**Dan: de rechter berecht**

preek over Genesis 49,16-18

Bijbellezing: Rechters 17 & 18

Bedum, 1 februari 2015; Hoogkerk, 19 april 2015; Lemelerveld, 10 mei 2015

Ds. Marten de Vries

Gemeente van Jezus Christus onze Heer,

Mijn broeders en mijn zusters,

*‘Dan’ past goed bij ‘Dan’*

Sommige mensen hebben passende namen. Of juist niet. Zo was er in de vorige eeuw een aannemer die Rothuizen heette. Z’n zoon Evert Jan werd architect en ontwierp verschillende kerken. Kennelijk meende hij betrouwvaarder over te komen wanneer hij zijn naam veranderde in Rotshuizen – met een ‘s’ erin. Rond Rotterdam zie je regelmatig busjes rijden van de firma Beenhakker. Die doen goede zaken met rolstoelen en tilliften. Maar ‘Dan’ past goed bij ‘Dan’. ‘Dan’ zal wel een afkorting zijn van ‘Dan-el’ – ‘rechter is God’ (zoals ‘Daníël’ betekent: ‘míjn rechter is God). Kunstmoeder Rachel zegt bij z’n geboorte: ‘God heeft mij récht gedaan’ – tegenover zus Lea namelijk. Eindelijk heeft ook zij – hoe dan ook – een kind. Vandaar: ‘Dan’. Op zijn sterfbed komt Jakob terug op de betekenis van Dans naam en hij orakelt: “Dan, hij handhaaft het récht van zijn stam.” En dat komt uit: denk aan de Danitische rechter Simson.[[1]](#footnote-1)

*Dan valt buiten de boot*

Met de stam Dan is iets ernstigs aan de hand. Hij valt buiten de boot. De namen van Jakobs zoons zingen door tot in het laatste Bijbelboek. Slechts Dan ontbreekt dan.[[2]](#footnote-2) In Openbaring 7 gaat het over de honderdvierenveertigduizend mensen die voorzien zijn van Gods teken en zegel. Het zijn er uit elke stam van Israël twaalfduizend. Rachels oudste eigen kind krijgt een dubbel deel: Manasse wordt apart geteld. Dan mist.[[3]](#footnote-3) Hij heeft het volste récht om te horen bij Gods gezin. Hij kán een goede rechter zijn. Maar als hij zelf niet deugen wil wordt hij tenslotte bérecht. Voor ouders is het groot hartzeer wanneer ze hun kinderen doodlopende wegen zien bewandelen. Op den duur kun je dan nog maar één ding voor je kinderen doen. Dat is bidden. Precies zoals vader Jakob doet. Tussen alle zegenspreuken door zegt hij precies na Dan: “Op uw hulp hoop ik, HEER!”

Deze zesde preek over Jakobs zoon heeft als titel:

**Dan: de rechter berecht**

De preek bestaat voor de rest uit drie gedeelten:

1. Dan heeft het volste recht – over vers 16

2. Dan kan goed richten – over vers 17

3. Dan houdt geen stand in Gods gericht – over vers 18

**Dan heeft het volste recht**

*Ook dan krijgt Jakobs zegen mee*

Denk niet dat Dan bij voorbaat kansloos is. Of op z’n minst direct op achterstand staat. Eerst worden vier echte kinderen van Lea geboren. (Alle zes is Jakob hen al bij langs gegaan.) Dan komt Dan ter wereld. Een zoon voor Rachel. Maar door Jakob verwekt bij haar slavin Bilha die als Jakobs ‘bijvrouw’ hem en Naftali voor haar meesteres ter wereld brengt. Dan, Jakobs oudste ‘onechte’ kind. Nee, je kunt niet zeggen dat voor Jakob al z’n kinderen even lief zijn: hij laat duidelijke voorkeur blijken voor de kinderen die Rachel zelf gebaard heeft. Denk maar aan de jas van Jozef.[[4]](#footnote-4) Maar dat wil niet zeggen dat hij niet alle twaalf een voor een als eigen jongens heeft geaccepteerd. Dat Dans moeder niet z’n wettige vrouw is speelt voor hem geen rol. Ook Dan krijgt Jakobs zegen mee. Hij komt zelfs eerder aan de beurt dan Jozef en Benjamin.

