Inleiding op het verhaal:

Vorige week hebben we naar het verhaal van Jona gekeken. Dat eindigde met Jona die door de vis uitgespuugd werd op het strand. Daarna begon Jona aan zijn reis naar Nineve. Toen Jona in Nineve aangekomen was trok hij door de grote stad. Hij waarschuwde de mensen met deze woorden: God is boos op jullie, omdat jullie slechte dingen doen. Als jullie daar niet mee stoppen, zal God over 40 dagen de stad verwoesten. Na zijn boodschap liep Jona de stad uit. Hij liep naar een heuvel en bouwde daar een hut. Daar wachtte hij tot God de stad zou verwoesten.

Maar terwijl Jona op de heuvel zat te wachten, gebeurt er iets in de stad Nineve. De mensen in de stad waren erg geschrokken van wat Jona hen had verteld. Ze kregen spijt van de slechte dingen die ze hadden gedaan. Ze besloten daarmee te stoppen en vroegen God om vergeving.

Ondertussen zat Jona op een heuvel buiten de stad te wachten op het moment dat God de stad met zijn inwoners zou gaan straffen…

Jona: Nou ik zit klaar voor het spektakel, ha, ha…

Zal God vuur uit de hemel sturen of een aardbevinkje?

Ik ben benieuwd wat er zo gaat gebeuren.

*(Loopt van de ene kant naar de andere kant van de poppenkast)*

Nou, het duurt allemaal wel erg lang…

En het is hier bloedjeheet, pfff… Ik zou wel wat schaduw kunnen gebruiken.

*(Er groeit een boom.)*

Ha, dank u wel God. Nu heb ik een beetje schaduw. Zo houd ik het hier nog wel even

uit. La, la, la, la, la…

*(Loopt weer van de ene kant naar de andere kant van de poppenkast. Tikt ongeduldig*

*met zijn vingers en kijkt steeds omhoog naar de lucht.)*

Nog geen vuur te zien. Hm… vreemd. De 40 dagen zijn inmiddels voorbij.

Het zou nu toch moeten gebeuren.

Alhoewel… Ik heb wel gehoord dat de mensen in Nineve spijt hadden van hun

gedrag en hun leven hebben gebeterd.

Zeg, wat denken jullie?

God zal ze toch niet vergeven hebben hè? *(Kinderen roepen waarschijnlijk ja.)*

Dus dan ben ik voor niets gevlucht, heb ik voor niets in die storm gezeten,

ben ik bijna voor niets verdronken en ben ik ook nog eens voor niets helemaal

hierheen gelopen.

Nee, dat geloof ik niet.

Die lui uit Nineve hebben zoooooooooooveel verkeerde dingen gedaan,

daar bestaat geen vergeving voor. Ik moet gewoon nog even geduld

hebben en dan BAM, BAM,BAM … einde Nineve.

Worm: *(Worm komt op en eet van de blaadjes van de boom.)*

Mmm… Yummie, yummie… Dit smaakt goed zeg. *(Eet verder en maakt smak*

*geluiden.)*

Jona: Hé, laat dat! Dat is mijn boom!

Worm: Hé hallo ouwe. Heb je het tegen mij?

Jona: Huh? Een worm die praat?

Ach nee, dat kan niet. Ik heb vast een zonnesteek.

Wormen praten niet.

Worm: Nou ik praat toevallig wel.

Jona: M-m-m... maar hoe kan dat?

Worm: Mijn oma was een boekenwurm. Ze heeft me veel woorden geleerd.

Ha, ha… Yummie, yummie… *(eet weer).*

Jona: Hé stop daarmee. Die boom is van mij. God heeft hem aan mij gegeven. ANDERS GEEN SCHADUW

Worm: Nou, ik heb honger. Yummie, yummie … *(eet weer van de boom).*

En ik eet niet alleen omdat ik honger heb, dit is ook mijn werk.

