**-1247**

**Aanbeveling van wijsheid, tevredenheid en eenvoud**

**Preek n.a.v. Prediker 7:16-17**

**Thema: Het geheim van een leven in vrede!**

Gemeente van Christus,

Stel u zich eens voor. Ik was in mijn jeugd met een paar vrienden op een boerderij. Er was door een paar jongens een gang gemaakt, dwars door de hooiberg. Of ik er ook eens door wilde kruipen. We gingen met een hele groep. Ik heb het zelden zo benauwd gehad. Het kan je op zo’n moment aanvliegen: stel je voor dat die hele berg naar beneden komt. Of: stel je voor, dat ik stik. Ik wilde er uit, zo snel mogelijk. En voor mij kroop een jongen, die maar niet opschoot. Wat was ik blij, toen ik weer frisse lucht in mijn longen kreeg.

Ik denk, dat de Prediker zich ook zo opgesloten voelde. Hij hapte naar frisse licht.

De schrijver van het boek Prediker, volgens het eerste hoofdstuk is het Salomo. De inhoud wordt in ieder geval toegedicht aan de zoon van David. Een sleutelwoord in Prediker is het Hebreeuwse הֶבֶל *hevel*, 'lucht en leegte. Rijkdom en kracht zijn vergankelijk. Andere goden zijn nietsnutten. De prediker is een wijs mens, maar ook wijsheid is niet het einde.

Want hij houdt zijn vragen. Heel veel vragen zelfs! Als de wijze Salomo om zich heen kijkt, dan klopt het allemaal niet. Hij noemt twee voorbeelden. Er is een rechtvaardig mens, iemand die gemotiveerd is en het beste met iedereen voor heeft. Maar daar heeft die mens niet lang plezier van, want hij wordt niet oud, hij gaat ten onder op jonge leeftijd

En er is ook een ónrechtvaardig mens, iemand die sléchte dingen doet, die mensen verdríét doet, die er een puinhoop van maakt en over andere mensen heen walst - en wat zíé je? Die wordt oud zonder een centje pijn.

Dat is de situatie, waar de Prediker tegenaan loopt. En laten we eerlijk zijn: er is zoveel, dat we onéérlijk vinden. Je krijgt b.v. door één verkeerd woord een conflict en je wil het goedmaken. Maar die ander wil dat niet! Of je collega, die de kantjes ervan afloopt, krijgt promotie, en jij niet, terwijl je zo’n harde werker bent. Of een verwaande klasgenoot, die jou niet ziet staan. Er wordt achter je rug om geroddeld. Je kunt ervan wakker liggen. En het maakt het leven soms behoorlijk lastig. Om nog maar te zwijgen over de waarom-vragen: als er dan een God is, waarom al die rampen, die overstromingen, die branden en zoveel aanslagen, die oorlogen.
En wat doet de Prediker met die vragen? We moeten eerst erop letten, wat hij NIET doet. Wat wij misschien WEL eens doen. De Prediker begint niet om God te verdedigen. Hij gaat níét proberen uit te leggen hoe het in elkaar steekt. Salomo wéét dat niet; dat ligt achter de horizon, aan het andere eind van de tunnel; daar kan hij niet bij.

En daarom zégt hij er ook niks over. Want: ‘Acht uzelf niet al te wijs!’.

Hij gaat God niet verdedigen.

Wat doet hij dan wél? Hij geeft twee adviezen. En eigenlijk komen ze hierop neer: ken je plek. Wéét wie je bént, een mens op deze aardbol, en kijk hoe de wereld is waarin je leeft. En pas vervolgens je leven aan bij die realiteit. Prediker houdt, heel nuchter, heel realistisch, rekening met de wérkelijkheid. Soms zijn de dingen hier op aarde níét eerlijk, soms krijg je niet waar je recht op hebt - waar je dácht recht op te hebben - en soms zijn de dingen helemaal in de war. En dan kun je je vuist omhoog steken, maar daar wordt het niet beter van.

Het eerste advies van Salomo is: ‘Wees niet al te rechtvaardig en acht uzelf niet al te wijs.’ Wat bedóélt hij daarmee? Dit: dat je jezelf zó kunt vastbijten in wat naar jouw idee recht en eerlijk is, dat je er niet meer úítkomt. En misschien heb je dan wel helemaal gelijk, misschien is het inderdaad wel ontzettend oneerlijk, maar als je álles dáárop focust, zegt Prediker, dan ‘verwoest je jezelf, je richt jezelf te gronde’. Dat wil heel simpel zeggen: je gaat verbitterd door het leven, daar val je mee om, dat hou je niet uit!

We moeten ons realiseren, dat een onvolkomen wereld de naakte werkelijkheid is.

