Leidingdeel

Leven met God?

# Bijbelstudie 1

Lezen Markus 1: 32-39

Zingen Psalm 63:1

Kerngedachte

Stille tijd is gemeenschap met de Heere. (mocht het woord ‘gemeenschap’ niet concreet genoeg zijn, bespreek dit dat vooraf: waar denk je aan bij het woord ‘gemeenschap’?)

## 

Extra informatie voor de leiding

Startopdracht: het is voor het doel van de startopdracht goed om ‘klassikaal’ wat antwoorden te verzamelen (wie is jouw beste vriend, hoe hebben jullie elkaar leren kennen, hoe houdt je contact), om zo naar het schuingedrukte gedeelte te gaan. Zo wordt het belang van ‘contact hebben met de Heere’ meteen duidelijk. Anders kun je Hem niet leren kennen.

*Je zult merken dat niemand wel een beste vriend of vriendin heeft, maar daar nooit mee praat of daar geen tijd mee wil doorbrengen. Zo is dat ook met stille tijd: als je van de Heere houdt, wil je dan ook geen tijd met Hem doorbrengen?*

Aanwijzingen en antwoorden

1. Eigen antwoord.
2. Voorbeeldantwoord: Ja: daar hadden de mensen meer aan gehad in directe zin. Nee, als Jezus niet vol was van Zijn Vader kon Hij Zijn werk op aarde niet doen.
3. A. Hij had het Woord nodig om zelf gevoed te worden, om gemeenschap met God te hebben.   
   B. Eigen antwoord.
4. A. Tot eer van God te leven, in Hem echte blijdschap/vreugde te vinden.

B. Gemeenschap met God is je verheugen in Hem. Dat is je levensdoel.

C. In de hemel gaat het alleen maar om de eer van God en om het verheugen in Hem   
 (Openb.5: Jezus wordt de lof toegezongen). Als je dat nu niet fijn vindt, moet dat veranderen voordat je daar thuis bent.

1. A. Een boom met takken; de takken krijgen hun voeding vanuit de boom.

B. Als je in de Heere Jezus blijft.

C. Eigen antwoord. Voorbeeld: naastenliefde, doen van Gods geboden, Jezus liefhebben, zie vervolg Joh.15,

D. Vrucht dragen verheerlijkt de Vader. Dat heeft te maken met vraag 4, want Hem

verheerlijken is ons levensdoel. Blijkbaar verheerlijken we Hem door gemeenschap met Jezus te hebben, in Hem te blijven en vanuit Hem vrucht te dragen.

1. A. Vroeg in de morgen.

B. Eigen antwoord. Voorbeeld: Ja, het is een uiting van de ziel richting God, dat hoort bij contact/gemeenschap

1. A. Eigen antwoord.

B. Eigen antwoord.

# Bijbelstudie 2

Bijbelgedeelte Jesaja 38:1-8  
Zingen Psalm 81:12 en psalm 34:3 en psalm 116: 1 en 3

## Kerngedachte

Gebed is machtig. De Heere wil grote wonderen doen op het gebed en gebeden ook zeker verhoren.

## Extra informatie voor de leiding

Startopdracht: Het is vooral de bedoeling dat de jongeren naar voren komen met de problemen en vragen die ze hebben rondom bidden en elkaar kunnen helpen en bemoedigen.

## Aanwijzingen en antwoorden

Opdracht 1

We zien bij Hizkia heel duidelijk dat God hem geneest op het gebed. De vraag kan snel opkomen dat God dit ook wel had gedaan zonder het gebed. God heeft immers alles al besloten en zal Zijn besluiten nooit veranderen. Echter is het goed hieruit te leren dat God had besloten Hizkia beter zou worden, maar Hij gaf de genezing op het gebed van Hizkia. De Heere wilde er dus om gebeden worden. We kunnen hieruit leren dat de Heere ons al Zijn weldaden wil geven als antwoord op ons gebed. De Heere heeft ons gebed ook in Zijn raad besloten. We bidden dus omdat God dat besloten heeft.

Opdracht 2

a. In Jesaja 38:6 wordt Hizikia toegezegd langer te leven, maar ook de verlossing van de vijand. Hij kreeg dus meer dan waar hij om vroeg. Dit geeft aan dat we nooit karig van de Heere moeten denken en dat Hij doet boven bidden en denken. Het kan goed zijn eigen ervaringen te bespreken ter bemoediging.

b. Hizkia kan worden gezien als een belangrijke en Godvrezende man. Vaak durven we onszelf daarmee niet vergelijken en bestaat het gevaar dat je je uitsluit van gebedsverhoring. Maar de Heere hoort zelfs de jonge raven (onedele dieren) als ze roepen, zou Hij dan mensen die Hij Zelf geschapen heeft niet horen? Alle zieken die tot de Heere Jezus gebracht werden, werden door Hem genezen, niemand kwam voor niets.

