**Lukas 12: 13-21 De rijke dwaas**

**Psalm: 49: 1 / 127: 2 / 89: 7**

Zou je een mooie baan willen? Veel geld verdienen? Een mooie auto willen hebben? Een groot huis? En ook nog eens.. geen zorgen? Alles hebben wat je hart begeerd? Wat een leven! Heerlijk toch? Of toch niet?

Weet je waar dit alles vandaan komt? Uit een onverzadelijke begeerte. Een begeerte die maar niet ophoudt. Nooit is het genoeg. Hebben we net een nieuwe fiets, kijken we alweer naar de volgende.

Als we luisteren naar Mozes in Psalm 90 horen we een heel ander woord: ‘het uitnemendste van ons leven is moeite en verdriet’. Kijken we naar de kanttekening daarbij, dan lezen we dat er al vóór onze oude dagen komen, dus in de beste dagen, al veel moeite en verdriet is.

De man in onze gelijkenis had daar geen last van. Sjo.. wat had hij toch een groot bezit. En wat gaat het ieder jaar toch maar weer een stukje beter! Ook dit jaar is de oogst alweer zó groot dat de schuren te klein zijn. Dus.. deze schuren maar afbreken en nog maar grotere schuren bouwen! Deze man had een onverzadelijke begeerte, zoals de kanttekening bij het woordje gierigheid schrijft. Een begeerte die maar aanblijft! Nooit genoeg! En als dan straks de grote schuren gebouwd zijn, dan is het goed. Genoeg voor de toekomst, geen zorgen meer en.. altijd heerlijk leven! Wat een vooruitzicht! Ik zal zeggen tot mijn ziel: Ziel, gij hebt vele goederen, die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust, eet, drink, zijt vrolijk.

Wat een dwazernij; neem rust, eer, drink, zijt vrolijk. Hij zegt niet met psalm 116: ‘wat zal ik met Gods gunsten overlaân, Die trouwen HEER’ voor Zijn genâ vergelden?’ Hij geeft God de eer niet, maar neemt zelf de eer. Het draait allemaal om zijn eigen ik, zonder God. Wat een dwaze hoogmoed! Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?

Maar God.. dit is een Goddelijk maar. Als God Zijn maar gebruikt komt Zijn almacht openbaar. Maar God zeide tot hem.. Gijs dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Ook in Jona kunnen we lezen van het Goddelijke maar. We lezen in Jona 1 vers 3: Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis, van het aangezicht des HEEREN. In vers vier volgt direct het Goddelijke maar: Maar de HEERE wierp een groten wind op de zee en er werd een grote storm in de zee. Als God zijn maar gebruikt, komt er een grote storm. Gij dwaas, in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen. Wat een storm! Hoe is het met ons leven? Heeft God al weleens Zijn maar in ons leven doen gevoelen? Heeft God al eens een storm in ons leven gebracht? Een storm die al onze gronden uit ons leven haalt, maar ook een storm die tot God doet roepen om hulp en ontferming? Als God een storm in ons leven doet opgaan, doet hij het niet uit lust tot plagen, maar opdat wij Hem zoeken zullen. En als we Hem in waarheid zoeken, zullen we Hem ook vinden. Maar het kan ook te laat zijn. Als onze maatbeker van de zonde voor God vol gezondigd is, is er geen ontkomen meer aan het goddelijke maar. We zien het in de gelijkenis. In dezen nacht zal men uw ziel van afeisen. Zoveel goederen, ‘mijn bezit’, wie doet me wat? Neem rust, eet, drink, zijt vrolijk! Maar in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En wat dan? Zou die man een goed heengaan hebben gevonden? Nee, voor deze man was het te laat. Net als die rijke man bij Lazarus. Als we sterven komen we voor de Rechter te staan. God eist Zijn beeld terug. We zullen dan rekenschap moeten afleggen van ons hele leven. Hoe was ons leven? Hebben we Hem gediend? Kennen we Hem? Hoe zalig is dán het volk dat naar Zijn klanken hoort! In het leven een klein beginsel, na het leven volkomen! Hoe is het met ons?

