**Preek Lucas 10: 2 – Arbeiders gezocht!  
  
1. De Heer komt er aan!**Wat doe je als je weet dat de voltooiing van deze wereld in zicht is?  
De voltooiing daarmee ook van Gods verlossingswerk op aarde?  
En dus de dag van de wederkomst van onze Heer nabij?  
Ik stelde die vraag eens aan een groepje catechisanten.  
Ze waren er verlegen mee.  
Tja, wat doe je in dat geval?  
Nou, extra veel bidden en Bijbellezen misschien?  
Of weer serieuzer aan het werk met je geloof?  
En de kerkgang weer wat regelmatiger oppakken?  
Maar het mooiste vond ik de reactie van iemand die zei: als het waar is dat de Heer Jezus spoedig terugkomt, dan moeten we dat ook aan ánderen vertellen, voordat het te laat is!  
  
We hadden een mooi gesprek met elkaar.  
Genoeg stof voor wel tien preken!  
Vandaag slechts ruimte voor één.  
Waarvan ik hoop dat het je raken zal.  
Aan het denken zet.  
En in bewéging zet.  
Ja, een oproep vandaag tot bezinning, mobilisatie en actie!  
Want het is tijd! De Heer komt er aan!  
  
Het Schriftgedeelte uit Lucas 10 dat we net met elkaar lazen, gebruikten we een tijdje geleden ook tijdens een intervisiebijeenkomst van predikanten.  
  
En we namen vervolgens ruim de tijd om in stilte deze tekst persoonlijk te verwerken. En in die stilte raakten mij toen vooral de woorden waarin Jezus zegt: “De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen”. (Onze tekst dus)  
Ja, het sloeg bij mij zelfs in als een bom!  
Want dit kon toch zeker geen toeval zijn!?  
Het hield mij namelijk al veel langer bezig.   
En het laat me maar steeds niet los.  
Omdat Jezus’ woorden ook zo indringend en urgent klinken!  
En op mij doorklinken zo van: Lieve mensen, lieve kerken van mij, wat zijn jullie toch aan het doen? Jullie zijn zó naar binnen gericht en hebben het maar druk met elkaar en met de leer. Maar kijk toch eens! En dénk toch eens binnenstebuiten!  
Zien jullie dan ook wat ik zie?  
Namelijk, dat de oogst groot is, maar dat er weinig arbeiders zijn!?  
  
Misschien denk je nu: welke oogst? En wat voor arbeiders?  
Nou, het is duidelijk dat Jezus met de oogst niet zijn eigen volgelingen bedoelt.  
Modern gezegd, niet de leden van de kerk!  
Wij dus niet!  
En het gaat Jezus dus ook niet om meer arbeiders in de kerk!  
Niet om meer ambtsdragers, meer commissies en vrijwilligers voor allerlei kerkelijke activiteiten.  
Nee, Jezus is op zoek naar arbeiders die hij voor zich uit kan sturen!  
Die er op uittrekken.  
Om de mensen te vertellen dat hij komt!  
En op te roepen: mensen bereid je voor, want de Heer is onderweg!  
  
 **2. Hij stuurt boodschappers voor zicht uit.**Laten we eerst even terug gaan naar Lukas 9 vers 51.  
Want daarin kunnen we zien in welk verband onze tekst staat.  
We lezen daar dit: **“toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem”.**En weet je ook wat het doel van die reis naar Jeruzalem was?  
Nou, schrik niet: sterven aan een kruis! Voor jou! Voor mij!  
Maar, let op.   
En misschien viel het je op?   
Lukas legt daarbij de link met Jezus’ hemelvaart!  
En is dát niet mooi?!  
Want we kijken als het ware dus nu al óver Jezus’ dood en graf heen!  
En zien Jezus als overwinnaar!  
Jezus begint dus aan zijn zegetocht.   
We zongen er van!  
**“Hef op uw hoofden, poorten wijd! Wie is het die hier binnenrijdt?  
Begroet hem, Heer der heerlijkheid en heiland vol barmhartigheid!”(LB 435)**Dáárom ook dat Lukas in hoofdstuk 10 voor het eerst begint met Jezus aan te duiden als “Heer”!  
Kijk maar: **“Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen aan, die hij twee aan twee voor zich uitzond”.**  
Overigens kom je in bijna alle Bijbelvertalingen het aantal van zeventig tegen.  
Twee minder dus.  
En dat komt omdat we hier te maken hebben met een keuze uit verschillende handschriften.  
Persoonlijk kies ik voor het getal zeventig omdat dat aantal in het licht van heel de Bijbel veel logischer past.   
Dan kun je bv. ook het verband leggen met de zeventig oudsten die Mozes als leider van het volk naast zich mocht uitkiezen om hem bij zijn werk te ondersteunen. (Numeri 11: 16-17)  
Maar ook met het exacte aantal leden van het Joodse Sanhedrin.  
Zeg maar: de Joodse Raad.  
Ook dat waren er namelijk zeventig, plús één, de voorzitter.  
Dus dat Jezus onderweg naar Jeruzalem nu precies hetzelfde aantal mensen voor zich uit stuurt, is niet zonder betekenis.  
Het comité van voorbereiding op zijn komst heeft blijkbaar hetzelfde gewicht als Israëls hoogste geestelijke gezagsorgaan!  
  
