**Juda zwaait de scepter**

**(advents)preek over Genesis 49,8-12**

Bijbellezing: Genesis 38

Bedum, 21 december 2014

Ds. Marten de Vries

Gemeente van Jezus Christus, mijn broeders en zusters,

*Nog vier nachtjes slapen en dan...*

Nog vier nachtjes slapen. Dan is het Kerstfeest. Dan gaan we mooie liederen zingen. Lofliederen. ‘Eer zij God in onze dagen’, bijvoorbeeld. Dat past bij een christelijke feestdag. God loven en prijzen. Om het evangelie. Om het goede nieuws. Door God al ‘in het paradijs geopenbaard’; vervolgens ‘verkondigd door de heilige aartsvaders’; en ‘tenslotte door zijn eniggeboren Zoon vervuld.’ Zo staat het in onze catechismus, in Zondag 6.[[1]](#footnote-1) Door de aartsvaders verkondigd? Ja, onder meer door Jakob. Dat deed hij toen hij op zijn sterfbed zijn vierde zoon, Juda, zijn zegen gaf. “Juda, jou zullen je broers bejubelen,” orakelde hij.

*Jakob verkondigde het evangelie*

Dat is evangelie. Hoezo? Omdat het een adventsprofetie over Jezus is. Luister maar verder: “In Juda’s handen zal de scepter blijven.” Dat gaat over David; en alle koningen die uit Juda’s stam voortkomen. Het gaat uiteindelijk over Jezus Christus die in deze familie geboren wordt. Over Hem moet Jakob het gehad hebben toen hij zei: “Totdat hij komt die alle volken zullen dienen.” Koning Jezus stamt via David af van vader Abraham. Dat leert ook de stamboom waarmee Matteüs zijn evangeliebeschrijving begint: Abraham – Isaak – Jakob – Juda – Boas – David – Salomo; en dan gaat het door tot Jezus van Jozef en Maria.

*Was Juda dan zo’n vrome jongen?*

Met Kerst loven we God om zijn enige Zoon[[2]](#footnote-2) die als mens uit Juda geboren werd. Logisch was dat niet. Jakobs oudste zoon Ruben kwam niet in aanmerking.[[3]](#footnote-3) Hij had seks gehad met Bilha, moeder van een paar broers van hem.[[4]](#footnote-4) Simeon en Levi werden eveneens gepasseerd.[[5]](#footnote-5) In seksueel opzicht waren ze niet over de schreef gegaan. Maar hun woede om de verkrachting van zusje Dina was zo extreem dat ook zij hun rechten verspeelden.[[6]](#footnote-6) Was Juda dan zo’n vrome jongen? We weten sinds Genesis 38 beter. Een hufter! Zoals hij z’n schoondochter behandelde. Dat hij naar de hoeren ging.

*Een reine maagd en heidense hoererij*

We lazen slechts een stukje van Jezus’ genealogie. Er kwamen vijf vrouwennamen in voor. Niet alleen types als Maria, door de Roomsen zondeloos verklaard: ‘onbevlekt ontvangen’ zeggen ze dan. Maar ook Tamar – met wie schoonvader Juda incest pleegde. En Rachab – een prostituee.[[7]](#footnote-7) Batseba – dat was de buurvrouw van David met wie hij naar bed ging. [[8]](#footnote-8) Stuk voor stuk buitenkerkelijke vrouwen ook nog. Net als Ruth de Moabitische.[[9]](#footnote-9) Wat wil dat zeggen? Jezus werd niet alleen uit een reine Joodse maagd maar ook uit heidense hoererij en godgeklaagde bloedschande geboren. Uit zondaren voor zondaren. Voor jou en mij. Ere zij God!

*Juda: Deo Gloria*

“Juda, jou zullen je broeders bejubelen.” ‘Joú’, zegt z’n vader. Z’n moeder had iets anders in gedachten bij z’n geboorte. Eerst kwam ‘Ruben’: ‘het is een jongen’; zou haar man nu ook van haar gaan houden? Vervolgens ‘Simeon’: ‘gehoord’: ze voelde zich door God gehoord over haar man die niet van haar hield. ‘Levi’: ‘gehecht’: zou Jakob zich nu eindelijk ook aan haar hechten?[[10]](#footnote-10) Toen ‘Juda’: ‘Godlof’, ‘Deo gloria’. Geen hoop meer op relatieverbetering. Maar: ‘ik zal de HEER loven’.[[11]](#footnote-11) ‘De HEER’, zegt Lea. ‘Joú’, zegt Jakob. ‘Gedreven door de Geest’ sprak hij in adventstijd Gods Woord[[12]](#footnote-12). Over Jezus.

**JUDA ZWAAIT DE SCEPTER**,

heb ik als thema boven de preek gezet.