Opdracht 3

a. We mogen door Christus tot God gaan. Onze gebeden zijn onvolmaakt, maar door de Voorbidder Christus kunnen ze alleen voor God bestaan, omdat Hij ze reinigt en zuivert.

Afrondingsopdrachten

a. Spreekt voor zich.

b. Eventueel nog een idee om een of twee clubavonden later met de groep te bespreken of ze ook gebedsverhoring hebben opgemerkt over het gebedspunt wat nu wordt genoemd.

# Bijbelstudie 3

Bijbelgedeelte Lukas 4: 16-37

Zingen Psalm 85: 3, Psalm 143: 10 en De Kerk van alle tijden.

## Kerngedachte

In de kerk klinken Gods machtige woorden voor jou!

## Extra informatie voor de leiding

## Aanwijzingen en antwoorden

Vraag 1

Persoonlijk antwoord. Voor de joden was het een groot voorrecht dat ze Jezus mochten horen, maar het Woord van God klinkt nog steeds.

Vraag 2.

a. God roept ons elke zondag om in Zijn huis Zijn evangelie te horen. De kerkdienst is Gods middel bij uitstek om zondaren zalig te maken. De Bijbel is er duidelijk in: wie zich in de weg van de middelen stelt, mag zegen verwachten.

b. In Mattheus 18 staat dat waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen. Denk ook aan Bartimeüs en Zacheüs. Zij waren op de weg, toen Jezus voorbij kwam. Denk ook aan Spreuken 8 vers 17: Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden. ‘Vroeg zoeken’ betekent zoeken met alle kracht en energie, zoals vroeg in de morgen (Bijbel met uitleg). De Heere belooft zegen!

Dus als je de kerkdienst verzuimt, dan heb je het moment gemist waarop God je hart wil verbreken. Een moment waar hij Zich aan jou wil openbaren. Kerkgang is dus niet vrijblijvend.

Vraag 3.

a. De gelijkenis gaat over de waarschuwing wat het zaad (het Woord) uitwerkt. Je kunt wel zeggen dat het zaad in Nazareth snel werd weggepikt door alle onrust.

b. Persoonlijk antwoord

Vraag 4.

Hierop kunnen diverse denkrichtingen voorbijkomen. Juist de verschillende invalhoeken kunnen elkaar versterken.

a. God heeft de kerkdienst niet nodig, maar werkt wel vaak in de weg van het Woord in zijn huis.

b. God belooft wonderen op het gebed. Ook in dit opzicht

c. De duivel kan alles gebruiken om je af te leiden van de preek. Elke ping of trilling die je hoort of voelt, zal je afleiden van het Woord.

Vraag 5 en 6.

Persoonlijke reacties op de vragen en opmerkingen.

# Bijbelstudie 4

Bijbelgedeelte Psalm 119: 9-16   
Zingen Ps. 119: 17 en 53, ps. 19: 4 en 6, lied: ‘Uw Woord is een lamp’

## Kerngedachte

God spreekt tot ons door Zijn Woord, de Bijbel. Daarom moeten we Hem dáár ook zoeken.

## Extra informatie voor de leiding

In de Bijbelstudie wordt verwezen naar het Bijbelleesplan van M’Cheyne Deze is onder andere hier te vinden. <https://www.mcheyne.info/offline-reading-plan/> Dit Bijbelleesplan is voor veel jongeren misschien niet haalbaar. Je moet per dag behoorlijk veel lezen. Er zijn ook veel andere leesplannen te vinden, ook online. Het gaat er vooral om jongeren aan te moedigen uit de Bijbel te lezen! Geef ruimte om eerlijk te zijn. Bijbellezen is ook moeilijk, vraagt discipline, doorzettingsvermogen. Leidinggevenden kunnen ook hierin een voorbeeld zijn. Op welke manier lees je zelf in de Bijbel? Wat zijn struikelblokken, hoe ga je daar zelf mee om, welke hulpmiddelen gebruik je? Hopelijk ook: welke zegen heb je uit Gods Woord ontvangen?

## Aanwijzingen en antwoorden

Startopdracht:

Laat de jongeren vooral eerlijk zijn! Ook goed om te peilen hoe het gesteld is met het Bijbellezen.