Maar waarom nou zoveel aandacht voor onze tekst vandaag?  
Waarom raakten deze woorden mij zo en sloegen ze in als een bom?  
Nou, ik hoop dat het dat inmiddels ook bij jou doet!  
Want broeders/zusters, kénnen we Jezus eigenlijk wel zo goed als we wellicht denken? En zijn we als zijn gemeente dus wel met de goede dingen bezig?  
We weten ons verbonden met onze hemelse Vader (Boven) en leven ook in verbondenheid met elkaar (Binnen), prima, maar hoe volbrengen we onze verbondenheid met de mensen om ons heen? (Buiten!).  
Een collega van me schreef ergens dat een kerk die niet missionair is geen kerk is!  
Dat een christen die niet missionair is geen christen is!  
En wanneer missionair zijn iets extra’s is, voor als er ruimte is, er echt iets mis is met de kerk.  
Ai! Dat klinkt nogal radicaal vind je niet?  
Dit soort uitspraken doet best pijn!   
Maar, hij heeft wel gelijk! En dus moet het ons aan het denken zetten.  
Immers, de Heer heeft ons zelf meermalen gezegd wat zijn missie is!  
Denk maar aan zijn zendingsopdracht, vlak voor zijn hemelvaart.  
**“Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen!” (Mat. 28:19)**En eerder dus ook al in zijn oproep: **“De oogst is groot, maar er zijn te weinig arbeiders om de oogst binnen te halen!”**  
  
Maar misschien denk je: hoe kán dat nou?   
Er zijn toch mensen genoeg die zich volgers van Christus noemen.   
O ja?   
Recent onderzoek wees uit dat zo’n 70 procent van de Nederlanders niet (meer) in God gelooft.   
De meeste mensen noemen zich agnost of atheïst.  
Een deel gelooft in een spirituele kracht of energie.   
Slechts 30 procent gelooft nog steeds in een persoonlijke God.  
Maar daar vallen dan wel alle zogenaamde mono theïstische godsdiensten onder.  
Dus bv. ook het Jodendom en de Islam  
En niet alleen het christendom. Dus niet allemaal kerkgangers.   
Mensen die op zondag samenkomen en zich door de weeks druk maken over allerlei zaken in de kerk. Kritisch zijn of het allemaal nog wel wel klopt.  
  
Maar het klopt niet!!!  
Wat niet?   
Nou dit: de oogst is groot!   
En de Heer heeft een missie, zoals ik al zei.  
Namelijk, zoveel mogelijk mensen redden voor de eeuwigheid.  
En wij?  
Wat doen wij?   
En ik?  
Ja, ook ik.   
Wat doe ik?  
Sta ik niet veel te veel alleen voor eigen parochie te preken?  
Want lieve mensen jullie hebben Christus toch al láng leren kennen!?  
Jullie hebben toch al ongelofelijk vaak over hem gehoord?  
Dus wat heb ik daar nog aan toe te voegen?   
Wanneer is het genoeg en ben jij eindelijk zó volgeraakt van de liefde van Christus, dat je jezelf er ook toe gedreven voelt om daarover met ánderen te delen?  
  
We lazen over het zout van de aarde en het licht van de wereld.  
Dat gaat over ons.  
En zout kan niet op een gegeven moment zeggen: nú wil ik zout zijn.   
En licht: laten we nú maar eens het duister verlichten.  
Nee, want je bént zout!   
En je bént licht!  
Als het goed is tenminste.  
  
