|  |
| --- |
| **Mat. 18:5-9**  **“God se kinders beskerm mekaar.”**  *Andries Burger, GK Pinetown, 24 Januarie 2021 (Covid-19 ingeperk)* |

*Sing: Ps. 91:1 (T); Lied 184:1, 2, 4; Lied 245:2; Sb. 16-1:1, 2, 3; Lied 523:3, 4; Lied 562:1,4;*

Het jy al in die natuur gesien hoe ŉ wyfie haar kleintjies beskerm?

Daar is soveel voorbeelde waaraan jy aan kan dink.

‘n Kleine Kiewiet voëltjie wat eers maak of sy ŉ af vlerk het om jou van die nes weg te lok, maar as dit nie werk nie jou dan met alle mag takel.

Het jy al gesien hoe ŉ klomp vinke tekere gaan en die kanse wat hulle waag om ŉ slang te verwilder uit ŉ boom,

of ŉ trop Olifante wat behoorlik onstuimig raak as dit net lyk asof een van die kleintjies bedreig word?

Dit is maar flou voorbeelde van hoe God sy kinders beskerm en hoe Hy wil hê ons as gemeente mekaar moet beskerm...

Matteus 18 fokus spesifiek op hoe ons in die gemeente met mekaar moet saam lewe.

ŉ Gemeente is nie maar ŉ lys met name van mense wat nou maar kom en gaan soos hulle wil en deelneem of wegbly soos hulle wil nie.

Ons is mense wat Jesus Christus uitgesoek en bymekaar gemaak het, gelowiges wat Hy met sy bloed vrygekoop net en afgesonder het van die wêreld om nou deel te wees van sy koninkryk van die hemel.

Lees saam met my uit **<< Mat. 18:1-9 >>** om te leer wat Jesus vir ons voorskryf. Al fokus ons vandag op verse 5-9, lees ons van v. 1 af om die hele prentjie te kry.

Voordat Jesus praat oor hoe ons in sy koninkryk, in die gemeente, moet lewe en wat ons moet doen en nie doen nie, sê Hy dat jy nie sommer moet aanneem dat jy in sy koninkryk is nie.

Om deel te wees van sy koninkryk moet ons nie te veel van onsself dink nie.

Jesus het ŉ klein kindjie nader geroep om te wys wat Hy bedoel.

Soos daardie kindjie geen status gehad het en gedink het hy is belangrik nie, nie vir homself kon sorg nie maar nederig afhanklik was – so sê Jesus moet ons wees.

Om in die koninkryk van die hemel te wees moet elkeen van ons verander word deur die werk van die Heilige Gees om só op ons God, ons Koning te fokus dat ons nie meer sal dink ons is belangrik nie.

Jesus Christus se gesindheid moet in ons wees – om ander gelowiges se voete te was, om jou regte op te offer vir ander gelowiges se verhouding met Christus.

En dan, as jy deels is van sy hemelse koninkryk, wat nou reeds in die gemeente gestalte moet kry, dan is sy eerste les oor ons as gemeente moet lewe, is dat ons mekaar moet beskerm en

dat dit verskrikliks sal wees vir enige iemand wat ŉ ander se geloof skade laat kry.

Pasop sê Jesus in v.6, daar wag ŉ ramp vir elkeen wat een van die “kleintjies wat in My glo” se geloof skade aandoen – wat hulle afvallig maak – wat hulle van hulle geloof laat af val, kan jy maar sê.

Natuurlik praat Hy van klein kindertjies ook, maar eintlik praat Hy van elkeen en almal wat in Hom glo met die nederigheid van ŉ kind – en dit is almal in die koninkryk van die hemel – nie waar nie?

Dit is mos wat Hy in v. 3 gesê het – dat ons almal so moet verander om soos ŉ kindjie te word in ons kleinheid voor Hom en mekaar, anders sal ons nie in sy koninkryk wees nie.

Hy praat dus van almal in die gemeente – ons moet baie versigtig wees dat ons nie iemand anders in die gemeente se geloof skade laat kry nie.

Om in die see gegooi te word met ŉ groot klip om jou nek wat jou laat sink om te verdrink is ŉ verskriklike ding om oor te kom.

En dit is maar net ŉ vulletjie van wat wag as jy een van God se kinders se geloof seermaak.

Jesus bevestig dat daar wel dinge in die wêreld gebeur wat mense se geloof sal knak, dit is natuurlik baie jammer dat dit so is.

Maar o wee – daar wag ŉ ramp vir die mense wat dit veroorsaak.

Maar hoe maak mens ŉ ander gelowige afvallig? Hoe laat jy iemand se geloof skade ly? Ek kon aan 5 maniere dink – dink mooi saam na en maak seker dat jy nie een van hierdie dinge doen nie...

Een manier is om hom uit te lok om iets te doen wat jy weet verkeerd is, om iemand uit lok of te verlei om sonde te doen of om dit makliker te maak om sonde te doen.

