**Samenvatting bij preek over HC Zondag 42***Schriftlezingen: Nehemia 5,1-13 en Lukas 16,19-23*

***Inleiding***Over het Jiddische woordje ‘jatten’

*Thema: ‘Niet stelen, maar delen’*

*1. Wat dat stelen inhoudt*Misschien zelf meegemaakt dat er iets van u, jou gestolen werd? Een nare ervaring. Tegelijkertijd, het gebod spreekt ons persoonlijk aan: *gij zult niet stelen.* Zo wordt het bezit van mensen beschermd.

Bezit is niet absoluut. De HEERE Zelf is Eigenaar. Wij hebben ons ‘bezit’ in bruikleen. Dat geldt voor materiele én niet-materiele gaven (denk aan talenten, gaven).

Wat God de mens in bruikleen geeft, mogen wij niet van de ander afpakken. In antw. 110 gaat het om drie zaken: 1. het verkrijgen van bezit, 2. de manier van bezitten van bezit, 3. de manier van besteden van bezit.

Over **1**. zegt het antwoord het meest. Stelen om iets in bezit te krijgen, maar vooral ook om iémand in bezit te krijgen. Het achtste gebod is namelijk ook bedoeld om mensenroof tegen te gaan. Vergelijk dit maar eens met 1 Tim. 1,9-10. Wat staat er bij het achtste gebod? Mensendieven. Opvallend!

In het Oude Testament is een in het oog springend verschil in strafmaat tussen het roven van iemand of iets te zien. Bij het stelen van een mens wordt de doodstraf opgelegd. Bij het stelen van iets: twee-, vier-, of vijfvoudig vergoeden.

Er ligt een zwaar accent op het tegengaan van mensenroof. Toegepast op onze tijd: elke manier om een schepsel onrechtmatig zijn vrijheid te ontnemen is zware zonde tegenover God (gijzeling, ontvoering met oog op slavenarbeid – dat bestaat nog steeds!, ontvoering met oog op seksueel misbruik, abortus is ook roven van kinderen). We maken ons schuldig aan zonde tegen het 8e gebod als we onze medemens gaan zien als ‘iets’ (een productiefactor) en niet als ‘iemand’.

*‘Gij zult niet stelen’* heeft ook te maken met het ontvreemden van spullen of geld. We wijzen eerst op Rom. 13,7 over onze belastingplicht. Zwart werken kan aantrekkelijk lijken, maar voor God kan het echt niet bestaan.

Het antwoord gaat verder met: ‘Hij noemt ook dieverij, etc.’ Het oneerlijk verwerven van bezit kan ook op geraffineerdere manier (de sluipweggetjes en de slimmigheidjes). Het antwoord gaat ook in op intimidatie en wat we kunnen noemen ‘stevig zaken doen’.

*Hetzij met geweld*: maffiapraktijken…, digitale fraude, afpersing, angstcultuur bij werknemers voor de baas.   
We hebben een grote verantwoordelijkheid als we een eigen bedrijf hebben. Kan de HEERE in alles meekijken? Maar ook al we werknemer zijn, hebben we de plicht om eerlijk te zijn. Zijn geboden zijn goed!

Met een *schijn van recht*: mooi weer spelen en intussen licht de een de ander op. De Bijbel telt behoorlijk wat passages die daarop ingaan (zoals in Amos 8).

Over **2**. God verbiedt in het achtste gebod ook alle gierigheid. Gierigaards staan ook in het rijtje van 1 Kor. 6,10 (en ook in het Avondmaalsformulier). Daarentegen: heeft God je hart, dan heeft Hij ook je geld.

Over **3.** Hoe besteden we ons geld? Het kan zijn dat iemand niet gierig is, maar zijn of haar geld over de balk gooit en daardoor misschien zelf in de problemen kan komen. Oog van de ander? De rijke man uit Luk. 16 had het niet. De verschillen tussen arm en rijk nemen toe. … Laat ons niet stelen, maar délen.*2. Wat dat delen inhoudt*Wanneer werd er voor de eerste keer gestolen?   
Kent u, jij dat gevoel: ‘als ik maar niets te kort kom…?!’. Waar komt dat vandaan?

Het Evangelie: Christus aan het kruis gestorven, óók voor de zonden tegen het achtste gebod. God wil delen van Zijn genade, uitdelen. Uit de volheid van Zijn Christus hebben wij ook allen *ontvángen*, genade voor genade.

Hebt u, jij dat geschenk van God al ontvangen in je leven? Je hart verandert erdoor. Bijbels voorbeeld: Zachéüs. De helft van zijn goederen gaat hij délen. En hij vergoedt viervoudig wat hij ontvreemdde van mensen. Is zoiets ook in ons leven zichtbaar? Zijn wij delers en uitdelers geworden omdat God ons alles heeft gegeven? Verwijzing naar 1 Petr. 4,10.

Er staat in het antwoord ‘waar ik kan en mag’. Dat stukje is niet als een beperking bedoeld. Het betekent zo iets als: waar ik ook maar kan en mag. Denk maar eens aan de barmhartige Samaritaan (Luk. 10). Die deed wat Christus zegt in Matth. 7,12 (*‘alle dingen dan, die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun alzo; want dat is de wet en de profeten.’*)

Daar heeft de christelijke kerk altijd om bekend gestaan: om haar hulpbetoon aan de huisgenoten des geloofs (Gal. 6,10) én aan hen die dat niet zijn. Dat is het diaconale leven in de kerk van Christus als vrucht van genade.

Ten slotte wijst het antwoord nog op het gebod van God om trouw te werken. Waarom? *‘Opdat hij hebbe mede te delen dengene, die nood heeft.’* Dat is pas…delen!

*Vragen om over door te praten en/of voor persoonlijke bezinning*   
1. Herkent u zich er in dat de samenleving de mens als een productiefactor beschouwt? Zo ja, hoe merkt u dat?   
2. Waarom is het met *schijn* van recht als u vanwege de liberale koers van de overheid, redeneert dat u een deel van uw inkomsten mag verzwijgen bij de belastingdienst. Waarom is dit verzwijgen niet onschuldig?   
3. Hoe komt het dat wanneer het gaat om geld en goed we van nature aan onszelf denken? Herkent u, jij dat?   
4. Hebt u, jij wel eens meegemaakt dat de baas u onder druk zette om oneerlijk te zijn in de zaken? En wat deed u toen?   
5. ‘Als God je hart heeft, heeft Hij ook je geld’…is dat zo in ons leven?   
6. Wat kunnen wij persoonlijk aan diaconaal hulpbetoon delen?

*Voor de kinderen*   
1. Van Wie zijn alle dingen? Zoek maar eens Psalm 24 vers 1 op. Wat lees je daar?  
2. Waarom is een gevolg van geloven dat je echt leert te delen en te geven? Wat heeft dat met Christus te maken?