Lezen: Matth. 13:1-9, 18–23; Mark. 4:1–20; Luk. 8:4–15

Zingen: Psalm 108:1, 6, Psalm 95:2, 5, Psalm 39:1, 8

Zittend op een schip vertelt de Heere Jezus de gelijkenis van de zaaier aan het volk, dat zich op het land verzameld heeft. Hij begint met het woord “zie”, dat wil zeggen, “let op”. Hij vertelt:

Een zaaier ging het land op om te zaaien. Veel van ons zullen weleens het plaatje gezien in een kinderbijbel, waar een man over een akker loopt met een zak zaad om zijn middel. Hij werpt het zaad van zich. Het zaad komt op vier verschillende plekken terecht:

1. Het komt allereerst terecht bij de weg. Daar pikken de vogels het al snel op.
2. Het komt ten tweede terecht op plekken waar maar een klein laagje aarde is. Daaronder zit steen. De zaadjes kunnen geen wortel schieten, en gaan daarom al snel omhoog, de lucht in. Als de zon echter fel schijnt, verdorren deze plantjes direct.
3. Als derde komt het zaad in de doornen terecht. Daar groeien de plantjes wel, maar ze worden verstikt, waardoor ze nooit vrucht dragen.
4. Er komt ook zaad in de goede aarde terecht. Dit zaad groeit wel op, en het geeft vrucht. Iedere plant geeft weer een andere hoeveelheid vrucht.

Nu de Heere Jezus deze gelijkenis verteld heeft, gaat Hij niet over tot de uitleg. Hierover hebben we het vorige keer gehad, toen dominee Britstra zijn lezing hield. Als de discipelen er later naar vragen, vertelt de Heere Jezus waarom Hij zoveel in gelijkenissen spreekt, en Hij gaat daarna de discipelen uitleggen.

Het zaad is Gods Woord. Het belangrijkste verschil tussen de vier plekken waar het zaad terechtkomt, is de grond. Deze grond is, volgens Matthew Henry, het hart van de mensen.

Als het zaad bij de weg valt, horen de mensen wel naar het Woord, maar gelijk komt de satan, die het snel wegrukt uit de harten van de hoorders. De mensen die het Woord niet begrijpen, zijn een makkelijke prooi voor hem. Het is zaak dat we ons hart als het ware ploegen, zodat het bereid is om het Woord te ontvangen.

*Een jongen komt de kerk binnen. Hij gaat onderuitgezakt zitten, het was gisteren laat. Tijdens het grote gebed knikkebolt hij een paar keer, maar tijdens de preek luistert hij toch. Als de kerkdienst uit is, doet hij met zijn broertje een wedstrijd wie er het eerst thuis is. Als ook zijn ouders thuis zijn, is zijn eerste vraag: “Wat hebben we vandaag bij de koffie?”*

Misschien denk je wel: ik heb iedere zondag zin om naar de kerk te gaan, en ik luister ook erg goed naar de preek. Ik neem de preek zelfs ter harte. Let dan ook op de volgende plek: Het zaad dat op steenachtige plaatsen is gezaaid, slaat op een geloof wat als een paddenstoel uit de grond schiet, maar als de negatieve dingen als verdrukking en vervolging komen, verkwijnt het geloof ook direct. Hellenbroek noemt dit ook wel het tijdgeloof. Blijkbaar is alleen met vreugde naar Gods huis gaan niet genoeg. Ons hele hart moet door genade week gemaakt worden, niet alleen het bovenste laagje. Het Woord werkt dan ook doorgaans in eerste instantie geen vreugde, maar verslagenheid.