Dit is wat die slang met Adam en Eva gedoen het,

dit is om ŉ visvang afspraak te maak vir Sondag oggend sodat jy ander weglok van hulle saamwees met die gemeente,

dit is om klere te dra wat jou meisie of jou kêrel uitlok om meer te dink aan wat dit toehou as wat oop is.

ŉ Ander manier is om ŉ verkeerde voorbeeld te stel soos

om vroom eredienste by te woon maar by die huis soos kat en hond te baklei,

of om in God te glo so op die kantlyne van jou lewe terwyl jy eintlik maar self jou lewe se spel speel in eie krag,

asof die lewe eintlik oor jouself gaan en jy darem vir God ŉ deeltjie van jou lewe maak...

Amper dieselfde is om sulke verkeerde voorbeelde toe te laat en te aanvaar asof dit maar OK is en ander dan later dink dit is regtig ook maar goed en aanvaarbaar.

Een waaraan die meeste van ons waarskynlik tot ŉ mate skuldig is, is om bloot nie aandag te gee nie.

Soos wanneer ŉ ma of pa of ouer boetie en sussie bloot nie oplet in watter gevaar die jonger kind is nie. Soos om nie op te let dat hy op die sypaadjie langs ŉ besig pad met ŉ bal speel nie, of al nader na die kragprop toe kruip nie of na die mes wat op die vloer geval het nie.

Ons loop so ons eie paadjie in die gemeente dat ons nie agterkom dat ander lidmate van hierdie liggaam van Christus aan geloofsgevaar blootgestel is nie. En dan is ons so verbaas wanneer ŉ probleem op die lappe kom...

Is ek my broer se wagter het Kain baie windgat vir God gevra – Ja, ons is...

Een van die geloofsskades waarmee ek seker die meeste te doen kry is mense, gelowiges wat ander met halwe waarhede verlei na skeefgetrekte verwagtings oor geloof.

Dink maar aan die dwaling dat jy met jou woorde lewe of dood kan gebied deur lewe of dood te “spreek”.

Dink maar aan die dwaling dat ŉ klomp olie om jou huis te salf jou van die bose en die rowers beskerm asof dit nie God alleen is wat dit kan doen nie...

Dink maar aan die dwaling dat jou voorspoed in geld en gesondheid gewaarborg sal wees as jy op ŉ sekere manier glo en bid en geld gee.

En as God dan sy wil laat geskied en nie joune nie – dan die ontnugtering en selfs teleurstelling in God...

Dink aan die angstigheid en vrees waarmee ook gelowiges soms op hol gejaag word oor die merk van die dier (Op. 13) en allerhande sulke dinge...

so asof die merk op die dienaars van God se voorkoppe deur die seël van die lewende God (Op. 7) nie enige waarde het nie?

Dit is jammer dat daar afvalligheid sal kom, en daar sal, maar ŉ ramp wag vir die een deur wie dit kom...

Pas op om nie enige boodskap wat jy kry aan te stuur as jy nie weet of dit regtig die volle waarheid in die regte konteks oordra nie.

Skep jou mooi boodskappie dalk ŉ valse verwagting oor God wat later tot ontnugtering en afvalligheid kan lei as God doen wat Hy wil en nie wat jy wil nie?

Sê dan liewer minder, stuur minder goed aan en bid bloot meer...

Dit alles begin natuurlik wanneer jy self nie fokus en lewe soos God wil nie – anders sou jy mos nie ander ook skade laat ly nie?

Jesus moedig ons aan om drastiese stappe te neem teen dinge wat ons afvallig maak v. 8-9.

As dit jou hand is, kap hom af; as dit jou oog is, ruk hom uit.

Hy bedoel dit natuurlik nie letterlik nie, dit is tog nie jou oog wat jou laat begeer nie – jou oog sien net, dit is jou hart, jou gedagtes wat begeer. Hy gebruik oordrewe taal (hiperbolies) om daarmee te wys hoe ernstig Hy is.

Moenie voetjie-voetjie speel met dinge wat jou afvallig kan maak nie.

Dit geld vir elkeen van ons se persoonlike lewe – dink bietjie na oor jou die dinge wat jou weglok van wat reg is, aanlok na wat verkeerd is.

Is dit dalk jou visvang vriende, is dit die koffie afsprake met ŉ aantreklike kollega, is dit wat jy drink? Elkeen van ons sŉ sal verskil...

Maak drastiese planne om daarvan ontslae te raak!

Ek sê dit geld vir elkeen persoonlik en dit is hoe Jesus dit ook in Matteus 5 bedoel.

Maar in Mat. 18 kom daar iets anders by.

Onthou dat Hy besig is om te praat oor ons optrede in die gemeente.

En daarby praat Hy daarvan dat ons nie ander gelowiges, wat soos nederige kleintjies in Hom glo, moet afvallig maak nie.

Ons moet dus ook oplet of daar nie dinge is wat ons gemeente doen of waaraan ons gewoond is maar wat ander se geloof kan skade doen nie. En dan moet ons nie jare lange debatte daaroor voer nie, ons moet drasties daarvan ontslae raak. Soos om jou hand af te kap of jou oog uit te ruk.