*God kent geen ‘onechte’ kinderen*

Voor God geldt nog minder dat Dan er altijd al wat buiten stond. Dan is binnen het verbond geboren. Dan hoort er dan ook helemaal bij. Dan krijgt door Jozua levensruimte toegewezen.[[5]](#footnote-5) Een stukje ten zuidoosten van wat vandaag Tel Aviv heet. En – profeteert Jakob: “Hij handhaaft het recht van zijn stam als elk van de stammen van Israël.” In andere vertalingen lees je ‘volk’ in plaats van ‘stam’. De rechter uit de stam die naar zijn stamvader ‘rechter is God’ heet zal van betekenis zijn voor Gods complete volk. Simsons biografie eindigt zo: “Twintig jaar lang had hij Israël geleid.”[[6]](#footnote-6) God kent echt geen onechte kinderen. We zijn weliswaar allemaal zogezegd door God de Vader geadopteerd. Ter wille van zijn ‘eeuwige en natuurlijke zoon’, Jezus Christus.[[7]](#footnote-7) Maar onder degenen die gedoopt zijn bevinden zich geen van elkaar te onderscheiden echte - en stiefkinderen. Christus’ gemeente kent geen ondergeschoven kinderen.

*‘Aan mij zag het niet liggen’*

Paulus schrijft: “Niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël.”[[8]](#footnote-8) Vervolgens komt hij – met verwijzing naar Maleachi[[9]](#footnote-9) – te spreken over Jakob en Esau.[[10]](#footnote-10) Het is geen automatisme. Zo van: je bent gedoopt en dan komt het vanzelf goed met je. Terwijl je anderzijds geen serieuze kans hebt wanneer je niet met het geloof bent opgevoed. Wat ‘niet mijn volk’ was kan ‘in Isrel ingelijfd’[[11]](#footnote-11) worden – zo past de apostel Hosea’s profetie toe.[[12]](#footnote-12) Maar jij die gedoopt bent moet ook ‘ja’ zeggen tegen God. Misschien heb je wel eens het idee dat je tweederangs kerklid bent. Of geven anderen jou dat gevoel. Maar God zegt: jij hebt het volste recht om mijn kind te zijn. Ik geef jou je plek. En mocht je uiteindelijk Mij de rug toekeren, zeg dan nooit dat het aan Mij lag. Ik meen het goed met iedereen die het teken en zegel van mijn liefde heeft ontvangen.

**Dan kan goed richten**

*Klein maar giftig*

Juda is Jakobs machtige leeuw, Issachar zijn sterke ezel, Dan is een slang. Nu bestaan er slangen in duizenden soorten en heel verschillende maten. Een paar jaar geleden zag ik hen regelmatig in Diergaarde Blijdorp, nu bewonder ik hen thuis op de bank bij Nat Geo Wild. In Nederland heb je adders en ringslangen. Maar verder zijn er pythons, ratel- en wurgslangen, cobra’s en boa’s. Jakob moet aan de cerastes cornutus, ofwel de hoornslang hebben gedacht. Dat is een vrij klein beest, maximaal zo’n vijfentachtig centimeter lang, vrouwtje langer dan het mannetje. Gekenmerkt door twee uitstulpseltjes boven de ogen die aan hoorntjes doen denken. Zandkleurig waardoor hij in het zand bijna onzichtbaar is. Snel en zeer giftig. Hij kan ineens een paard aanvallen en verlammen. “Dan, hij is een slang op de weg, een adder op het pad; hij bijt het paard in de hielen, de berijder komt ten val.”