Een missionaire gemeente heeft speciale acties daarom ook helemaal niet nodig.  
Want dát kost extra energie en extra tijd.  
Nee, missionair zijn hoort in onze haarvaten te zitten. In ons DNA!  
Het is letterlijk vanzelf-sprékend.  
Je hoeft er niets extra’s voor te doen, maar bent daarin gewoon jezelf!  
Dus vraag jezelf eens eerlijk af: hoe missionair bén *ik* eigenlijk?  
Wat merken mensen om me heen ervan dat ik een volgeling van Christus ben?  
Hoe profiteren zij van de overvloed aan genade die ik van Christus krijg?  
Maar ook wij allen samen. Hoe staan wij als gemeente bekend hier in ons dorp?  
Zeker, er is in dat opzicht al best veel goeds te zeggen.   
Maar zijn anderen ook jaloers op ons, omdat wij iets ontvangen dat zij nog niet hebben?  
En hoe graag zijn wij bereid om daarvan met anderen te delen?.....  
Of wachten we rustig af tot er belangstelling wordt getoond en is iedereen dan bij ons van harte welkom; als ze maar wel gaan met ons en doen als wij?!  
  
Ik zei al: geen speciale acties.   
Nee, wees gewoon jezélf, met je eigen gekregen talenten om de ander van harte dienen en als christus voor die ander zijn.  
Dat valt op.   
Dat trekt aan.  
En dan volgt de oogst vanzelf.  
  
Trouwens, viel het je op?  
Het zijn niet de twaalf leerlingen van Jezus die vooruit gezonden worden.  
Nee, zeventig ánderen!   
En ze worden vooruitgestuurd, naar iedere stad en plaats waar Jezus langs zou gaan.  
Iets om ons eens nadrukkelijk op te bezinnen.   
Want het is prima om met elkaar te bouwen aan een gemeente als “herberg onderweg”.  
Ja, zullen we de Lichtbron op die manier laten functioneren in onze omgeving?   
En dan bedoel ik niet alleen als gebouw, hier aan het Lambrechtsveld, maar ieder van ons, als de levende stenen van de Lichtbron in- en vanuit ons eigen huis!  
Gezang 163 geeft ons een prachtige omschrijving hoe dat er dan uit kan zien.  
En zullen we daarnáást, concrete plannen gaan maken voor hoe we één of enkele tweetallen vooruitzenden.   
Misschien jou wel!   
Of mij!  
  
  
Naar het Duyfrak, naar het straks nieuw te bouwen Valkenhorst, maar ook het oude dorp rond, om de mensen daar op komst van de Heer voor te bereiden.   
Om Christus te presenteren door zelf present te zijn onder zovelen die nog niet tot zijn kerk behoren.  
En door aan te sluiten op plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten.  
Want de oogst is groot.  
Dus laten we de eigenaar van de oogst vragen of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.  
Ja, mijn br/zr, want een missionaire gemeente is ook een biddende gemeente!  
  
Nu kun je deze preek beluisteren en denken: acht, dit gaat niet over mij.  
Want ik ben niet zo’n prater, dus wat heb ik een ander te vertellen?  
Maar misschien ben je wel een doener!  
En er is altijd wat te doen.   
Want missionair zijn is niet meteen over Jezus beginnen te spreken.  
Nee, begin maar eens met Jezus te doen.  
Te doen zoals hij deed.  
Zorgzaam, liefdevol, belangstellend aanwezig zijn.  
  
Of je denkt: ik ben van nature gewoon niet zo missionair aangelegd.   
Dus kan een ánder het daarom niet veel beter doen dan ik?  
Maar dan zeg ik: tjonge, wat lijk jij op Mozes zeg!   
Die werd door God ook geroepen tot een taak waar hij enorm tegen opzag en daarom allerlei uitvluchten zocht.  
Maar uiteindelijk deed hij toch gehoorzaam wat God van hem vroeg.  
Want God voorzág hem in alles wat hij voor zijn taak nodig had!  
En je hebt gelijk: misschien beschik je niet echt over welsprekende talenten.   
En treed je dus ook liever niet zo op de voorgrond.  
Weet dan dat er op de achtergrond ook waterdragers nodig zijn.  
Verzorgers, ondersteuners, zodat ánderen worden óntzorgd en daardoor veel gemakkelijker zullen zeggen: zend mij maar!  
Omdat zij zich dan over een aantal basisbehoeften geen zorgen meer hoeven te maken.  
Ik denk aan sponsoring.  
Ik denk aan infrastructuur.  
Aan digitale ondersteuning.  
Klusjesmensen, koks, koffieschenkers.  
Maar ook werkers in de herberg voor onderweg, in de Lichtbron dus, zodat de vooruitgestuurde arbeiders daar regelmatig even kunnen bijkomen en opladen.  
En daarom vraag ik het je vanmorgen toch ook aan jou: mag de zendende en komende Heer een beroep op je doen?  
  
