**Hand-out bij de gelijkenis van de 2 zonen (Mattheüs 21: 28-32 HSV)**

**Lied voorafgaande aan de Bijbelstudie**

OTH 2015: Lied 120. ‘Jezus, Hij kwam om ons leven te geven’

<https://www.youtube.com/watch?v=La16lX1_c0U>

**Inleiding**

Gelijkenissen

Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Iedere gelijkenis is ook een les voor ons.

Het is belangrijk om het licht van de Heilige Geest te ontvangen, om daardoor te leren wat de Heere Jezus ons te zeggen heeft met Zijn onderwijs.

Van voorbeelden kun je leren

Echt waar, van voorbeelden kun je leren.

Daarom gebruikte de Heere Jezus vaak gelijkenissen, uit het leven van elke dag, om de mensen te leren.

Bij de Heere Jezus ging het altijd om de betekenis van de gelijkenis.

Door goed na te denken moesten de mensen erachter zien te komen wat de les was die in de gelijkenis zat.

De les, uit de gelijkenis, was niet alleen voor de mensen uit de tijd dat de Heere Jezus op aarde was, maar ook voor nu. Daarom staan de gelijkenissen in de Bijbel.

In de gelijkenis die nu volgt, zit ook een les voor ons ‘verborgen’.

Het is wel moeilijk om de les uit een gelijkenis direct te begrijpen.

Om de betekenis echt te leren, hebben we het licht van de Heilige Geest nodig.

**Gebed**

**Vers voor vers:**

*Vers 28:*

Jezus stelt de luisteraars een vraag direct na een discussie over Jezus Zijn gezag. Dan maakt hij een vergelijking tussen 2 zonen, een alledaags tafereel, die iedereen herkent.

De vader (hiermee wordt God bedoeld) vraagt om hulp in Zijn wijngaard aan de 1e zoon.

De Wijngaard is een beeld van Israël (in het OT), in het NT is het een beeld van het Koninkrijk van God.

*Vers 29:*

De 1e zoon, ((misschien de oudste, meest verantwoordelijkste?)) reageert op zijn vader, dat hij niet wil, maar toch berouw krijgt en later gaat.

*Vers 30:*

De vader vraagt *ook* de 2de zoon om te komen werken in Zijn wijngaard. Hij zou God wel willen gehoorzamen, maar doet het niet. Hij blijft nalatig en gehoorzaamd helemaal niet, waarmee hij ook niet beseft dat hij Zijn vader erg teleurstelt. ’t Lijkt wel of hij het gewoon langs zich heen laat glijden – vergeet.

*Vers 31:*

Dan stelt Jezus een vraag aan de joodse leiders om ze uit te dagen, te kijken hoe kritisch ze naar zichzelf durven kijken. ‘Wie deed vaders wil?’ Hun antwoord is ‘de 1e zoon’. De leiders weten het wel, maar handelen ze ook zelf naar Gods Wil? Dan antwoord Jezus dat ‘de zondaars’ hun zullen voorgaan in het Koninkrijk van God.

*Vers 32:*

Na uitleg van Johannes de Doper over Gods gerechtigheid hebben ze tenslotte ook niet geluisterd. Het voorbeeld wat de leiders kregen, doordat er velen zondaren gingen geloven en zich bekeerden hebben ze niet ter harte genomen.

**Aanzet tot gesprek**

1. Wat spreekt jou erg aan in dit gedeelte of wat roept vragen op? Bespreek dit met elkaar.

**Uitleg**

Wanneer vertelt Jezus deze gelijkenis? De dag nadat Jezus het tempelplein had schoongeveegd was hij terug in de tempel en kwam in discussie met de farizeeërs en de oudsten van het volk over Zijn Gezag. Jezus wilde in gesprek blijven, ondanks dat zij Hem eigenlijk niet wilden. Ze waren misschien nog wel boos over zijn optreden van de dag ervoor. Maar dan vertelt Jezus een gelijkenis om te verduidelijken, waarin de farizeeërs te kort schoten.

De 2 zonen uit deze gelijkenis zijn eigenlijk 2 groepen mensen, die door God worden uitgenodigd om in Zijn wijngaard te werken. Beide groepen behoorden tot het volk dat de Heere had gekozen om Zijn volk te zijn. Het volk van de joden, het verbondsvolk, mensen die apart gezet waren van de heidenen en moesten gehoorzamen aan de Koning van Gods Koninkrijk – Jezus.

