**Preek over Marcus 10:13-16**

Liturgie:

Votum en groet

Zingen: NLB 218:1,2,3,4,5

De Tien Woorden (BGT)

Zingen: Ps. 78:1,2

Gebed

Schriftlezing: Deuteronomium 6:4-9; Marcus 9:30-37 (BGT)

Zingen: Ps. 105:1,2,5

Tekst: Marcus 10:13-16 (BGT)

Kindermoment

Zingen: Gez. 45:1,2

Preek

Zingen: NLB 347:1,2,3

Gebed

Collecte

Zingen: NLB 425

Zegen

Gehouden te: Baflo, 25-10-15 (9.30 u.)

Preek

**Thema: Jezus laat de kinderen bij zich komen.**

Of:

**Sta als een kind open voor Gods nieuwe wereld.**

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, broeders en zusters,

1. Kinderen of volwassenen?

Gaat het in dit korte verhaal nu om de kinderen van Israël, de kinderen van de gelovigen, of om de volwassen leerlingen van Jezus?

De kinderen spelen een bepaalde rol in deze gebeurtenis. Maar hun komst naar Jezus is voor de Meester aanleiding om een belangrijke uitspraak te doen over het ontvangen van het koninkrijk van God. Een aangrijpende les voor de volwassenen, de leerlingen van Jezus van toen en van nu.

Vanwege die kinderen is het ook mooi om te vertellen hoe Jezus wel zijn arm om deze kinderen slaat en hen zegent. Marcus vertelt, zoals Petrus het heeft beleefd en vertelt. Marcus beschrijft immers het evangelie volgens Petrus.

Luister maar.

Er waren een aantal papa’s en mama’s die hun kinderen bij Jezus wilden brengen. Bij Jezus in huis, zo vertelt Marcus het.

Die papa’s en mama’s willen heel graag, dat Jezus hun kinderen aanraakt en dat hij ze zegent. Deze mensen hebben al veel over Jezus gehoord. Ze hebben hem horen preken in de synagogen. Ze hebben zijn onderwijs gehoord. Ze hebben vast ook gezien wat Jezus heeft gedaan. Hij heeft zieke mensen beter gemaakt. Hij heeft boze geesten weggejaagd uit mensen.

Ook uit een jongen, die door zijn vader naar Jezus toe gebracht was. Jezus heeft zelfs mensen, die gestorven waren, weer levend gemaakt. Ook kinderen. Denk aan het twaalfjarige dochtertje van Jaïrus. Zij was heel erg ziek. En zij stierf. Maar Jezus maakte haar weer levend en gaf haar aan haar ouders terug.

Deze papa’s en mama’s, die hier hun kinderen naar Jezus brengen, geloven dus dat de Heer Jezus ook heel belangrijk is voor hun kinderen. Als hij hen aanraakt en hen zegent, dan is dat goed voor onze kinderen. Voor hun leven en voor hun toekomst.

Als onze kinderen Jezus’ hand op hun hoofd hebben gevoeld, als ze zijn arm om zich heen hebben gevoeld, als ze misschien bij hem op schoot gezeten hebben, dan vergeten ze dat nooit meer. En dan gaat Jezus altijd met ze mee, dan gaat God altijd met ze mee.

Dat hebben die vaders en moeder bedacht. En daarom komen ze met hun kinderen naar Jezus toe. Niet georganiseerd of in een optocht. Maar gewoon spontaan vanuit hun hart. Omdat ze van Jezus heel veel verwachten. En omdat ze ook heel veel van hun kinderen houden. Onze kinderen moeten bij Jezus zijn en op de een of andere manier aan hem verbonden worden.

Nou, mooi toch! De leerlingen van Jezus zullen dat vast herkennen en er blij mee zijn, dat die ouders hun kinderen komen brengen. ‘Welkom, vaders en moeders! Wat fijn, dat jullie er ook zijn, jongens en meisjes! Kom maar mee, dan brengen wij jullie even verder naar Jezus.’

Ging het zo? Zeggen de leerlingen van Jezus dat?

Nee, helemaal niet. De discipelen houden de mensen tegen bij de deur. En de kinderen dus ook.

‘Ho, mensen. Niet verder. Jezus is veel te druk om zich met kinderen te bemoeien. En het gaat bij Jezus om dingen, die veel te moeilijk zijn voor kinderen. Het gaat om grote-mensen-zaken, die kinderen niet raken. Over het koninkrijk van God. Daar snappen jullie toch niets van.

Ho, stop! Jullie kunnen niet naar Jezus toe. Daar zijn de kinderen veel te klein voor.’

De leerlingen spreken de vaders en moeders streng toe.

De discipelen vinden de kinderen dus te klein en te onbelangrijk voor Jezus. Daarin waren ze niet de enigen in hun tijd. In die cultuur hadden de kinderen een lage sociale status. Ze staan aan de rand van de samenleving. Ze zijn kwetsbaar, tellen niet mee, hebben geen rechten. Dat is heel anders dan vandaag. Moeten we niet vergeten.

De discipelen vinden de kinderen te klein en te onbelangrijk voor Jezus. De andere kant daarvan is, dat zij zichzelf dus wel erg belangrijk vinden voor Jezus en het koninkrijk van God.