*De betere Daniet is Simson*

Dan hoefde niet bang te zijn dat hij het voor hem bestemde stuk grond niet in bezit zou kunnen krijgen. Ondanks hun paarden en strijdwagens zouden de Amorieten en de Filistijnen die hun nieuwe buren zouden worden Dan niet de baas hoeven zijn. Maar de Amorieten joegen de Danieten het gebergte in en breidden hun gebied zelfs uit.[[13]](#footnote-13) Het was niet nodig geweest. Als Dan had gebouwd op God, ‘zijn schild en zijn verlosser’ en ‘niet eenzaam op de vijand aan gegaan’ was,[[14]](#footnote-14) had hij zich in de laagvlakte kunnen vestigen. De betere Daniet is Simson. Als de Geest van de Heer in hem vaart, verscheurt hij een leeuw als was het een bokje,[[15]](#footnote-15) glijden sterke nieuwe touwen van z’n polsen als doorbrandende draadjes[[16]](#footnote-16) en kan hij zingen: “Met een ezelskaak heb ik hun botten gekraakt. Met een ezelskaak heb ik er duizend geraakt!”[[17]](#footnote-17) Het probleem is alleen zijn grootspraak.

*De kerk heeft goede ‘richters’ nodig*

Dan kan goed richten. Ook jij mag ‘glansrijk zegevieren’.[[18]](#footnote-18) Je mag er zijn van God. Je moet wel aan de slag. Weerstand bieden aan de verleiding om met zondaars mee te doen. “Wij zijn van onszelf zó zwak, dat wij zelfs geen ogenblik kunnen standhouden.”[[19]](#footnote-19) Maar ‘door de kracht van de Heilige Geest’ hoeft niemand ‘het onderspit te delven’[[20]](#footnote-20). Wij mogen ook anderen van dienst zijn wanneer die van het rechte pad afwijken.[[21]](#footnote-21) Discipelschaptrainingen zijn nogal in. Het risico is dat het, het woord ten spijt, op jezelf gericht blijft. De kerk heeft goede ‘richters’ nodig. Die, in het bijzonder ambt of daarbuiten, anderen tot hun recht laten komen. Jakob had twaalf zoons. Allemaal verschillend. Vader kende hun sterke en zwakke kanten. Wij zijn kinderen van één Vader. Mooi. Kunnen we waar we goed in zijn niet alleen voor onszelf maar ‘tot nut en heil van de anderen gebruiken.’[[22]](#footnote-22)

**Dan houdt geen stand in Gods gericht[[23]](#footnote-23)**

*Zonde tegen het tweede gebod*

Wij lazen uit Rechters gênante verhalen. Over een poosje is Benjamin aan de beurt, dan lezen we nog verder. Wat in het bergland van Efraïm plaatsvond is een schoolvoorbeeld van zonde tegen het tweede gebod: zelf bepalen hoe jij God wilt dienen. Het houten beeld met zilverbeslag. De clandestiene priester die voor 10 sjekel zilver ’s jaars Micha in eigen *churchplant* naar de mond mocht praten. Zat de HEER mooi aan hem vast, meende hij. Maar dan komt hoofdstuk 18. Dan ging door de knieën voor de Amorieten en miste door eigen schuld eigen terrein. Nu eisen ze grond op ten koste van weerloze burgers van Laïs in het hoge noorden. Alsof Gods volk een soort ISIS was en andere mensen zomaar een kopje kleiner maken mocht. Als Jakob ‘slang’ zegt hoef je niet direct te denken aan het paradijsserpent. Maar de hoornadder wordt hier wel een verraderlijk vals beest.

