Rechters 13, 24-25.

**[1]** Een bijzonder kind.

**[2]** ‘Simson, jongen, kom eens hier, ik moet je wat vertellen.’

 Simson z’n vader was al oud. Simson wist niet beter, want z’n vader was al oud toen hij, Simson, werd geboren. Soms dacht Simson erover na, waarom dat was, dat hij zo’n oude vader en moeder had. Maar nooit te lang, want er was genoeg te beleven in de omgeving van Sora, waar Simson geboren was. Het was Simson wel opgevallen dat zijn vader soms naar hem zat te kijken, met iets in zijn ogen wat Simson niet kon thuisbrengen. Alsof zijn vader naar iets heel bijzonders keek, wanneer hij naar Simson keek. Maar opnieuw, Hij dacht er niet veel over na. Misschien dacht hij dat alle ouders dat hadden. Dat ze hun kind bijzonder vinden.

 ‘Simson, jongen, kom eens hier, ik moet je wat vertellen.’

 ‘Ja vader, wat dan?’ ‘Weet jij dat jij voor mij bijzonder bent?’ Ja, wat zeg je dan? Simson keek z’n vader vragend aan. Manoach ging verder. ‘Simson, jij bent niet alleen voor mij bijzonder. Jij bent echt bijzonder. Er heeft een engel aan jouw wieg gestaan. Een engel van God, en ik denk eigenlijk dat het gewoon God zelf was, heeft aan jouw wieg gestaan. **[3]** Wij wisten niet dat we jou nog zouden krijgen. Wij dachten dat wij geen kinderen zouden krijgen. Maar God kwam bij ons langs en vertelde ons dat we jou zouden krijgen. En dat Hij, God, door jou Israël zou bevrijden. En wij waren zo blij, Simson, zo blij. Daarom heeft je moeder je ook Simson genoemd. ‘Als een zon’ betekent dat. ‘Simson,’ ‘als een zon.’ En het is tijd, Simson, dat ik jou dit verhaal vertel.’

 Ik weet natuurlijk niet echt of het zo is gegaan. Ik denk wel dat het zo zou hebben kunnen gaan. En ik denk dat alle ouders er überhaupt goed aan doen om hun kinderen te vertellen hoe het was toen jij geboren werd. Hoe blij ze met je waren, of ook welke zorgen ze misschien hadden. Als het maar duidelijk wordt dat jij bijzonder voor ze was en dat ze God voor jou hebben gedankt. En als dat er nog niet van was gekomen, dan heb je nu iets om straks thuis bij de koffie over door te praten. Wel goed om een keer te doen, omdat het ook een keer te laat kan zijn. En mocht je als ouder nu denken dat je het nooit iets bijzonders vond dat je kinderen kreeg, dan moet je je even in Manoach verplaatsen. Of in God zelf. Die jou verdorie een mensje toevertrouwd, een baby’tje in wie je zijn gezicht mag zien.

 Één van de dingen die ik wil met deze preek, is dat je doorhebt dat er een engel van God aan de wieg van ieder kind van ons heeft gestaan. Dat God zelf aan jouw wieg heeft gestaan. Natuurlijk niet zo letterlijk als bij Simson. Simson was bijzonder bijzonder, oké, maar iedereen is op z’n minst gewoon bijzonder. En daarvan wil ik iets laten zien door een paar overeenkomsten te noemen tussen het verhaal van Simson en het verhaal van ons allemaal. **[4]** En ik begin even met de wereld waarin Simson opgroeide. Je denkt natuurlijk: dat is lang geleden! Echt compleet een andere wereld! En je hebt gelijk. 3150 Jaar geleden was anders dan nu. Neem nou die Filistijnen: dat waren bootvluchtelingen uit Griekenland, die vanaf 1200 voor Christus de kusten van Noord-Afrika en Syrië overspoelden. Ja. Nou ja, vluchtelingen. Ze waren wel de eersten die ijzeren wapens konden maken en zo hun macht uitbreiden. Maar goed, de overeenkomsten.