Daar hebben ze een poosje geleden nog over gediscussieerd en geruzied met elkaar. Dat hebben we zo straks ook nog gelezen in dat andere stukje uit Marcus.

*“Jezus en de leerlingen kwamen in Kafarnaüm. Toen ze thuis waren, vroeg Jezus aan de leerlingen: ‘Wat liepen jullie onderweg te bespreken?’  Maar de leerlingen durfden niets te zeggen. Want ze hadden gesproken over wie van hen de belangrijkste was.”* (Marcus 9:33,34, BGT)

Ze schamen zich. Wat doet Jezus dan? Hoe reageert hij?

*“Jezus ging zitten en riep de twaalf leerlingen bij zich. Hij zei: ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet zichzelf op de laatste plaats zetten. En hij moet alle anderen dienen.’ Jezus zette een kind midden in de groep. Hij sloeg zijn arm om het kind heen en zei: ‘Als je bij mij hoort, dan moet je juist voor de minst belangrijke mensen aandacht hebben. Zoals voor zo’n kind. Want wat je voor de minst belangrijke mensen doet, dat doe je voor mij. En niet alleen voor mij, maar ook voor God, die mij gestuurd heeft.’”* (Marcus 9:35-37, BGT)

Als je de belangrijkste wilt zijn, zegt Jezus, moet je jezelf heel klein maken. Klein en kwetsbaar willen zijn als een kind. Dan moet je alle anderen dienen.

Dat doet Jezus zelf ook. Hij zet zichzelf op de allerlaagste plaats. Hij is op weg naar het kruis, heeft hij al gezegd.

Deze les hebben de leerlingen kennelijk heel snel vergeten. Als ze kinderen zien aankomen, zeggen ze: ‘Ho, stop. Niet naar Jezus! Jezus’ zaak is daar veel te gewichtig voor. Het koninkrijk van God is veel te zwaar voor jullie! Dat kunnen kinderen niet aan.’

2. Jezus’ reactie

Wat vindt Jezus daar nu van? Hoe reageert hij?

Jezus merkt altijd wat er om hem heen gebeurt. Ook al is hij verwikkeld in diepzinnige discussies. Jezus merkt dat die vaders en moeders en hun kinderen bij de deur afgezouten worden door zijn leerlingen.

En hij wordt kwaad op die leerlingen. Hij windt zich er over op. ‘Jongens, dat kan helemaal niet, wat jullie doen.’ Hij geeft ze een flinke uitbrander. En hij corrigeert hen.

Jezus wordt kwaad. Dat lezen we niet zo vaak in de Bijbel. Het maakt wel zoveel indruk op de leerlingen, dat drie van de vier evangelisten dit voorval vertellen. En Marcus met de meeste emotie erin. Was Petrus hier soms ook weer haantje de voorste? Zo ja, dan zal Jezus’ verontwaardiging hem het meest geraakt hebben.

Jezus zegt boos: *“Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen. Luister goed naar mijn woorden: Je moet openstaan voor Gods nieuwe wereld. Net zoals een kind dat doet. Anders kun je er niet binnenkomen.”* (Marcus 10:14,15, BGT)

Hoor je het goed, Petrus? Hoort u het goed, broeders en zusters? Horen jullie het goed, kinderen?

Gods nieuwe wereld is er juist voor de kinderen! Jezus is er juist voor de kinderen! Dat kunnen we ook zeggen. Voor de kinderen en voor de volwassen mensen die worden als een kind.

Jezus laat de kinderen bij zich komen. Wee je gebeente, als je ze tegenhoudt. Jezus wordt kwaad, als je dat doet.

Gods nieuwe wereld is er ook of juist voor de kinderen. De kinderen horen er helemaal bij. Dat is feitelijk helemaal niets nieuws. Dat is in heel de Bijbel zo. De kinderen horen bij het volk. Het zijn de kinderen van Israël. Het zijn de kinderen van Gods gemeente. De kinderen horen bij God en zijn verbond.

Dat lezen we verschillende keren in de boeken van Mozes. En hoe belangrijk de HEER het vindt om juist aan de kinderen Gods boodschap te vertellen en zijn belangrijke regels te leren.

Dat hebben we gelezen in Deuteronomium 6.

*“Mozes zei verder: ‘Volk van Israël, luister goed. De Heer, onze God, is de enige God! Houd van hem met je hele hart, met je hele ziel, en met al je kracht.*

*Vandaag zal ik jullie de regels van de Heer geven. Onthoud ze goed, vergeet ze niet!Zorg ervoor dat jullie kinderen ze goed leren. Blijf ze herhalen, thuis en onderweg, als je naar bed gaat en als je weer opstaat.’”* (Deut. 6:4-7, BGT)

3. Kinderen én volwassenen

Boven het eerste stukje van de preek heb ik gezet: Kinderen of volwassenen? Met een vraagteken. Boven dit stukje zet ik: Kinderen én volwassenen.

