**ASER MAG VAN GELUK SPREKEN**

preek over Genesis 49,20

gehouden op biddag 2015

**Bijbellezing:** Deuteronomium 8

Bedum, 11 maart 2015

Ds. Marten de Vries

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus,

Mijn broeders en zusters,

***‘Wat ben ik nu gelukkig’, zei ze***

Wat maakt mensen gelukkig? Lea vond dat ze geluk had bij Asers geboorte. Eerst had zíj vier kinderen gekregen. Toen kwamen er twee voor Jakobs lievelingsvrouw Jakob, Lea’s zusje Rachel. Die kreeg hen via háár slavin Bilha. Vervolgens wierp Lea háár slavin Zilpa in de concurrentiestrijd. Die schonk achtereenvolgens het leven aan Gad en aan Aser. “Het geluk is met mij”, sprak Lea bij de geboorte van Gad. ‘Gad’ betekent ‘geluk’. Dat je overkomt. “Wat ben ik nu gelukkig”, zei ze toen Aser er was. ‘Gelukkig’ betekent Aser. ‘Welzalig’ of ‘welgelukzalig’, zo werd dit woord vroeger in het Nederlands weergegeven. Lea zei erbij: “Alle vrouwen zullen mij gelukkig prijzen.”[[1]](#footnote-1) ‘De jongedochters’ stond er eerst. De bruidsmeisjes van haar trouwdag mogen haar nog wel eens feliciteren.

***Néém van wat je wordt gegéven***

Gelukkig lag Lea weer vóór. Vier eigen kinderen. Plus evenveel als Rachel op oneigenlijke manier via een draagmoeder. Voor Lea was geluk dat ze méér had dan de ander. Verder had ze bevestiging van anderen nodig: ‘Jíj hebt het goed voor elkaar, meid!’ Dat was moeder Léa. Op zijn sterfbed spreekt vader Jákob opnieuw van geluk als Aser aan de beurt is. ‘Aser, jij mazzelaar, bofkont, geluksvogel’. “Aser, rijk aan de fijnste spijzen, voedsel voor koningen brengt hij voort.” Aser zou met zijn neus in de roomboter vallen. Elke dag drie maaltijden. Hij kon het ervan némen. Mits… hij zich ervan bewust bleef dat het hem eerst gegéven was; door God. En… hij ‘niet van brood alleen zou leven’; maar van het woord van God.

**ASER VAN MAG GELUK SPREKEN,**

heb ik boven de preek gezet.

De preek heeft verder twee gedeelten:

Je brood is genadebrood

Brood is niet alles

**JE BROOD IS GENADEBROOD**

***Hij kon z’n geluk en z’n eten niet op***

“Aser, rijk aan de fijnste spijzen.” Het Hebreeuwse woord wordt doorgaans met ‘brood’ vertaald. (Het is ‘lechem’, dat ook zit in ‘Bet-lehem’ – ‘huis van brood’.) ‘Aser’, zegt z’n vader, jij zult geen droog brood eten, m’n jongen. Jij mag genieten van een goed belegde boterham.’ Als Mozes afscheid neemt doet hij er nog een schepje bovenop: “Gezegend is Aser, nog meer dan zijn broeders. Hij zal waden door de olijfolie.”[[2]](#footnote-2) Aser zal z’n geluk en eten niet eens op kunnen. Aan het overschot kan hij verdienen. Wat God voor de intocht aan het hele volk belooft, wordt speciaal Aser toegezegd.

***Gouden kluiten, herenboerderijen en toegankelijke havens***

Niet alleen is de kwántiteit voldoende, de kwáliteit van Asers voedsel is eveneens prima. “Voedsel voor koningen brengt hij voort.” ‘Lekkernijen’ stond in de oude vertaling; het woord is aan ‘Eden’ verwant. Paradijselijke maaltijden worden Zilpa’s zoon Aser voorgeschoteld. Hij zal geen rotzooi hoeven verkopen, hij zal – bij wijze van spreken – hofleverancier kunnen worden. Het hele beloofde land lijkt goed. Maar gelukskind Aser mag van dubbel geluk spreken. Aser komt terecht in het uiterste noorden des lands. Een provincie met kostbare grondstoffen en gouden kluiten. Met grote herenboerderijen én toegankelijke zeehavens. Tussen Karmel en Tyrus zal hij in weelde baden.