1a. De Heere Jezus houdt de Joden een ernstige spiegel voor. Jullie zeggen wel dat je in de Schriften (alleen het Oude Testament was er) het eeuwige leven hebt, maar die Schriften gaan over Mij. Toch geloven jullie niet in Mij.

b. Laat de jongeren eerst eerlijk reageren. Je kunt een vergelijking maken met eten. Elke dag eet je, ook al heb je niet altijd trek. Je weet dat je het nodig hebt en je hebt meestal vaste eetmomenten. Doe dat zo ook met het geestelijk voedsel. Als je niet de vaste momenten gebruikt, ga je steeds minder 'trek' krijgen en zal er inderdaad stof op je Bijbel komen.

2a. Hopelijk zijn er jongeren die dit herkennen. Misschien hebben ze wel letterlijk Bijbelteksten aangestreept. Maar misschien herkennen ze zich in de persoon uit de intro. ‘Mooi als teksten je aanstrepen, maar ík zou niet weten welke.’ Dan kun je delen welke teksten jou wel eens hebben aangesproken. Of je zoekt een Bijbelgedeelte en laat ze daar een tekst uit kiezen.

b. vergelijkbaar met a. Als er niet veel op gezegd wordt, bespreek dan met elkaar hoe dit zou komen. Lezen we te weinig in de Bijbel, hebben we geen behoefte, voelen we de noodzaak niet, zijn andere dingen belangrijker?

c. Het houdt je in (geestelijk) leven, het geeft gezondheid (je kunt ook een ongezonde christen zijn als je niet het goede voedsel tot je neemt), je kunt er ook van genieten. Je kunt soms ook ‘eten’ omdat je weet dat het gezond is, zonder dat je dat zelf ook ervaart.

3a. Om te weten hoe je dagelijks leven moet. Wat is Gods wil in het dagelijkse leven? (omgang met je tijd, geld, vrienden, emoties, karakter, enz, enz.)

Om oog te krijgen voor Gods Koninkrijk (en niet alleen om jezelf te cirkelen)

Om bemoedigd te worden.

Om gecorrigeerd te worden als je op verkeerde wegen gaat.

b. als een lamp en een licht

Om bestand te zijn tegen de duivel: Er staat geschreven...

Ef. 6: zelfde als hiervoor, als een zwaard tegen de aanvallen en de listige verzoekingen van de duivel.

Rom. 15: 4 Om troost en HOOP te hebben. Daar is de Bijbel dus voor gegeven!

Joh. 20: 31. Het doel van de Schrift is: opdat je gelooft dat Jezus is de Christus (dus de Zaligmaker) en opdat je het leven hebt in Zijn Naam.

De laatste twee teksten geven heel expliciet met woorden aan waarom wij de Bijbel hebben gekregen. Om te onderstrepen!

4.Veel jongeren (en ouderen) zouden misschien graag een stem willen horen, een diepe indruk in het hart. Nu weet ik het zeker. Petrus heeft zo'n heel bijzondere ervaring gehad bij de verheerlijking op de berg. 16. Aanschouwers geweest van Zijn majesteit. 17. De stem van God gehoord. Tóch zegt hij niet dat de lezers van zijn brief moeten vragen om zo'n ervaring of iets vergelijkbaars. Nee, Petrus wijst ze op de Schriften! Kantt. Vaster. Dus het Woord is nog vaster, een nog betrouwbaarder grond dan een stem uit de hemel!

1. Geef ruimte om eerlijk te zijn! Bijbellezen is soms moeilijk. Ja, de taal is moeilijk. De betekenis is niet altijd direct duidelijk. Het kost inspanning. Omdat jongeren gewend zijn te scrollen, snel info op te zoeken via google, enz. Is Bijbellezen echt anders. Je moet er moeite voor doen, net zoals een goudzoeker heel veel moeite doet om goud te vinden. Maar dan heeft hij ook wel goud in handen straks! Bovendien hebben we ook de Heilige Geest nodig om ons hart te openen. Maar God belooft die Geest ook te zullen geven.

Bespreek met elkaar wat je eraan kunt doen als je het moeilijk vindt. Bijbel met uitleg, Bijbelverklaring (voor veel jongeren ook moeilijk), met elkaar Bijbelstudie doen, op internet is ook veel goeds te vinden,

1. 'voorspoedig zijn': zal wel gelukken, 'succes’ hebben. God staat daarvoor in. Wij hoeven niet moedeloos ons af te vragen of Bijbellezen voor ons wel zin zal hebben. De Heere heeft er Zelf Zijn belofte aan verbonden.

Afronding

Een boekenlegger maken voor in je Bijbel. Op internet zijn er diverse formats te vinden, bijvoorbeeld bij de site Bijbelsopvoeden.nl. (Bijbellegger Bijbellezen)

Je kunt er ook zelf één maken met 'tips’ om Bijbel te lezen.