*Een meisje leest haar Bijbel. Ze probeert goed te begrijpen wat er staat. Het lijkt wel of de Bijbel precies zegt wat zij voelt! Ze wordt er blij van, en besluit beter te gaan leven: ze leest elke dag een uur uit haar Bijbel, en als ze even tijd over heeft, luistert ze naar een preek. Na een tijdje verhuist ze echter, en ze komt op een openbare school. Daar wordt ze uitgelachen omdat ze christelijk is. Ze leest steeds minder uit haar bijbel, en stopt er zelfs helemaal mee.*

Het zaad wat tussen de doornen opgroeit, slaat op het horen van het Woord, en vervolgens opgeslokt worden in de dingen van het leven. Matthew Henry zegt dat de doornen in het begin nauwelijks te zien waren. De hoorders horen en begrijpen het Woord wel, maar als ze de kerk uitgaan vinden ze de aardse dingen al gauw veel belangrijker. Het Woord kan ook in hun leven geen kracht doen.

*Een vrouw hoort een mooie preek. Na de kerkdienst heeft ze het erover met haar man en kinderen. De preek raakte haar echt: ze moet anders gaan leven. De volgende dag moet ze alweer vroeg uit bed. De kinderen moeten weer naar school. De vrouw is de rest van de dag druk bezig met het huishouden. Ze vergeet helemaal de boodschap van de preek.*

Anders is het met het zaad dat in de goede aarde valt. Dat gaat over het goede geloof. De mensen horen het Woord, en begrijpen het daadwerkelijk. Ze geven er ook echt gehoor aan. Op de tijd van de oogst dragen deze planten allemaal verschillende hoeveelheden vrucht. Het ware geloof is dus niet bij iedereen hetzelfde. De één krijgt meer dan de ander.

*Een man gaat naar de kerk. Het Woord dat de dominee spreekt, treft hem als een bliksemslag: hij heeft zoveel slecht gedaan tegen zo’n goede God! Verslagen gaat hij naar huis, en hij valt op zijn knieën neer. Hij smeekt God om genade.*

We zouden nog veel meer uit deze gelijkenis kunnen halen. Bijvoorbeeld op hoeveel plekken het verkeerde zaad wordt gezaaid. Of op hoeveel mensen Gods Woord helemaal niet horen. Laten we echter dicht bij onszelf blijven. We kunnen stellen dat het zaad bij ons regelmatig valt: we gaan ’s zondags naar de kerk, en ook bijvoorbeeld vanavond openen we de Bijbel weer. De vraag is: wat doen wij ermee? De dominee zegt het ook weleens in de preek: het kan maar twee kanten op, eeuwig wel of eeuwig wee. Telkens weer maak je die beslissing. Waar kies jij voor?

We hebben het tot nu toe nog weinig gehad over hoe God werkt in een mens. Dat is niet gek: de mensen van de eerste drie plekken leven voor eigen rekening. Ze hebben God helemaal niet nodig. Alleen op de laatste van de vier plekken, in de goede aarde, gaat het over Gods genade. De vruchten zijn ook Zijn genadegaven. Hij is het ook die ervoor zorgt dat er goede grond is. Anders gezegd: Hij is het Begin én het Einde.

**Vragen**

*De gelijkenis van de zaaier staat op drie plekken in de Bijbel: Matth. 13:1-9, 18–23; Mark. 4:1–20; Luk. 8:4–15*

1. a. Vergelijk Mattheüs 13:8 en Markus 4:8 met Lukas 8:8. Welk verschil valt op?
b. Kan dit verschil wel? Hoe kun je het oplossen?
2. a. Denk aan de rijke jongeling (Mattheüs 19:16-22). Waar viel het zaad van het Woord bij hem?
b. Hoe zit dat bij de Farizeeën en schriftgeleerden?
c. Noem een aantal voorbeelden van mensen uit de Bijbel die een tijdgeloof hadden.
d. Abraham had een waar geloof. Kun je een aantal vruchten daarvan noemen?
3. We hebben vorige week van dominee Britstra geleerd dat de Heere Jezus met de gelijkenissen iets voor het volk wilde verbergen. Wat wilde Hij met deze gelijkenis verbergen, denk je?
4. a. Komende zondag hopen we weer naar de kerk te gaan. Denk aan de gelijkenis van vandaag. Wat moet jij anders doen als het Woord wordt gezaaid?
b. Kun je dat zelf?