Het gaat Jezus om beide categorieën. Papa’s en mama’s brengen hun kinderen bij Jezus om ze te laten aanraken door Jezus. Om ze door hem te laten zegenen. Dat ze die kinderen bij Jezus brengen is voor de Heer aanleiding om zijn volwassen leerlingen een belangrijke les te leren. En hun een opdracht te geven.

Sta als een kind open voor Gods nieuwe wereld, voor Gods koninkrijk. Want alleen dan kun je daar naar binnengaan.

Komen naar Jezus is verbonden met het binnengaan in Gods koninkrijk of het ontvangen van Gods nieuwe wereld. Dat maakt Jezus hier duidelijk.

Kinderen die via hun ouders van Jezus een zegen voor de toekomst komen vragen zijn in feite op weg om Gods nieuwe wereld te ontvangen. En papa’s en mama’s die met hun kinderen bij Jezus proberen binnen te komen, zijn in feite op weg om het hemelrijk binnen te gaan.

Bij Jezus kom je immers Gods Koninkrijk binnen. ‘Ik ben de deur,’ zegt Jezus. De deur naar die nieuwe wereld. Die deur staat open voor volwassen leerlingen en voor kinderen. Breng ze dus bij Jezus, vaders en moeders, broeders en zusters.

En laten wij met onze volwassenheid en gewichtigheid de kinderen niet tegenhouden, zoals de leerlingen van Jezus deden.

Integendeel, Jezus leert ons juist onszelf klein te maken voor God. Te worden als een kind en een lage plaats in te nemen. Want alleen dan ontvangen we Gods nieuwe wereld. Laten we als een kind daarvoor open staan. En verlangen naar de zegen die Jezus geeft. Aan de kinderen en de volwassenen.

4. Omarmd en gezegend

Matteüs, Marcus en Lucas vertellen deze korte gebeurtenis in hun boek. Maar Marcus is het meest uitvoerig in zijn vertelling en het meest emotioneel, ook wat Jezus’ woorden betreft. Hij vertelt ook hoe het afloopt.

*“Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen. Hij legde zijn handen op hen en zegende hen.”* (Marcus 10:16)

Wat is dat dan: zegenen? In ‘Alef, Het Bijbelblad voor kinderen’ wordt dat zo uitgelegd:

“**Wist je dat…**

… ‘iemand zegenen’ betekent: iets goeds doen voor iemand, of iets goeds tegen iemand zeggen?

… zegenen altijd te maken heeft met het geloof dat God doet wat er in de zegen gezegd wordt?

… als je iemand zegent, dat betekent dat je hoopt en wenst dat God goed voor hem of haar is?

… God mensen kan zegenen?

… mensen elkaar kunnen zegenen?

… mensen ook God kunnen zegenen? Dat doe je bijvoorbeeld als je hem dankt.”

Jezus laat de kinderen bij zich komen. Hij ontvangt ze met open armen. Hij omarmt ze, legt zijn handen op hun hoofd of schouder en zegent ze.

Dat is een bijzondere aanraking. De vaders en moeders wilden, dat Jezus hun kinderen zou aanraken. Dat doet hij. En hoe! Geen aanraking met een paar vingertoppen, maar met zijn hele handen, met zijn beide armen, met zijn hele lichaam dus.

Ik denk dat die kinderen dat nooit vergeten hebben. En hun ouders ook niet.

En de leerlingen van Jezus ook niet. Misschien tot hun schaamte. ‘Wij wilden ze tegenhouden, maar Jezus liet ze komen en gaf hun zijn zegen. En Jezus zette ons op ons nummer.’

De enige keer dat Marcus vertelt dat Jezus mensen zegent is hier. Of de kinderen van de gemeente ook belangrijk zijn voor hem en voor zijn Vader!

Jezus laat de kinderen bij zich komen. Hij zegt als het ware tegen de vaders en moeders en tegen heel de gemeente: ‘Breng de kinderen bij mij. Dan zal ik ze omarmen en zegenen.’

Hoe doe je dat als ouders dan? Hoe breng je je kinderen bij Jezus? Hoe breng je ze onder zijn zegen?

Gewoon, door ze mee te nemen naar de kerk onder andere. Vooral bij de zegen mogen ze aanwezig zijn. Je komt dat in verschillende kerken tegen. Kleine kinderen uit de kinderoppas of de crècheplus – of hoe het heten mag – komen voor de zegen de kerk in. Dan kunnen zij de zegen van God ook horen en ontvangen.

Hoe brengen wij onze kinderen bij Jezus? Ook door ze de verhalen uit de Bijbel te vertellen. Door samen met hen en op hun niveau de Bijbel te lezen. De pas verschenen ‘Samenleesbijbel’ kan daar een goed hulpmiddel bij zijn. Net als goede kinderbijbels en verhalenboeken.

Niet voor niets heeft het Nederlands Bijbel Genootschap deze Nationale Bijbelzondag in dit teken gezet: ‘Jezus laat de kinderen bij zich komen.’

Dat geldt voor echte kinderen en voor volwassenen die kind worden. Kwetsbaar en klein en dienaar van allen. Zo wordt er al iets zichtbaar van Gods nieuwe wereld.

Jezus wil ons daarheen meenemen, volwassenen en kinderen.

Amen