**‘Ben-Jamin’; of: ‘Ben-Oni’?**

avondmaalspreek over Genesis 49,27

Bijbellezing

* Genesis 35,16-20
* Johannes 10,11-18

Bedum, 21 juni 2015

Ds. Marten de Vries

Gemeente van Jezus Christus, mijn zusters en mijn broeders,

***Vader op z’n sterfbed***

Benjamin, de nakomer in het gezin van aartsvader Jakob. De laatste preek in een serie van elf. Over zoon nummer twaalf, door vader op zijn sterfbed gebrandmerkt als vechtersbaas. Jakob noemt man en stam[[1]](#footnote-1). Hij ziet hem al voor zich. Een wolvenkind. Verscheurend en verslindend. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat. Is daar iets mis mee? Op zich niet. Wij mogen niet ‘elkaar aanvliegen’, zegt Paulus.[[2]](#footnote-2) Maar strijd moet absoluut geleverd worden. In het Oude Testament is sprake van ‘oorlogen van de HEER’.[[3]](#footnote-3) In het Nieuwe van ‘strijd van het geloof’.[[4]](#footnote-4) Arabische christenen lezen hier zelfs ‘jihâd’.[[5]](#footnote-5)

***Moeder in het kraambed***

Benjamin, bij moeders dood in het kraambed als ongelukskind bestempeld. Eerst kon Rachel, Jakobs lievelingsvrouw, geen kinderen krijgen. Wat was ze jaloers op Lea, haar zus. “‘Geef mij kinderen,’ zei ze tegen Jakob, ‘anders ga ik dood!’”[[6]](#footnote-6) Ze kreeg een kind: Jozef. Kinderén: Jozef en Benjamin. En terwijl ze leven schónk, liét ze het leven. ‘Ben-Oni’, ‘zoon van mijn óngeluk’, moest de baby heten. Niks ervan, zei vader: ‘Ben-Jamin’: ‘zoon van de rechterhand’. Oftewel: ‘gelúkskind’.

***Van stuk ongeluk tot geluksbrenger***

De jongen moest een Ben-Jamín zijn. Zoals de oudtestamentische Benjaminiet Saul,[[7]](#footnote-7) de zoon van Kis, in het begin.[[8]](#footnote-8) Of zoals de nieuwtestamentische Benjaminiet Saul van Tarsus[[9]](#footnote-9), naderhand. [[10]](#footnote-10) Een vechter voor Gods kerk en koninkrijk. Hij moest geen stuk ongeluk worden, zoals koning Saul later.[[11]](#footnote-11) Of Saul de Farizeeër aanvankelijk, toen hij de volgelingen van Jezus met de dood bedreigde.[[12]](#footnote-12) Saulus werd Paulus.[[13]](#footnote-13) Ben-Oni zou de naam die hij van vader had gekregen eer aandoen.

Boven de preek staat als titel:

**‘Ben-Jamin’; of: ‘Ben-Oni’?**

Eerst gaat het een minuut of vijf over Ben-Oni.

Vervolgens nog een aantal woorden over ‘Ben-Jamin’.

**Ben-Oni**

***Wolfsaard als gave van de Geest***

Jakobs jongste is bepaald geen slap papventje. Hij laat zich niet op de kop zitten. Weet goed van zich af te bijten. Zo is het ook met Benjamin als volksstam. We zongen enkele malen psalm 68:10. Van Jakobs zoons wordt Benjamin eerst genoemd: “Daar komt de stam van Benjamin, als jongste van het groot gezin, hij gaat aan ’t hoofd der scharen.” Nu klinkt ‘wolf’ in de Bijbel meestal negatief. Ezechiël: “De leiders in de stad waren als wolven die hun prooi verscheuren. Zo joegen hun eigen gewin na.”[[14]](#footnote-14) Bekender is de Jezus’ uitspraak: “Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.”[[15]](#footnote-15) Maar je mag de wolfsaard van Benjamin ook best als Geestesgave zien. Jakob geeft Benjamin immers z’n zégen. De Bijbelse Geschiedenis heeft duidelijk gemaakt dat de Benjaminieten ‘de wapens van God’[[16]](#footnote-16) uitstekend wisten te hanteren. Wolven van kerels waren het![[17]](#footnote-17)