Twee stukken heeft de preek verder:

1. Grenzeloze zeggenschap; en

2. Eeuwige roem

**GRENZELOZE ZEGGENSCHAP**

*Juda: de koning van de dieren*

Hond!, konijn!, bok!, zwijn!, kip! Als gezinsleden elkaar aanspreken met dierennamen, kan dat overkomen als uitschelden. Vader Jakob doet het ook. ‘Wolf’, noemt hij Benjamin; ‘hert’, zegt hij tegen Naftali; Dan heet ‘slang’, Issachar ‘ezel’. En Juda is zijn leeuw. Maar allemaal complimenteus bedoeld. De eerste is de beste: leeuw, ‘koning van de dieren’. In ons wapen staat een gekroonde leeuw met twee leeuwen als schildhouders eromheen: symbool van koning Willem-Alexander. Zo koninklijk bedoelt Jakob het ook. En dat in Egypte, waar Jozef onderkoning is.[[13]](#footnote-13) Zijn lievelingszoon, die al op zeventienjarige leeftijd van Jakob die prachtige veelkleurige koningsjas had gekregen.[[14]](#footnote-14)

*Jezus: grenzeloze eer*

Jakob kan het nooit enkel over Juda hebben gehad. Niet alleen profeteert Jakob niet slechts over zijn zoons maar gelijk ook over de gelijknamige stammen.[[15]](#footnote-15) Wat hij tegen Juda zegt – tegen hém in de tweede persoon![[16]](#footnote-16) – gaat duidelijk over iemand die er nog niet ís maar kómen zal. ‘Hij die er recht op heeft’, ‘die alle volken zullen dienen’ – de NBV. ‘Totdat Silo komt’, stond er vroeger geheimzinnig. Beter denk ik zoals de GNB: “de volken brengen hem geschenken”[[17]](#footnote-17) (in plaats van ‘Silo’); en dan: “onderwerpen zich aan zijn wil.” Deze grenzeloze eer valt tenslotte alleen Jezus Christus ten deel.[[18]](#footnote-18)

*Juda kent zijn grenzen niet*

Juda zelf kende zijn grenzen niet. Hij gaat weg bij zijn broers. Anders dan overgrootvader Abraham vroeger[[19]](#footnote-19) verlaat hij niet de wereld maar de kerk. Hij vestigt zich tussen de Kanaänieten en verwekt een kind bij de dochter van ene Sua. Wat hij kan verwachten, z’n zoons worden ruige wereldse kerels. God laat Er, de oudste, voor straf kort na z’n huwelijk sterven. Broer Onan heeft geen zin om kinderen voor z’n broer te verwekken en gaat ook dood. Juda stuurt schoondochter Tamar naar huis terug. Ze kan stikken in haar rouwkleed. Maar zij blijft leven en Juda’s vrouw overlijdt.

*De scepter bij voorbaat uit handen*

Na de rouwtijd heeft hij zin in seks en ziet een meisje van lichte zeden. Voor een jonge geit wil ze het wel doen. Maar de hoer is lastig: ze wil een onderpand. Ze krijgt zijn individuele pronkstukken in handen: zegel, snoer en staf. Nota bene: tekens van zijn waardigheid.[[20]](#footnote-20) Hoezo “in Juda’s handen zal de scepter[[21]](#footnote-21) blijven”? Hij geeft hem al weg voor een uur platte lol. Weg koninklijke waardigheid. Bij voorbaat. Hij staat voor schut als z’n schoondochter de hoer heeft gespeeld. Compleet als blijkt dat hijzelf de hoerenloper was. “Juda, jou zullen je broers bejubelen.” Ja, ja.

*Trekjes van Jezus*

Nee, het gaat over iemand die méér is dan Juda.[[22]](#footnote-22) Juda heeft wel trekjes van zijn verre nakomeling. Hij verliest zijn gezicht en redt zo Tamars eer. En God ‘die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt maar van zijn gunst doet roemen’[[23]](#footnote-23) heiligt het foute plan van het verongelijkte meisje. Peres, haar oudste, krijgt een plek in de lijn Abraham – Jezus. Hiervóór redt Juda Jozefs leven door zijn voorstel hem te verkopen.[[24]](#footnote-24) Hierná stelt hij zich borg voor Benjamin als Egyptes onderkoning hem wil zien.[[25]](#footnote-25) En biedt zich als slaaf aan als Jozefs kelk in Benjamins graanzak zit.[[26]](#footnote-26)