**3. Want het komt er op aan!**  
Het klinkt zo mooi hé?   
De oogst binnenhalen.  
Maar het is hard werken!  
Soms zelfs gevaarlijk werk.  
Want lees maar, **vers 3: “Ga op weg en bedenk wel: ik zend jullie als lammeren onder de wolven”.**Dus niet als schapen, maar nog veel kwetsbaarder.  
Lammetjes! Gemakkelijke prooidieren voor hongerige wolven.  
Reken er dus maar niet op dat allemaal van een leien dakje zal gaan.  
Het is voorzichtig opereren!   
Want er zal vijandigheid zijn. Tegenwerking.  
Lang niet iedereen zit op jou komst te wachten.  
Het vraagt daarom tact, geloof, veel geduld.  
En bovenal veel liefde.  
Ja, als de liefde niet je drijfveer is, wordt het niks.  
De liefde van Christus, vóór al die mensen die zoeken, maar niet weten waarnaar.  
En dan heb jij voor hen zo’n prachtige boodschap: Vrede voor dit huis!  
Mooi hé!  
Dat dát onze boodschap mag zijn, die we namens Jezus te brengen hebben!  
Shalom mensen!  
Dus niet: U bent een verloren zondaar die zich eerst bekeren moet, maar: vrede!  
Want het koninkrijk van God heeft jullie bereikt!  
  
Hoorde je dat? Jezus zei het echt zo!  
Met jouw komst in een buurt, in een wijk, in een huis, heeft ook het koninkrijk van God daar zijn intrede gedaan!  
Ja, overal waar jij komt, komt Christus met je mee.  
Tót in de harten van wie hem ontvangen wil!  
En dat blijft niet ongemerkt.  
Nee, dan verandert er veel.  
Dan worden er zielen gewonnen voor de Heer.  
Harten veroverd.  
Levens gered.  
  
Hoeveel? Dat wordt ons niet gezegd.  
Dus laten we er ook niet naar gissen, of elkaar op afrekenen.  
Er zijn er namelijk ook die zich zullen afkeren.  
Heel veel waarschijnlijk.  
Houd daar rekening mee en wees realistisch.  
Jezus doet dat ook, als hij het heeft over het afvegen van het stof aan je voeten als aanklacht tegen de onwillenden.  
Maar Jezus spreekt vervolgens ook over het oordeel dat deze mensen boven het hoofd hangt!  
En eerlijk gezegd: bij het lezen dáárvan schrok ik eigenlijk best wel!  
Jij ook?  
Sodom is er niets bij, zegt Jezus.   
En we weten toch hoe het met Sodom is afgelopen?  
Verschrikkelijk!!  
En ik voel net als bij Abraham de gedachte boven komen: Heer, als het er nou slechts 100 zijn? Of 50? 30? 20? 10? Die zich voor U laten winnen.  
  
Misschien denk jij nu: zó weinig?  
Moeten we het dáárvoor doen?  
Maar, zeg ik dan: hoe goed ken je God eigenlijk?  
En weet je wel genoeg van de liefde van Christus?  
Hij ging zelfs voor jou aan het kruis!   
Want hij zág ook jou!  
En als Goede herder is hij bereid om 99 van de honderd schapen achter te laten, om op zoek te gaan naar die éne die verloren dreigt te gaan!  
Trouwens God was bereid om heel Sodom te sparen, wanneer er slechts 10 gelovige mensen over zouden zijn!  
Nee, het gaat God niet om de grote aantallen!  
Dus, werk aan de winkel!  
Tot 10 tellen.  
En meejuichen met de engelen in de hemel bij ieder mens dat voor de Heer gevonden wordt!  
Ja, moge de Heer onder óns veel bewogen en gewillige harten vinden.  
Kinderen van God die zo rijk zijn met hun geloof in Christus, dat Christus’ missie ook ónze missie wordt……  
Ik weet niet hoe je hier vanmorgen gekomen bent.  
Met welke gedachten en welke verwachtingen.  
Maar langs allerlei wegen bracht God ons samen.  
En langs allerlei wegen zendt Hij ons straks weer uit.  
Om het zaad te zijn van zijn rijk.  
Moge de appellerende verkondiging van deze morgen ons daarin tot vreugde, aanmoediging en tot zegen zijn.  
Amen