# Bijbelstudie 5

Bijbelgedeelte Lukas 10: 25-37  
Zingen Psalm 146:5 en 7; 133: 2 en 3 / Neem mijn leven laat het Heer (Gele bundel 133)

## Kerngedachte

Als Jezus zijn voor de ander.

## Extra informatie voor de leiding

Jezus was volmaakt. Van Hem kunnen we het beste leren wat het goede is. In dit verhaal spiegelt hij het gedrag van de Farizeeën en laat hij zien wat goed is. Dat is ook voor ons een les. Het laat zien dat goed doen ver gaat en altijd in relatie staat tot God. Probeer dit zoveel mogelijk praktisch te maken tijdens de Bijbelstudie.

## Aanwijzingen en antwoorden

Startopdracht:

Zorg dat iedere groep een andere persoon uitwerkt. Stimuleer ze ook na te denken over wat ze vanuit andere Bijbelgedeelten weten over deze personen.

Vraag 1

De Wetgeleerde vraagt: Wie is mijn naaste? Jezus vraagt: Wie is er een naaste geweest?

De wetgeleerde wilde weten wie zijn naaste is, en eigenlijk ook wie niet. Oftewel, waar ligt de grens. In het Oude Testament waren er onder de verschillende groepen verschillende opvattingen over wie wel en niet precies je naaste is. Maar in principe zagen ze alleen hun eigen volksgenoten als hun naaste. Samaritanen hoorden daar niet bij. Door de vraag van de wetgeleerde te veranderen dwingt Jezus hem om er heel anders naar te kijken. Niet de vraag: wie is voor mij een naaste (en moet ik dus helpen), maar voor wie kan ik een naaste zijn, wie heeft er een naaste nodig. Naastenliefde moet in de praktijk gebracht worden. Oftewel: ikzelf ben de naaste voor iedereen die mijn hulp nodig heeft en ben geroepen om zo naastenliefde in de praktijk te brengen.

Vraag 2

1. De priester en de leviet zagen de man, en namen letterlijk afstand. Het leek ze niet te raken. De Samaritaan werd geraakt (innerlijk met ontferming bewogen) door het zien van de gewonde man.
2. Hij verleent eerste hulp, brengt hem naar een veilige en goede plek, schakelt anderen in die hem verder kunnen verzorgen, zorgt voor financiële hulp en komt terug.

Vraag 3

Schrijf hier alles op wat bij ze opkomt bij de woorden ‘barmhartigheid tonen’. Het woord in de grondtekst wordt ook gebruikt voor de barmhartigheid die God door Christus aan de mensen betoont door hen te redden van de dood. Daarin zien we een volmaakt voorbeeld van barmhartigheid die ook mensen weer aanspoort barmhartig te zijn.

Evt. kun je het filmpje van ABC van het geloof over ‘barmhartigheid’ laten zien (<https://abcvoorkinderen.nl/barmhartigheid> )

Vraag 4:

1. Jezus leert Zijn hoorders in dit gedeelte hoe zij moeten leven nadat ze zaliggesproken zijn. Ze staan dan in een nieuwe verhouding tot God. Dat wordt ook de basis van een nieuwe verhouding tot andere mensen. In dit gedeelte zie je steeds twee tegenstellingen: liefhebben van vijanden en goed doen aan wie u haten. Jezus wil dat Zijn volgelingen liefde tonen aan allen, zelfs aan vijanden. Zij moeten haat met liefde beantwoorden. Menselijkerwijs is dat onmogelijk, maar voor God is het wel mogelijk. Hij deed het zelf door Zijn Zoon te schenken voor vijanden. Wie die liefde persoonlijk kent, kan ook vijanden liefhebben.
2. Probeer die concreet te maken. Kunnen ook kleine voorbeelden zijn.

Vraag 5

1. De vier redenen zijn:
   * Dat we God dankbaarheid betonen
   * Dat Hij door ons geprezen wordt
   * Dat we zelf door onze vruchten van ons geloof verzekerd worden
   * Dat anderen door ons leven de Heere Jezus leren kennen
2. Deze stelling kan wat spanning geven omdat het zeker niet zo is dat alleen christenen goede dingen doen. Ds W van Vlastuin heeft hier een uitleg over geschreven (<https://psalmboek.nl/catechismus-vraag-62.php> ) Samengevat zegt hij dat niet-gelovigen in dienst staan van satan. Goede werken die zij doen, doen ze onder zijn commando en is in zichzelf kwaad.

Afsluiting

Kijk hierbij eventueel terug naar het antwoord bij vraag 1d.