 Simson groeide op in het beloofde land, maar de belofte was nog niet echt vervuld. **[5]** Het is Gods wereld, maar je ziet het niet altijd. Simson groeide op in het beloofde land. Een tijd geleden had God zijn volk onder leiding van Mozes en Jozua naar huis gebracht. Het land dat Hij ooit aan Abraham had beloofd was nu voor hen. Maar nog niet helemaal. De vroegere inwoners hielden hardnekkig stand en andere nieuwkomers als de Filistijnen gunden ze het licht in de ogen ook niet. Precies zoals vandaag. Onder leiding van Jezus heeft God de hele wereld heroverd, het land dat hij aan Adam en zijn kinderen beloofd had. En die wereld is nu voor Gods nieuwe volk. Maar nog niet helemaal. Want ongeloof en zonde en de terreur van de duivel maken het nog steeds een donkere wereld. Onze wereld: God zegt dat Hij het heel mooi gaat maken. En we zien het niet altijd.

 En dus is er zoveel gedoe en gerotzooi en onduidelijkheid in de wereld. Hoe overleef je de Filistijnen? Hoe houd je het goed met je buren? Even terzijde, maar ik noem het toch even: die Simson is er één uit de stam van Dan. Één van de twaalf stammen. En in het perfecte plaatje hadden ze allemaal een eigen stuk van het beloofde land gekregen. En Dan precies in het midden, tussen Juda en Efraïm. Maar ja, die Filistijnen, die zaten daar ook. Die tenten van Dan, uit Rechters 13: 25, het kan symbolisch zijn, ‘tenten’ tussen aanhalingstekens. Maar het kan ook dat ze nog niet aan het bouwen van huizen toe waren gekomen. En verderop in de geschiedenis verhuist de stam Dan maar naar het Noorden. Maar snap je het? Deze wereld is van God. En toch is het maar bar lastig om uit te vinden wat je plek daarin is. Maar je weet wel dat het moet. In deze wereld kun je Gods Rijk een plek geven, het kwade overwinnen met het goede. Toen en nu.

 Ik denk dat er ook overeenkomsten zijn tussen Simson zelf van toen en jou vandaag. Opnieuw: dat lijkt er niet direct op. Simson past zo in het rijtje van Wonderwoman en de Hulk en, voor de oudere mensen onder ons, de Man van zes miljoen. Een superheld, heel bijzonder. Maar, maar, maar… Maar: Simson was niet echt een zuivere held. Als je zijn geschiedenis volgt, dan zie je hem voor God aan het werk, ja, maar ook vaak voor zichzelf. Met al z’n bijzondere kracht tegelijk een mens zoals jij en ik. En dan: God, of een engel van God stond aan zijn wieg. Maar toen Simson opgroeide was het enige bijzondere aan hem dat hij lang haar had. Ook Simson begon heel gewoon. Bovendien: hij was Nazireeër.

 Het bijzondere van het Nazireeërschap is dat God een soort reservebank voor bijzondere mensen maakt, die Hij juist uit de gewone mensen haalt. Kijk, in Israël had je op een gegeven moment koningen, eerst rechters, later koningen. Zo zorgt God voor recht. En je had priesters, uit de stam van Levi. Zo zorgde God voor troost, herstel, liefde. En je had profeten. Zo zorgde God voor wegwijzers. Klaar toch? Maar het is net alsof God denkt: ‘Laat Ik voor de zekerheid toch nog een reservebank maken, voor het geval dat. Dan kan Ik als het moet, als profeten en priesters en koningen tekortschieten, altijd nog een gewoon iemand een bijzondere taak geven. Kijk, op een bepaalde manier zijn wij allemaal profeet, priester en koning. Wegwijzer, trooster en rechter. Maar volgens mij kun je ons ook allemaal Nazireeërs noemen. Mensen op Gods reservebank, die Hij in kan zetten als dat nodig is. Want God gebruikt wie Hij maar kan. **[6]** Volgens mij is dat een overeenkomst tussen jou en Simson.