We leven in een tijd waarin we zoveel méér kúnnen dan vroeger. Besmettelijke ziekten b.v.: daar had je geen greep op. Waarom de één bij een pestepidemie wél ziek werd en een ander níét: iedereen wist dat je daar geen antwoord op kreeg. Het gebéúrde gewoon. En dus boog je je hoofd en aanvaardde je je lot.

In onze tijd is dat anders. We weten veel meer. We staan op onze rechten. En dat mag ook. Maar ondertussen zoeken we een boosdoener, als er iets mis is. De regering of een instantie. Er wordt gedemonstreerd, soms gewelddadig. En iedereen, ook een trouwe kerkganger, weet soms precies hoe het allemaal moet. Omdat we veel meer weten. Omdat we veel meer zien. Op social media of het journaal. We laten ons niet beet nemen. Denken we, maar we worden meer beïnvloed dan ons lief is.

‘Wees niet al te rechtvaardig en acht uzelf niet al te wijs.’

Weet en aanvaard dat je een beperkt en een heel klein mensje bent. Heb vooral niet te hoge verwachtingen.

Salomo zegt: wees niet al te rechtvaardig, zet niet alles op de noemer van wat je denkt dat het moet zijn.

Dat is Salomo’s éérste advies.

Maar direct er achteraan komt het tweede. Want aan de ene kant moet je dus niet te ondergaan aan je gevoel voor rechtvaardigheid en eerlijkheid, maar pas op, zegt Prediker, ‘Wees niet al te goddeloos, en wees niet *al te* dwaas.’ Waarom zou u sterven vóór uw tijd?’

Daar bedoelt hij níét mee: een béétje onrechtvaardig en dwaas kan er nog wel mee door - maar hij bedoelt: sla niet door naar het ándere uiterste. Je kunt zo ver komen dat je denkt: ‘Wat maakt het ook allemaal uit? Kan mij ‘t schelen, ‘t is toch één grote ellende, ik kies voor mezelf, ik pak wat ik pakken kan. Eet en drink, want morgen sterven wij.’

Ja, dat weet Salomo ook wel; maar waarom zou je sterven vóór je tijd. Blijkbaar kan dat: dat je sterft vóór je tijd. Ondanks onze vrome geruststelling dat níémand sterft voor z’n tijd - nou, blijkbaar wél dus. Als iemand in beschonken toestand met hoge snelheid tegen een boom rijdt en omkomt, dan zou Prediker zeggen: ‘Dat was vóór zijn tijd.’

De les die Salomo geeft, is deze: al begrijp je niet veel, hou vast aan wat je niet ziet, hou vast aan Gód. Dan zie je meer dan een ander.

Ontzag voor God; dat is willen wéten dat Hij er is, en dat de wereld in Zíjn hand ligt: door alle stormen heen. Je ziet er niets van, maar je gelóóft het wél. Al kun je soms geen meter vooruit zien.

Salomo geeft advies, als het leven soms moeilijk en uitzichtloos en onbegrepen is.

Er staat hier in vers 20, maar b.v. ook in psalm 53, dat er niemand volmaakt is. En als je iets van een ander zegt of je kijk op de wereld etaleert, dan zeg je ook iets van jezelf.

Maar te midden van al die dingen die niet klóppen en waar wij het soms héél moeilijk mee hebben, lees ik in het evangelie, dat er TOCH een Rechtvaardige is, die volstrekt tegen alle recht en eerlijkheid in aan zijn rechtvaardigheid ten onder ging. En dat níét omdat Hij op jeugdige leeftijd een ziekte kreeg of een ongeluk, maar omdat Hij uitgespuugd werd, dood-verklaard, vastgetimmerd aan het hout van ons kruis. Zijn naam is Jezus. Aan wie, na Zijn volbrachte werk, alle macht gegeven is, in hemel en op aarde. Die bewogen met ons is. Bewogen met onze vragen, bewogen met ons verdriet. Hij weet wat er in ons omgaat. Hij heeft onder ons geleefd. En Hij heeft geweend over het onrecht, geweend over de dood van zijn vriend Lazarus. Hij heeft de pijn van het pesten gevoeld, de pijn van het lijden, de pijn van de doodstrijd.

‘Christus, de Heiland, onze Heiland, een rechtvaardig Mens, die aan zijn rechtvaardigheid ten onder ging.’

Groot onrecht. Volkomen oneerlijk. Er klopt helemaal niets van.
Maar omdat Hij dit onrecht verdroeg, dat wij mensen Hem aan deden, en omdat Hij de dood en onze schuld en alles wat onbegrepen is, al onze vragen, op zich nam, mogen wij leven. Door het grootste onrecht, ooit op aarde gebeurd.

Zijn dood, ONS leven! Aanvaard het maar! Als dat je geloof en vertrouwen is, ja, dan duizelt het. Maar Jezus is wel het geheim van een leven in vrede, met jezelf, met je naaste en met God!

Amen.