*In Dan vallen de eerste klappen*

Het kan nog erger. Dat gebeurt als de Danieten bovendien de illegale heiligdommen van Micha met personeel en al meetronen. Dan spant God voor zijn kar. De rechter neemt zich het recht voor om land in bezit te nemen dat hem niet was toebedeeld. En hij speelt alsof het God zelf is die hem recht verschaft. Net als Rachel die Bilha in de strijd wierp om kinderen te krijgen. En bij de geboorte van Dan durfde zeggen: “Gód heeft mij recht gedaan.” De Leviet wordt te werk gesteld en z’n identiteit wordt onthuld. Schokkend: hij is niemand minder dan Mozes’ kleinzoon Jonatan. Z’n vader is Mozes’ oudste zoon Gersom. Later wordt Dan een van beide plekken waar koning Jerobeam I een gouden stierkalf neerzet om zijn onderdanen uit Jeruzalem weg te houden.[[24]](#footnote-24) En de rechter wordt berecht. De bevolking wordt weggevoerd. In het verre Dan vallen straks de eerste klappen.[[25]](#footnote-25)

*‘Gebed voor mijn kinderen’*

“Het eerlijk oordeel zal Dan niet verdragen.” Jakob ziet z’n eigen fouten terug bij z’n kinderen. ‘Het derde en het vierde geslacht’. Hij had het goede voorbeeld niet gegeven. Kon niet op God wachten. Door list en bedrog had hij z’n erfenis veilig willen stellen. De stokoude aartsvader kan z’n leven niet terugdraaien. Wel z’n schuld belijden. ‘De namen van zijn kinderen in Gods handen leggen’.[[26]](#footnote-26) “Op uw hulp hoop ik, HEER!” ‘Heil’, stond er eerst. Jakob mag nu gaan liggen. Op sterven. Z’n ogen sluiten. Alles overgeven aan God. De verhoring van zijn bede was een ver achterkleinkind. Simeon had het in de armen, en loofde God: “Met eigen ogen heb ik de redding (of: ‘uw heil’)[[27]](#footnote-27) gezien.”[[28]](#footnote-28) Om Jezus’ wil blijft een Daniet ons toeroepen. Simson wordt als ‘geloofsgetuige’ genoemd in Hebreeën 11 in één adem met David en Samuël.[[29]](#footnote-29) God heeft de opvoeding van Jakob toch gezegend.

Amen

1. Rechters 13. [↑](#footnote-ref-1)
2. Niet in Ezechiël 48,2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Openbaring 7,4-8. [↑](#footnote-ref-3)
4. Genesis 37,3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Jozua 19,40-48. [↑](#footnote-ref-5)
6. Rechters 16,31. [↑](#footnote-ref-6)
7. Heidelbergse Catechismus Zondag 13.33. [↑](#footnote-ref-7)
8. Romeinen 9,6. [↑](#footnote-ref-8)
9. Maleach 1,2.3 [↑](#footnote-ref-9)
10. Romeinen 9,13. [↑](#footnote-ref-10)
11. Psalm 87:4. [↑](#footnote-ref-11)
12. Romeinen 9,24-26; Hosea 2,25. [↑](#footnote-ref-12)
13. Rechters 1,34-36. [↑](#footnote-ref-13)
14. Gezang 163:1. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rechters 14,6. [↑](#footnote-ref-15)
16. Rechters 15,13.14. [↑](#footnote-ref-16)
17. Rechters 15,16. [↑](#footnote-ref-17)
18. Romeinen 8,37. [↑](#footnote-ref-18)
19. Heidelbergse Catechismus 52.127. [↑](#footnote-ref-19)
20. Idem. [↑](#footnote-ref-20)
21. Galaten 6,1.2. [↑](#footnote-ref-21)
22. Heidelbergse Catechismus 21.55. [↑](#footnote-ref-22)
23. Naar Psalm 1:3 – Gereformeerd Kerkboek. [↑](#footnote-ref-23)
24. I Koningen 12,29; Amos 8,14. [↑](#footnote-ref-24)
25. Jeremia 4,15; 8,16. [↑](#footnote-ref-25)
26. Eerste regel van het gedicht ‘Gebed voor mijn kinderen’. [↑](#footnote-ref-26)
27. NBG-’51. [↑](#footnote-ref-27)
28. Lucas 2,30. [↑](#footnote-ref-28)
29. Hebreeën 11,32. [↑](#footnote-ref-29)