*Boodschap voor jou: In* deze tijd kan je zeggen dat je door je doop ook apart gezet bent. Wij zijn nu als gedoopte kinderen geen heidenen en God wil dat je gehoorzaam bent aan alles wat met Zijn Koninkrijk te maken heeft.

Deze 2 zonen zijn niet zomaar gekozen, het is een oproep aan iedereen om “Zijn oogst” binnen te halen. Want we werken toe naar de wijnoogst, de feestelijke tijd straks in het Koninkrijk van God. Gods Rijk van Liefde.

**Aanzet tot gesprek**

1. Ook in dit Bijbelverhaal lees je weer dat God mensen inschakelt om uiteindelijk ieder tot Zich te roepen:

a) Wat zou de achtergrond zijn van God om dat (deels) uit handen te geven?

b) Waaraan / waarin zie je dat nu in onze tijd God nog steeds werkt met of via ons?

c) Wat vind je van deze afhankelijke gunnende houding van God?

1. Wat zegt dit over Gods wijze van hoe Hij het Koninkrijk der Hemelen opbouwt over de hele wereld, maar natuurlijk ook in Ameide-Tienhoven?

**Het 1e type mens**, is een kind/zoon of dochter die zich niet wil inlaten met God, maar die zich later bekeert.

Later lezen we dat Jezus daarmee de tollenaars, hoeren, mensen die sociaal verworpen werden bedoelde.

*De nee zeggers en uiteindelijk de ja doeners!*

Iedereen weet dat tollenaren en zondaren verkeerde dingen doen en tegen de geboden van de Heere zondigen. Ze doen het ook openlijk, waardoor de leiders van de joden deze mensen verloren mensen noemen.

Deze zoon heeft er geen zin, of denkt misschien dat hij niet kan werken. Wat een verplichting!

Voor Oosterse normen is dit eigenlijk een onbeschofte reactie en met zijn antwoord stuurt hij zijn vader gewoon weg. Tollenaars / zondaren laten met hun leven zien dat ze niet gehoorzaam aan God zijn, ze reageren net zoals deze eerste zoon. Maar in de gelijkenis leert Jezus dat er een wonder kan gebeuren in het leven van zondige mensen. Jezus zoekt juist deze mensen op. De leiders van de joden zeggen dat deze mensen verloren mensen zijn, maar Jezus leert dat Hij juist gekomen is om verloren mensen te zoeken en zalig te maken. Als het woord van Jezus gezegend wordt en het hart van een tollenaar of zondaar raakt, dan krijgt hij berouw over zijn zonden en kan er niet meer in leven. Dan worden de tollenaar of zondaar van **ongehoorzaam gehoorzaam**. Hij krijgt spijt en beseft dat hij uit liefde toch God wil gehoorzamen. Dus ...zijn en jouw wil kan nieuw worden, als er een wonder gebeurt in je leven. Het wonder van de bekering. Als de Heere zegt: "lk ga dat meisje, of die jongen, bekeren, dan doet Hij je hart open en komt Hij binnen met Zijn Heilige Geest. Dan wordt alles nieuw. Je wil wordt nieuw. Je denken wordt nieuw. Je verstand, dat donker is door de zonde, wordt verlicht. Je gaat anders luisteren naar het Woord van God. Je krijgt berouw over je zonden. Wat je eerst niet wilde doen, ga je nu wel doen.

De 1e zoon had spijt van zijn ‘Nee’ en neemt een andere beslissing. Wij durven vaal alleen maar onze spijt te tonen aan iemand, als we ook weten/vermoeden dat hij/zij ons niet zal afschrijven en van ons zal blijven houden, ja zelfs ons een nieuwe kans geven. Gelukkig kennen we God als een liefdevolle en vergevend God, zodat wij bij fouten in ons leven bij Hem mogen terugkeren. Je zou kunnen zeggen, de zoon werd dankbaar om te kunnen gaan werken in Zijn Vaders wijngaard.

**Aanzet tot gesprek**

1. Wanneer voel je jezelf als zo’n 1e zoon? Wat herken je van hemzelf?

**Het 2e type mens**, is een kind/zoon of dochter, waarbij de woorden en daden niet met elkaar overeenkomen. In Jezus ogen zijn dat: De hogepriesters, oudsten van het volk, die hem net hiervoor ook hadden uitgedaagd met een strikvraag. Deze zoon antwoord netjes, hoffelijk, spreekt de vader aan met Heer, en zegt dat hij gaat werken, maar verzaakt. Zijn antwoord is eigenlijk te ‘vlotjes’, een te snel “ja”, te gemakkelijk gezegd.