Ik heb vanmorgen de opdracht gekregen om deze boom

leeg te eten.

Jona: Een opdracht om deze boom leeg te eten? Tuurlijk… En van wie dan wel?

Worm: *(kauwt op blaadje)* Sorry, even wachten…. Het is niet netjes om met volle mond te

praten*.* Dat heb ik ook van mijn oma geleerd. *Yummie, yummie.*

Zo… leeg. Wat was je vraag ook alweer?

Jona: Ik vroeg van wie je die opdracht had gekregen?

Worm: O ja…dat was het.Ik kreeg de opdracht van de Here God.

Hij heeft me naar deze boom gestuurd. De boom moest helemaal leeg.

Dus doe ik dat. Ik moet zeggen dat de blaadjes goed smaken.

Yummie, yummie…

Jona: Dat kun je niet maken! Het is mijn boom! Ga weg!

Worm: Luister meneer de profeet. Ik doe gewoon wat de Here God van me vraagt.

Dat doe ik altijd. Jullie profeten doen dat toch ook?

Yummie, yummie … *(eet weer blaadjes)*

Jona: Ehm… ja… meestal wel ja… Maar daar gaat het nu niet om. Dit is MIJN boom.

Worm: Nee, dat is hij niet. Het is Gods boom. En als God wil dat ik hem opeet,

dan eet ik hem op. Jij hebt de boom niet gemaakt. Punt uit. *(Eet verder.)*

Jona: O nee… *(kreunt).* De boom was zo mooi. En kijk nu eens.

Hij is helemaal kaal. Je hebt hem vernield. Zo gaat hij dood. DAAR GAAT MIJN SCHADUW

Worm: Nou, het is maar een boom hoor.

Ik heb gehoord dat jij hoopte dat God de stad Nineve zou verwoesten.

Weet je wel hoeveel mensen daarin wonen?

Jona: 20.000 ofzo

Worm: Dus jij vindt het wel erg als deze boom dood gaat en je vindt het niet erg

als er 20.000 mensen doodgaan?

Jona: De mensen in Nineve zijn slecht. Ze hebben heeeeeeeeeel veel verkeerde

dingen gedaan.

Worm: …gedaan ja…Maar ik heb gehoord dat de mensen in Nineve spijt

hadden van hun fouten. Ze hebben allemaal vergeving aan God gevraagd en zijn

weer goed gaan leven. Waarom zou God de stad dan nog verwoesten?

Die mensen zijn echt wel belangrijker dan die plant van jou hoor.

Nou ik ga weer… Mijn werk zit erop. Fijne dag verder.

*(Gaat mopperend af. ).* Die profeten van tegenwoordig… ze zouden zelf wat beter

naar God moeten luisteren…

Jona: O nee…wat ben ik erg zeg.

Die worm heeft natuurlijk helemaal gelijk.

God vergaf mij OOK toen ik in de buik van de vis zat.

Hij gaf me een nieuwe kans.

De mensen in Nineve hadden ook spijt.

Hij geeft hen natuurlijk ook een nieuwe kans.

God wil helemaal niet dat het slecht met ons afloopt.

Als wij spijt hebben van iets, wil Hij ons altijd vergeven.

Zoveel houdt Hij van ons. *(Jona kijkt naar de hemel.) – VOUWT ZIJN HANDEN*

O Here God, wilt U me alstublieft nog een keer vergeven.

Ik zal mijn leven beteren.

Voortaan zal ik de mensen vertellen van uw grote liefde.

Als wij spijt hebben van onze fouten, wilt U ons altijd vergeven.

Niet één keer, niet twee keer… maar wel 7 x 70 keer!

Hé wacht eens.

Volgens mij is daar ook een liedje van… eens even denken.

Ja, ik weet het alweer… *(Gaat zingend af…*

*Tot 7 x 70 maal, vergeef ik een ander zijn schuld…)*

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | |
|  | |
|  | |