***Stuk verdriet van de familie***

Een Latijns gezegde luidt ‘homo homini lupus’: ‘de mens is voor zijn medemens een wolf’. Helaas gold dat meermalen voor Benjamin. Agressief beet hij om zich heen. Hij werd het stuk verdriet van de familie. Denk niet alleen aan koning Saul. Zoon Isboset was ook een grimmige wolf. Met zijn tegenregering stond hij garant voor jarenlange strijd tussen de families van David en Saul.[[18]](#footnote-18) Toen David op de vlucht was voor zijn zoon Absolom werd hij vervloekt en bestookt door Simi, veelbetekenend met ‘deze afstammeling van Benjamin’ aangeduid.[[19]](#footnote-19) Andere Benjaminieten kozen overigens tégen Saul en vóór David.[[20]](#footnote-20). Maar het ergste gebeurde vóór de koningentijd. Toen “Iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was.”[[21]](#footnote-21) Het is een verschrikkelijk verhaal, dat we nu maar niet gelezen hebben. Het staat in Rechters 19-21. Na een groepsverkrachting door Benjaminieten ontstond een broederstrijd die duizenden doden maar bijna het einde van Benjamin betekende.

***Energiemisbruik heeft geen toekomst***

Saul stort zich in zijn zwaard want hij wil niet door een Filistijn gedood worden.[[22]](#footnote-22) Isboset wordt in z’n slaap onthoofd.[[23]](#footnote-23) Salomo straft Simi en laat hem doden door Benaja.[[24]](#footnote-24) Er is geen toekomst voor leiders en leden van de kerk die hun krachten misbruiken. Vechten moet. In het avondmaalsformulier van vorige keer staat: “We willen tegen ons ongeloof stríjden.” Bij de doop horen we vaak: “Dan zal hij dapper stríjden tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk.” Paulus waarschuwt de ouderlingen van Efeze tegen ‘woeste wolven’ die ‘de kudde niet ontzien’.[[25]](#footnote-25) De tegenstander van Gods Gezalfde krijgt zomaar vat op de schapen van ‘de goede herder’. Wij zijn een avondmaalsgemeenschap. Gelukkig heb ik in Bedum nog niet meegemaakt dat we elkaar Gods tent uitvochten om gebouwen en liturgie. Jebus viel binnen het territorium van Benjamin.[[26]](#footnote-26) We hebben wel iets beters te doen voor de ‘vrede voor Jeruzalem’.[[27]](#footnote-27)

**Ben-Jamin**

***Echte Ben-Jamin-ieten***

Toen Rachel stierf had Jakob, behalve Jozef, tenminste Benjamin nog om naar te lachen. Na Jozefs verdwijning was Benjamin voor Jakob nog méér ‘zoon van zijn rechterhand’. Maar er waren ook áfstammelingen die geen Ben-Oni’s maar echte Ben-Jamin-ieten waren. Terwijl z’n dienaars dachten dat ie op de wc zat, stak de linkshandige Benjaminiet Ehud de Moabitische koning Eglon die Israël onderdrukte in z’n vette pens zodat hij stierf. [[28]](#footnote-28) “Benjamin, een verscheurende wolf.” Ik denk aan Sauls zoon Jonatan. Met ware doodsverachting beklom hij met z’n wapendrager een helling bij de bergpas van Michmas en velde twintig Filistijnen neer.[[29]](#footnote-29) “Hij verslindt zijn prooi.” Hij redde David uit de klauwen van z’n eigen vader.[[30]](#footnote-30) Dan hebben we nog Mordechai uit de stam Benjamin[[31]](#footnote-31), de pleegvader van het mooie meisje Hadassa, beter bekend als Ester.[[32]](#footnote-32) Hij ontroofde de ‘Jodenhater’[[33]](#footnote-33) Haman zijn buit en wist zijn volk van een wisse holocaust te redden.[[34]](#footnote-34)

***Dé Benjamin van de familie***

Jezus Christus kwam op aarde en werd een ‘Ben-Oni’: ‘een man die het lijden kende’.[[35]](#footnote-35) Als baby werd Hij al bedreigd door de paranoïde koning Herodes.[[36]](#footnote-36) Maar Rachel hoeft niet meer te huilen om haar kinderen.[[37]](#footnote-37) Precies in Benjamin begon de victorie. Op Golgota liet Jezus het leven om het aan anderen te schenken. Hij werd op die manier dé ‘Ben-Jamin’ van de familie. ‘Een “gelukskind’ is ons geboren’: ‘Goddelijke held’, ‘Vredevorst’.[[38]](#footnote-38) “Met machtigen zal Hij delen in de buit”, zei Jesaja ook, “Omdat Hij zijn leven prijsgaf aan de dood.”[[39]](#footnote-39) De beste herder gaf zijn leven voor de schapen.