***Vergeet nooit de oorsprong van alle goeds***

Aser was bij voorbaat te feliciteren. Maar wat voor heel Israël gold, was zeker van toepassing voor Aser. Deuteronomium 8: “Zou u bij uzelf denken: Al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven!? Nee, u moet beseffen dat het de HEER, uw God, is die u in staat stelt om die welvaart te verwerven, omdat Hij zich wil houden aan wat Hij voorouders heeft beloofd.”[[3]](#footnote-3) Misschien deed je een stapje terug. Maar wie je ook bent, vergeleken bij de meeste wereldburgers heb je veel geluk gehad. Vergeet nooit wie de oorsprong van alle goeds is: Vader in de hemel.[[4]](#footnote-4)

***Niet je zelfverdiende geld maar Christus’ kostbaar bloed***

Van alles wat je bezit en opeet geldt: je hebt er geen recht op. Hoe hard je er ook werkte, je hebt het niet verdiend. Ook niet door je baan met veel verantwoordelijkheid. Of vanwege je jarenlange studie. De HEER zegt: ‘Wie gaf jou verstand om een opleiding te kunnen volgen? Aan wie heb jij je gezondheid te danken waardoor je alle uren kon maken? Waarom heb jij meer recht op een welvarend land in Noordwest-Europa dan een Afrikaan? Al je brood is genadebrood. Daarvoor is niet betaald met jouw zelf verdiende geld maar met het ‘kostbaar bloed’ van Christus.[[5]](#footnote-5)

***Het is je van harte gegund: nooit meer honger***

Geluk is niet dat je meer hebt dan een ander. Meer kinderen dan je zus of een mooiere auto dan je buurman. Geluk is niet als anderen je bewonderen omdat jij het zo goed hebt gedaan. ‘Welgelukzalig’ ben je wanneer je gevoed wordt met ‘het levende brood, dat van de hemel kwam’[[6]](#footnote-6) in de persoon van Jezus Christus. Dan heb je dubbel geluk. Niet alleen weet je dat wat bij jou op tafel staat je van harte gegund is door je hemelse Vader. Bovendien weet je dat je broodwinning levenslang verzekerd is. ‘Nooit meer honger, nooit meer dorst’, sprak Jezus.[[7]](#footnote-7)

***Bidden en danken voor het eten***

Aser werd materíële overvloed in het vooruitzicht gesteld. Maar omdat die van Jakobs God afkomstig was, was het tevens gééstelijke rijkdom. Je boterham met kaas van vanmiddag is van dezelfde God afkomstig als het avondmaalsbrood van volgende week zondag. Geniet gerust van alles wat God geeft om van te genieten uit genade om Jezus’ wil. Als je maar ‘onder dank aanneemt’ wat God geschapen heeft.[[8]](#footnote-8) Het is een goede gewoonte om te bidden voor het eten. De Heer Jezus heeft het ons zelf ook voorgedaan. Voordat Hij het wonderbaarlijk vermenigvuldigde brood aan de mensen uitdeelde, sprak Hij een dankgebed uit.[[9]](#footnote-9)

***Bidden dat je van genade blijft leven***

Wij bidden of God ons weer te eten wil geven: ‘het dagelijks brood dat wij nodig hebben’.[[10]](#footnote-10) We bidden om werk om rond te kunnen komen. En om genoeg voor wie niet zelf een betaalde baan heeft of van verzorging afhankelijk is. Maar we zijn hier niet om van God te claimen. Je hoeft God er ook niet mee aan te komen dat je boos bent omdat je gekort wordt op je uitkering. Laat staan dat je jaloers bent omdat je broer het beter heeft dan jij. Bid liever voor hem en jezelf dat je van Gods genade leven blijft.

**BROOD IS NIET ALLES**

***Geven gelukkiger dan krijgen***

Aser mocht van geluk spreken. Maar geld en goed heb je nooit puur voor jezelf. Evenmin het geluk dat je Jezus kent. De gever wil dat je anderen erin laat delen. Waarvan je zelf niet minder wordt. Jezus zei eens: “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.”[[11]](#footnote-11) Lea verbeeldde zich dat jonge vrouwen haar gelukkig zouden prijzen om haar zesde kind. Jakob profeteerde van het geluk van Aser die zijn koninklijke delicatessen aan ánderen zou leveren. Mozes zei er nog bij: “Moge Aser bij alle broers geliefd zijn.” Niet omdat hij zoveel voor zichzélf had maar omdat hij de rest liet méégenieten.

***Mijn geld is van de Heer***

Een aantal jaren geleden huurde ik van Peter, een Engelsman, een kamer in Amman. Naast mij woonde Sebastian, een Duitser. Ik stelde eens voor om met z’n drieën uit eten te gaan. In het restaurant vroeg ik Sebastian of we de rekening met z’n beiden zouden voldoen. Hij protesteerde: het was mijn idee geweest dus ik moest dokken; zo waren ze dat in Duitsland gewend. Peter zei: ‘Ik betaal wel, het is toch niet van mijn eigen geld. ‘Van wie is het dan?’, vroeg Sebastian. ‘Mijn geld is van de Heer’, zei hij. ‘Om op een goeie manier te gebruiken.’

***Recht op een nieuwe keuken?***

Onder het Oude Testament werden ‘de tienden’ geheven als vaste vrijwillige kerkelijk bijdrage.[[12]](#footnote-12) Gereformeerd zijn kost wat: tijd maar ook geld. Aser moest vroeger niet menen dat hij zich met zijn ‘fijnste spijzen’ en zijn olie, ijzer en koper[[13]](#footnote-13) hetzelfde permitteren kon als zijn buren in Tyrus en Sidon. En vandaag heb jij niet vanzelfsprekend recht op dezelfde buitenlandse vakantie en een even mooie nieuwe keuken als de mensen aan de overkant. Laat staan dat jij broeders en zusters nodeloos mag laat opdraaien voor de kosten die we samen maken of binnen het kerkverband, waarvan wijzelf ook profiteren, verschuldigd zijn.