 Weet je, het is gewoon zo dat Simson bijzondere bijzonder was. Als je zijn levensverhaal leest, onvoorstelbaar. Maar juist als je naar het begin van zijn leven kijkt, en let op wat God aan het doen was, dan zie je dat God vast ook met jou aan de slag kan. Vers 5: ‘Simson zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen.’ Vers 24: ‘De jongen genoot de zegen van de Heer en groeide op.’ Vers 25: ‘Daar werd Simson voor het eerst door de geest van de Heer tot daden aangezet.’ Ik geloof dat dit in feite Gods programma is voor ieder kind dat met Hem opgroeit. Door jou mag de wereld een stukje vrijer worden, jij mag groeien onder zijn zegen. Jou laat de Geest de eerste stapjes zetten in Gods dienst en in zijn wereld. Heel gewoon. En heel bijzonder.

 De reden dat ik deze preek over Simson houd heeft natuurlijk met Luuk te maken. Omdat dit een doopdienst is, is het goed om na te denken over God en onszelf en onze kinderen. Ik wilde aan de hand van Simson iets laten zien over Gods aandacht voor ons en onze kinderen, vanaf het begin van ons leven. God heeft aan onze wieg gestaan. En zo wilde ik ook iets aan ouders meegeven, van hoe je tegen je kinderen aankijkt en met ze omgaat. Maar ik wilde dat ook doen om nog een andere reden. En dat is dat ik je aandacht wil vragen voor het jongerenwerk hier in de Oosterkerk. **[7]**

 Wij geloven dat God onze jongeren aan ons geeft. Wij zijn God dankbaar dat Hij dat doet. We snappen ook heel goed dat Hij ons daarmee een verantwoordelijkheid geeft. Deze verantwoordelijkheid: wij willen onze jongeren meegeven, dat God vanaf het begin van hun leven en bij hun opgroeien en bij hun worden wie ze zijn, alle aandacht voor ze heeft. We geven ze dat mee door zelf christen te zijn: we willen laten zien dat God zich met ons bemoeit en belangrijk voor ons is, ook als het moeilijk is, ook als we zelf vragen hebben. We geven ze dat mee, door met ze te praten over God en hoe je met Hem leeft. We geven ze dat mee, ook door het jeugdwerk binnen de Oosterkerk.

 Nu hebben we daar een lege plek in dat jongerenwerk, een vacature. En daar moeten we het even over hebben. Want we willen wel dat het werk doorgaat – en dat gaat niet vanzelf, al lijkt dat van buiten zo. Weet je, als je zou kunnen zien hoe allemaal mensen zich inzetten om FM zo goed mogelijk te laten doorgaan, daar zou je blij van worden. Allemaal mensen om Willianne heen, die meehelpen. Zoveel vrijwilligers, in het kernteam, als jeugdleider, en mensen die gevraagd of zomaar op allerlei manieren meehelpen. Geweldig dat de Geest van de Heer jou tot daden aanzet.

 Maar met Willianne en het kernteam heeft de kerkraad wel keuzes moeten maken. En we hebben tegen elkaar gezegd: Er zijn twee belangrijke dingen. Een daarvan is dat de **[8]** FM-avonden doorgaan, 10FM en +FM. Willianne zet zich in voor 10FM, en Klaas Reinders voor +FM. En daar hebben we heel concreet een probleem. We hebben gewoon nog een paar jeugdleiders nodig, die die zondagavonden met z’n tweeën leiding geven aan een +FM groep. Vooral mannen komen we tekort. En ik wil expres van deze preek geen wervingspraatje maken - maar dit is een concreet probleem en dit is een groot probleem en dit gaat over de kern, de kern van het werk. Dus ik roep je gewoon toch op: **[9]** is dit niet iets wat God jou in het hart geeft om wel te doen?