***Benjamin? Jezus!***

Toen Mozes de stammen zegende, zei hij over Benjamin: “De HEER laat zijn lieveling bij Zich schuilen. Zijn kind omarmt hem van vroeg tot laat, het nestelt zich veilig op zijn rug.”[[40]](#footnote-40) Zijn afstamming mocht Paulus gestolen worden als hij maar bij Jezus mocht horen. Hij schreef aan Filippi: “Ik behoor tot de stam Benjamin. Omwille van Jezus heb ik alles als afval weggegooid. Ik wil de kracht van Christus’ opstanding ervaren.”[[41]](#footnote-41) “Volg mij na, zoals ik Christus navolg,” roept hij.[[42]](#footnote-42) Brood en wijn binden je aan Jezus. Je bent een geluksvogel als anderen door jou op zijn spoor komen.

Amen

1. Genesis 49,28. [↑](#footnote-ref-1)
2. Galaten 5,15. [↑](#footnote-ref-2)
3. Numeri 21,14; I Samuël 18,17; 25,28 (NBV: ‘voor de HEER ten strijde strekken’). [↑](#footnote-ref-3)
4. I Timoteüs 6,12. [↑](#footnote-ref-4)
5. .‘جَاهِدْ جِهَادَ الإِيمَانِ الْحَسَن’ [↑](#footnote-ref-5)
6. Genesis 30,1. [↑](#footnote-ref-6)
7. Handelingen 13,21. [↑](#footnote-ref-7)
8. I Samuël 9,1-11,13. [↑](#footnote-ref-8)
9. Romeinen 11,1; Filippenzen 3,5. [↑](#footnote-ref-9)
10. Handelingen 9,1-31. [↑](#footnote-ref-10)
11. I Samuël 13 en volgende. [↑](#footnote-ref-11)
12. Handelingen 9,1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Handelingen 13,9. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ezechiël 22,27. [↑](#footnote-ref-14)
15. Matteüs 7,15. [↑](#footnote-ref-15)
16. Efeziërs 6,13. [↑](#footnote-ref-16)
17. I Kronieken 8,40; II Kronieken 17,17 [↑](#footnote-ref-17)
18. II Samuël 2,8-3,1. [↑](#footnote-ref-18)
19. II Samuël 16,5-13. [↑](#footnote-ref-19)
20. I Kronieken 12,1-8, 17-19. [↑](#footnote-ref-20)
21. Rechters 21,25. [↑](#footnote-ref-21)
22. I Samuël 21,1-6. [↑](#footnote-ref-22)
23. II Samuël 4,5,7. [↑](#footnote-ref-23)
24. I Koningen 2,44-46. [↑](#footnote-ref-24)
25. Handelingen 20,29. [↑](#footnote-ref-25)
26. Jozua 18,20-28. [↑](#footnote-ref-26)
27. Psalm 122:3. [↑](#footnote-ref-27)
28. Rechters 3,12-25. [↑](#footnote-ref-28)
29. I Samuël 13,23-14,15. [↑](#footnote-ref-29)
30. I Samuël 20. [↑](#footnote-ref-30)
31. Ester 2,5. [↑](#footnote-ref-31)
32. Ester 2,7. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ester 3,10; 8,1; 9,10.24, NBG-’51. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ester – hele boek. [↑](#footnote-ref-34)
35. Jesaja 53,3. [↑](#footnote-ref-35)
36. Matteüs 2. [↑](#footnote-ref-36)
37. Naar Genesis 35,18; Jeremia 31,15-15; Matteüs 2,16-18. [↑](#footnote-ref-37)
38. Naar Jesaja 9,5. [↑](#footnote-ref-38)
39. Jesaja 53,12. [↑](#footnote-ref-39)
40. Deuteronomium 33,12. [↑](#footnote-ref-40)
41. Filippenzen 3,5-10. [↑](#footnote-ref-41)
42. I Korintiërs 11,1. [↑](#footnote-ref-42)