De hogepriesters en oudsten van het volk denken dat ze beste mensen zijn. Ze denken dat ze niet zondigen tegen de wet van God. Verloren mensen? O nee, dat zijn ze niet. Verdriet over hun zonden? O nee, dat hebben ze niet. Ze leven toch netjes? Ze danken God dat ze niet zo slecht zijn als andere mensen. Ze zeggen tegen God: "God, wij leven helemaal voor U." Dat is toch mooi? Wat ze zeggen lijkt mooi, maar ze zeggen het alleen met hun mond. Het is vanbinnen in hun hart niet goed. Ze denken dat ze Jezus niet nodig, als Verlosser voor hun zonden. Ze zeggen gewoon nee tegen Hem. Ze doen ja met hun mond en zeggen nee met hun hart. Ze geloven niet in de Heere Jezus. Dat is erg, *de ja zeggers en uiteindelijk nee doeners, dus van* ***gehoorzaam naar ongehoorzaam.***

**Aanzet tot gesprek**

1. Wanneer voel je jezelf als zo’n 2e zoon? Wat herken van hem in jezelf?

Welke verschillen tussen deze 2 zonen raken ook jou in je leven?

Welke (tijdelijke) omstandigheden in je leven hebben invloed op je “zoon zijn”?

En hoe zit het nu bij ons, bij u en jou? Misschien leef je wel net zo netjes als de leiders van de joden. Jij doet alles op tijd, bidden, danken, Bijbellezen. Dat is natuurlijk goed, dat moet je altijd doen.

 Je gaat trouw naar de kerk. Je zegt altijd ja. Goed! Maar hoe zit het met je hart? Vraag eens aan je hart: Heb ik genoeg aan alles wat ik doe, of heb ik bekering nodig? Denk ik, net als de leiders van de joden dat ik zalig kan worden door alles wat ik goed doe, of heb ik het werk van Jezus nodig in mijn hart? Als je echt met deze vragen bezig bent, vraag je nog meer. Dan vraag je ook: "Heere, wilt U met Uw Heilige Geest in mijn hart werken en mij bekeren? Als je genoeg hebt aan alle goede dingen die je doet en meer niet, kom je nog alles tekort voor je zaligheid. Het moet vanbinnen in je hart goed worden. Daar moet het nieuw worden. Dat kan het ook worden...omdat God het kan doen bij jou, dankzij het werk van Jezus, onze Redder.

In de gelijkenis zoals Jezus die verteld lijkt de vraag niet zo moeilijk te beantwoorden. De zoon die uiteindelijk in de wijngaard ging werken is degene die de wil van zijn vader gedaan heeft.

Maar Jezus bedoeling is blijkbaar niet: zolang je maar in de pas loopt krijg je met God geen last. Ga maar braaf twee keer naar de kerk. Ook als het s middags dertig graden is en je liever langs de Lek aan het strand zou liggen.

Jezus bedoelt dat je moet gaan voor de keuzes die je maakt. En het maakt wel degelijk uit voor welke keuze je gaat, want je kunt ook eerlijk zijn zonder gehoorzaam te zijn. Wie zegt: Zolang je er maar voor gaat, doet het er niet toe welke keuze je maakt, die heeft deze gelijkenis dus niet begrepen. Want de eerste zoon wordt ons niet ten voorbeeld gehouden omdat hij zo eerlijk is, maar omdat hij zich toch nog bekeerd heeft.

**Aanzet tot gesprek**

1. In welke zoon herken je jezelf het meest? Doe jij altijd wat er gevraagd wordt?

En heb je scherp wat God van je vraagt? Hoe zorg je ervoor om toch Gods wil te kennen en ook te doen?

1. “Wie geen 'nee' kan zeggen, kan ook geen echt 'ja' zeggen.” Hoe kijk je aan tegen deze stelling?
2. Jezus doel om dit verhaal te vertellen is niet om nog meer van ons te verlangen, maar om onze innerlijke houding te veranderen. Met welk verlangen zijn wij bezig met de gewone dingen van de dag?

Hoe bewust handelen we naar de Wil van de Vader tijdens onze dagelijkse werkzaamheden?

1. Welke zoon ontbreekt er nog in dit verhaal? Hoe zou je hem omschrijven?

Wie zou dan de 3de zoon in deze gelijkenis kunnen zijn?