Dit is byvoorbeeld waarom ons in elke erediens iets van die boodskap vir die kinders opsom en dan iets sing wat hulle verstaan sodat hulle reg van kleins af beleef dat hulle netso deel is van hierdie gemeente en nie maar stilsit besoekers is by ma en pa se gemeente nie.

Kom ek gee nog ŉ voorbeeld van ŉ gemeente wat jare gelede ŉ afbeelding van die gelykenis van die saaier op ŉ kanselkleed gehad het. Toe dit die eerste keer gebruik is was die betekenis mooi verduidelik.

Later maak ŉ volwasse man die opmerking dat hy wonder waarom daar ŉ beeld van Christus in die Gereformeerde Kerk se preekstoel hang.

Sien jy die gevaar?

In plaas daarvan om weer te verduidelik is besluit om nie daardie kleed te gebruik wat so ŉ misverstand kon veroorsaak nie.

As daar sulke dinge in ons gemeente is wat mense se geloof kan laat skade ly, dan moet ons asseblief vir mekaar daarvan sê sodat ons dit kan regstel.

Wee ons as iemand deur ons afvallig sou word...

As dit alles is wat ons nie moet doen nie, wat moet ons dan doen?

Die beste manier om te keer dat iemand se geloof skade ly, is om hulle geloof op te bou en sterker te maak.

Ons moet vir mekaar ŉ goeie voorbeeld wees sê Paulus in 1 Tim. 4:12

En wanneer hy byvoorbeeld in Rom. 8 skryf oor ŉ verskil in die gemeente waar party mense gedink het om vleis te eet is verkeerd, terwyl daar niks mee fout was nie, skryf Paulus dat as hy deur te eet, ander gelowiges sal laat struikel om dit hulle dink dit is sonde, dat hy liewer nooit weer vleis sal eet nie – want hy wil nie iemand se val veroorsaak nie.

In Hebr. 10:24 word almal in gemeente opgeroep om gereeld bymekaar te kom en mekaar dan aan te hits tot liefde en goeie dade, om reg te glo en reg te lewe.

Dit is wat ons vandag leer – maar die belangrikste het ek nog nie gesê nie.

Hoekom moet ons so optree teenoor ander gelowiges, en hoe kan ons dit regkry?

Die sleutel vir hierdie hele gedeelte is Jesus se woorde in v. 5.

*“Wie so ŉ kindjie in my Naam ontvang, ontvang My.”*

Kom ons haal dit stuk-vir-stuk uitmekaar:

Watter kindjie – dieselfde as in 4 en in v. 6.

Elkeen wat so verander is om soos ŉ kindjie in afhanklike nederigheid in Christus glo.

Dieselfde “kleintjie” wat ons nie in hulle geloof moet laat struikel nie – elke gelowige in die gemeente.

Hoe moet ons elke gelowige ontvang?

In Christus se Naam – dit beteken ons moet die namens Christus doen.

Jesus se liefde om te versorg, Jesus se opoffering om gelowiges te red en om hulle op te bou, Jesus se toewyding, daarmee moet ons onder gelowiges ontvang.

Ons moet dit doen omdat ons nie meer vir ons self lewe nie, maar vir Hom wat vir ons gesterf en opgestaan het. Dit is deel van die verandering wat Hy in ons werk.

Wat moet ons namens Jesus met ander gelowiges doen?

Ons moet hulle ontvang – hierdie woord is gebruik om iemand as ŉ geerde gas te ontvang, om spesiale aandag te gee aan hulle behoeftes –

met nederigheid, en sorg, en liefde jou hart oop te maak om ander gelowiges te ontvang soos Jesus dit doen.

En wie is dit wat ons in Christus se Naam moet ontvang?

Kleintjies, ander gelowiges – maar dan ontvang julle My, sê Jesus?

Hoe dan só sou jy dalk wonder?

Want soos dit nie meer jy is wat lewe nie maar Christus wat in jou lewe – presies so is dit met ander gelowiges.

Selfs al sien jy Hom nie altyd so duidelik in hulle raak nie – soos hulle Hom waarskynlik ook nie altyd ewe duidelik by jou en by my raaksien nie.

Kyk dieper as die gelowige wat saam jou in die gemeente is, kyk dieper en sien dat dit Christus is wat jy met eerbied in liefde ontvang, aan wie se behoeftes jy spesiale aandag gee.

Sien jy dat ook die verhouding met ander gelowiges in die gemeente

– ons fokus op hulle op te bou en selfs drastiese planne te maak om te beskerm en om hulle nie in hulle geloof te laat struikel nie –

dit alles gaan oor Christus.

Namens Hom want Hy is in jou wat glo, aan Hom want Hy is ander gelowiges saam in die gemeente.

Dit is die tweede eienskap wat ons as gemeente van Christus moet hê,

Die eerste is om verander te wees en te verander om in nederigheid te glo sonder om te dink ons is danig belangrik,

en die tweede dat ons selfs drastiese stappe neem om seker te maak dat ons nie ander gelowiges se geloof sal skade doen nie, maar dit sal opbou

want ons ontvang mekaar namens Jesus en so ontvang ons Hom.

Amen