***Patatje oorlog? Een vet hart!***

“Aser, zijn spijze zal vet zijn” – staat er letterlijk. Nee, hij wordt niet opgescheept met een patatje oorlog – vetlekker maar o zo ongezond. Het is een juist een aanduiding voor kwaliteitsvoedsel. Maar Asers benen konden zijn weelde niet dragen: na verloop van tijd werd zijn hárt ‘vet’ – afgestompt, ontoegankelijk voor God en zijn naaste.[[14]](#footnote-14) “Aser verdreef de inwoners van Akko niet”, lezen we in Rechters 1. “De Aserieten woonden onder de Kanaänieten.”[[15]](#footnote-15) Hij kreeg ongezonde voeding en Barak kon hem niet voor de strijd tegen Jabin en Sisera mobiliseren: “Aser bleef aan zee en verliet zijn havens niet,” even verderop.[[16]](#footnote-16)

***Het liet uit op hongersnood***

Er waren ook andere momenten. Toen Gideon verzamelen blies kwamen, behalve Zebulonieten en Naftalieten, ook Aserieten in actie.[[17]](#footnote-17) Enkele Aserieten gaven gehoor gaven aan de oproep van koning Hizkia om eindelijk weer Pesach in Jeruzalem te vieren.[[18]](#footnote-18) Maar in het algemeen had Aser zijn eígen huis hoger dan dat van Gód. Belegde liever in zichzelf dan in de broederschap. Hij was van het type dat z’n huis zó duurt koopt dat er naast rente en aflossing geen geld meer is voor kerk en zending. Het liep uit op hongersnood: de weduwe van Sarefat[[19]](#footnote-19) woonde net buiten het territorium van Aser.

***De oude vrouw uit Aser***

Bij het begin van het Nieuwe Testament treffen we ineens een oude vrouw uit Aser aan. Jozef en Maria zijn met hun kind in de tempel gegaan en dan verschijnt daar de vierentachtigjarige weduwe Hanna. Ze heeft haar geluk niet gevonden in een stukje paradijs op aarde maar gezocht in Gods huis. Zij weet wat: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God”[[20]](#footnote-20) betekent. Ze ziet het schamele ventje, sluit zich bij Simeon aan, brengt God hulde en vertelt iedereen die het wil horen over wat ze van Jezus verwacht.[[21]](#footnote-21)

***‘Fijne spijzen’ aan het avondmaal***

Wij bidden om levensonderhoud. Eten zonder meer verzadigt niet. De ‘fijne spijzen’ aan de avondmaalstafel brengen meer geluk dan een zesgangendiner in een vijfsterrenrestaurant. Jézus zegt: jij mag er zijn. Vroeger sprak Hij: “Mijn voedsel is: de wil doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn werk voltooien.”[[22]](#footnote-22) Wie bidt dat God hem in staat stelt medewerker te worden van de koninklijke voedselbank, leeft als een vorst. “Geef ons heden ons dagelijks brood.” ‘Zorg voor een baan, Heer.’ ‘Zegen mijn studie.’ ‘Waak over mijn pensioen.’ ‘Want ik wil U en uw kerk, de hele wereld wel van dienst zijn.’

Amen

1. Genesis 30,9-13. [↑](#footnote-ref-1)
2. Deuteronomium 33,24. [↑](#footnote-ref-2)
3. Deuteronomium 8,17.18. [↑](#footnote-ref-3)
4. Heidelbergse Catechismus 50.125, over de vierde bede: ‘Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben’, Matteüs 6,11. [↑](#footnote-ref-4)
5. I Petrus 1,19. [↑](#footnote-ref-5)
6. Johannes 6,51. [↑](#footnote-ref-6)
7. Johannes 6,35. [↑](#footnote-ref-7)
8. I Timoteüs 4,3.4; zie ook I Korintiërs 10,30. [↑](#footnote-ref-8)
9. Johannes 6,11. [↑](#footnote-ref-9)
10. Lucas 11,3. [↑](#footnote-ref-10)
11. Handelingen 20,35. [↑](#footnote-ref-11)
12. Numeri 18,21; Matteüs 23,23; Lucas 18,12; Hebreeën 7,5. [↑](#footnote-ref-12)
13. Deuteronomium 33,24.25. [↑](#footnote-ref-13)
14. Jesaja 6,10; Matteüs 13,15; Handelingen 28,27 NBG-’51. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rechters 1,31.32. [↑](#footnote-ref-15)
16. Rechters 5,17. [↑](#footnote-ref-16)
17. Rechters 6,35. [↑](#footnote-ref-17)
18. II Kronieken 30,10.11. [↑](#footnote-ref-18)
19. I Koningen 17. [↑](#footnote-ref-19)
20. Matteüs 4,4. [↑](#footnote-ref-20)
21. Lucas 2,36-38. [↑](#footnote-ref-21)
22. Johannes 4,34. [↑](#footnote-ref-22)