De tekst gaat verder: en hetgeen gij bereidt hebt, wiens zal het zijn? Daar begint deze gelijkenis ook mee. ‘En een uit de schare zeide tot Hem: Meester, zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis dele. Want als ik die erfenis nu toch eens heb! Dan zijn mijn zorgen weg! Leeft die begeerte ook in onze harten? Luister dan nog eens naar de tekst. ‘Wiens zal het zijn?’ Als je sterft kun je niets meenemen, geen geld, geen goed. Het baat allemaal niet. Het vergaat allemaal. Onze goederen zullen van een ander worden. En zal die ander er wel gelukkig van worden? Nee ook niet. Dit staat ook zo duidelijk beschreven in Psalm 49 vers 19 en 20. ‘Hoewel hij zijn ziel in zijn leven zegent, en zij u loven, omdat gij uzelven goeddoet, zo zal zij toch komen tot het geslacht harer vaderen’. Weet je wat dat betekent? Je kunt we een mooie erfenis krijgen, goederen van een ander ontvangen, zelf veel geld en goed verdienen maar ook u, ook jij zult komen tot die plaats waar uw vaderen zijn. De kanttekening zegt: in het graf en ter helle gevaren. Wat een ernstig woord.

Het laatste vers uit de gelijkenis is eigenlijk de kern. We lezen in vers 21: ‘Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God.

Als je nu - net als die dwaas – schatten vergadert op deze aarde, geld en goed, werk en studie, voor je eigen gemak, voor je eigen vermaak, dan.. ja dan loopt het met ons af net als die arme, rijke dwaas. Mogen we dan niet werken, studeren, en goede positie zien te krijgen, geld verdienen? Jawel hoor, dat mag echt wel. In Gods Woord zijn hier zeker voorbeelden van. Denk eens aan Salomo, denk een aan David, denk eens aan Abraham, aan Job. Allemaal rijke mensen. Jobs laatste jaren werden zelfs meer gezegend dan zijn eerste jaren! En we moeten onze gaven ook echt gebruiken, niet verkwanselen! Dat onteert God ook. Maar weet je.. zet er je hart niet op! Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En wat is het een wonder, als we rijk mogen zijn in God. Dan zijn we pas echt gelukkig. Als we de ware kennis en vreze Gods mogen ontvangen en op Hem alleen ons vertrouwen stellen, wat gelukkig zijn we dan. Gaat het dan naar het aardse altijd voorspoedig? Nee dat niet, maar misschien ook wel, ook die voorbeelden staan in de Bijbel. Maar.. wel of geen voorspoed doet er dan niet meer toe, onze grootste begeerte is dan om te mogen leven tot Zijn eer. Hij, die ons geschapen heeft, die recht heeft op ons leven, die onze bezitter is. Hij heeft recht om gediend en geëerd te worden. Niemand anders!

Maar.. hoe krijgen we daar dan deel aan, zul je misschien vragen. Als ik eerlijk ben, ben ik ook zo’n rijke dwaas. Vraag er maar veel om bij De Heere. In je jonge jaren Hem te mogen vinden, is zó gelukkig. En het mocht je nog bewaren voor veel zonden. Wij vliegen door de tijd. Als we jong zijn, kan alles zo lang lijken te duren, zo lang voor we zestien zijn, zo lang voor we achttien zijn en zelf met de auto weg mogen, zo lang voor onze studie klaar is, maar het is zo wáár wat Mozes ons leert: ‘wij vliegen daarheen’. Als je ouder word ga je het steeds meer zien, wij vliegen dóór de tijd náár de eeuwigheid. In de plaats waar de boom valt, daar zal hij wezen. Een weg terug is er niet. Maar er is wél een weg ter ontkoming! Zalig en een groot wonder als we die weg mogen vinden. En al heb je dan misschien geen lust om Hem, om die weg te zoeken, ga toch maar op je knieën en zeg dan maar: Heere, ik wil niet, maar wilt U tot mij komen. Dan zul je nooit beschaamd uitkomen!

**De rijke dwaas had geld en goed.
Hij baadde zich in overvloed.
Hij was gerust; hij had geen zorgen.
Hij had genoeg; hij was geborgen.

Hij was op alles voorbereid.
Zijn schuren vol, voor lange tijd.
Beslist, hij kon tevreden wezen;
Hij had de toekomst niet te vrezen.

Werd alles schaars, voor hém geen nood.
Zijn voorraad was oneindig groot;
Voor járen eten, volop kleren.
Hij kon de grootste nood trotseren.

Maar zie, toen hij diezelfde nacht
Zijn grote rijkdom overdacht.
Toen klonk een stem: G' hebt niets meer nodig;
Al wat ge hebt, is overbodig.

Want God, die sprak: "Gij dwaze, kom!
Uw korte levenstijd is om.
Geen schatten zullen u nog baten.
Gij moet het alles achterlaten".**