?

Als ik in dit leven alleen maar geluk nastreef, kan ik beter een fles port kopen, zei de Britse filosoof C.S. Lewis ooit. Nee: mijn geluk is niet de essentie van de navolging van Christus. Wel mijn heil en mijn redding. Dat is de weg achter Jezus aan. Hier alles durven loslaten, om het straks te winnen.

Gemeente: Jezus heeft zelf alles opgegeven om ons te redden van de dood, uit de zonde, waar we onszelf in hebben vastgedraaid. En nu is de weg van de bevrijding geen makkelijke weg, maar wel de enige goede weg. Achter Jezus aan.

Ja. Discipelschap. Jezus gooit een steen door onze ruit.

Hier in de kerk geen makkelijke boodschap. Wel de enige weg ten leven.

We zijn als de mensenmassa, die Jezus nieuwsgierig volgen. Vers 25. En plots draait Jezus zich om: ‘Wie zijn ​kruis​ niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn’. Volg je Mij?

Amen