 Het andere belangrijke punt is: bidden. **[10]** In de afgelopen jaren hadden we tien voor tieners: dat je één op één gekoppeld wordt aan een tiener, om voor haar of hem te bidden. Het is te veel werk om dat dit jaar te organiseren. Maar de kerkraad vond met het kernteam en met Willianne dat bidden zo belangrijk is. Dus heeft vanuit de kerkraad Irene Verbree met Willianne dit initiatief genomen: dat we je vragen om je op te geven om te bidden voor een FM-groep, en dat je dat dan met je kring gaat doen. **[11]** En dit loopt via Irene Verbree en je kunt je bij haar opgeven en dit komt gewoon in het kerkblad.

 Ik wil je ook eerlijk vertellen dat er dingen zijn die we nu niet kunnen organiseren. Bij voorbeeld de jeugddiensten: we hadden één keer per maand ’s middags een jeugddienst. Maar nu niet. Heeft de kerkraad gezegd. En even eerlijk: op dit moment is het nog niet duidelijk of het +FM-weekend wel georganiseerd kan worden, volgend voorjaar. Hier vallen de gaten. Ik hoop dat je dat begrijpt. En ik hoop dat je ook juist als ouders van tieners hier je inzet, dat wat we *wel* doen, dat we dat *goed* doen. Stimuleer die van jou alsjeblieft om mee te doen. Herinner je alsjeblieft hoe bijzonder het is dat God ze aan jou heeft toevertrouwd. En kijk, Gods zegen houd je niet tegen. Maar dat ze groeien in geloof, daar kun jij ze wel in stimuleren. Wees betrokken bij jouw tiener, bij je FM-groep, bij je jeugdleider. Laat zien dat je weet hoe bijzonder ze zijn.

**[12]** En nu wil ik de preek afsluiten door nog één keer terug te gaan naar Simson – en dan vooruit te springen naar Jezus. **[13]** Want als je het over overeenkomsten hebt, dan vind je ze hier. Bij Simson en Jezus: er stond een engel aan hun wieg, met een boodschap voor hun moeder, voor de moeder van Simson en voor moeder Maria. Maar ook letterlijk is zo’n tekst als vers 24 over Simson een overeenkomst met Jezus: ‘De jongen genoot de zegen van de Heer en groeide voorspoedig op.’ Dit staat er in Lucas 2 over Jezus: ‘Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.’ Letterlijk vergelijkbaar. En ook vers 25: ‘Daar werd Simson voor het eerst door de geest van de Heer tot daden aangezet.’ Naast Lucas 4: ‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd, om aan armen het goede nieuws te bringen, om gevangenen te bevrijden, blinden het gezicht te geven en onderdrukten vrijheid, om een jubeljaar van de Heer uit te roepen.’

God kiest opnieuw een mens als alle mensen, om iets bijzonders te doen. Alleen deze keer niet om een *begin* te maken aan de bevrijding van de wereld, maar om de beslissende slag te slaan. Dus klonk de stem van God toen de zon opging in de vroege morgen van zondag 5 april van het jaar 33 – en om weer te geven wat Gods boodschap was, gebruik ik de woorden en de beelden van het lied dat we zo gaan zingen, ‘You unravel me’: ‘Mijn Zoon, Ik ontbind de banden van de dood voor jou. Wij verslaan alle vijanden. Niemand hoeft meer slaaf te zijn van angst, want door jou, mijn kind, kan iedereen kind van God zijn. Ik stond aan jouw wieg, Ik zag je groeien in de buik van je moeder, Ik koos je en noemde je naam. Nu word je opnieuw geboren, als de eerste van je broers en zussen. Sta op, Ik geef je het leven terug. Sta op, splijt de zee en breng mij kinderen thuis.’

 Amen.