*Juda neemt het voortouw*

“Juda, voor jou buigt de vijand de nek.” Van uittocht tot intocht is Juda grootste stam: rond 75.000.[[27]](#footnote-27) Juda neemt na Jozua’s dood het voortouw in de strijd tegen de Kanaänieten.[[28]](#footnote-28) De eerste rechter is Otniël uit Juda.[[29]](#footnote-29) Vóór Jakob z’n zoons zegent, legt hij Jozefs jongens Efraïm en Manasse de handen op.[[30]](#footnote-30) Maar – Psalm 78: - “Niet Efraïm, niet Józef was Gods eer, maar Júda’s stam en land verkoos de HEER.”[[31]](#footnote-31) Niet Benjaminiet Saul[[32]](#footnote-32) maar Judeeër David wordt koning naar Gods hart. ‘Alle stammen van Israël’ vragen erom.[[33]](#footnote-33) “Voor jou zullen mijn zonen (ook van andere moeders!) zich buigen.”

*De stronk van Isaï*

“Voor jou buigt de vijand de nek.” Hij maakt Goliat een kop kleiner.[[34]](#footnote-34) Vrouwen juichen: “Saul versloeg ze bij duizenden, David bij tienduizenden.”[[35]](#footnote-35) God ‘vestigt Davids naam’ ‘als een van de groten der aarde’.[[36]](#footnote-36) Hij onderwerpt Arameeërs, Moabieten, Ammonieten, Filistijnen, Amalekieten.[[37]](#footnote-37) God belooft hem een eeuwige dynastie.[[38]](#footnote-38) Als het misgaat blijft er hoop. “Ik zal het vervallen huis van David herbouwen”, zegt Amos.[[39]](#footnote-39) “Uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei,” profeteert Jesaja.[[40]](#footnote-40) En onder koningszoon Zerubbabel[[41]](#footnote-41) – alweer iemand uit Jezus’ stamboom[[42]](#footnote-42) – wordt de herbouw van de tempel ter hand genomen.[[43]](#footnote-43)

*De perken te buiten*

“In Juda’s handen zal de scepter blijven.” Rond het jaar nul vertelt Gabriël Maria dat haar baby de troon van vader David erft zal. En dat zijn koningschap eeuwig zal bestaan.[[44]](#footnote-44) Johannes’ vader zingt: “In ’t huis van David, zijn verkoren knecht, verrijst een hoorn van heil en recht, zoals het vroeger reeds was toegezegd.”[[45]](#footnote-45) Grenzeloze zeggenschap. Het houdt niet op. Niet aan tijd gebonden. Het gaat ook de perken van één land te buiten. Gods dienaar, bij Jesaja ‘het licht voor alle volken’,[[46]](#footnote-46) krijgt zeggenschap ‘tot aan de uiteinden van de aarde’.[[47]](#footnote-47) Het kerstfeest wordt gevierd op alle continenten.

**EEUWIGE ROEM**

*Voel jij je sterk met Jezus?*

“Juda, jou zullen je broers bejubelen.” ‘Halleluja, lof zij de Leeuw,’[[48]](#footnote-48) zingen ze. “De leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald.” Dat hoorde Johannes zeggen toen hij op Patmos de bioscoopfilm aller tijden zag.”[[49]](#footnote-49) ‘De slang van weleer’ ‘werd op de aarde gegooid’: sinds Jezus’ glorieuze hemelvaart is er geen plaats voor hem.[[50]](#footnote-50) Aan Gods rechterhand gezeten beschermt ‘de eerstgeborene van de doden’[[51]](#footnote-51) ons als een leeuwin haar welpen.

De vraag is: voel jij je sterk met Jezus? In de woestijn was hij de duivel de baas.[[52]](#footnote-52) Met Hem mag je ‘glansrijk zegevieren’.[[53]](#footnote-53) Vorige week werd hier een baby gedoopt. Wij baden: “Laat haar gehoorzaam Jezus Christus volgen. Dan zal zij dapper strijden tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk. Geef haar de overwinning zodat zij U, de enige en betrouwbare God - Vader, Zoon en Heilige Geest - eeuwig zal loven.”

*Voel jij je rijk met Jezus?*

Alle lof voor Juda. Jozef – Rachels eerstgeborene – krijgt dubbel grondgebied: Efraïm en Manasse ieder een stuk.[[54]](#footnote-54) Maar het rijk scheurt[[55]](#footnote-55). En na wegvoering van Israël blijft het tweestammenrijk van Juda en Benjamin over. Wij spreken nu alleen nog over ‘Joden’. Onder David is sprake van hoogconjunctuur. Als de ark naar Jeruzalem komt krijgt iedereen gratis brood en vruchten.[[56]](#footnote-56) De pracht en praal van Salomo wordt sinds het bezoek van de koningin van Seba spreekwoordelijk.[[57]](#footnote-57)

“Aan een wijnstok bindt hij zijn ezel.” “In wijn wast hij zijn gewaad.” Laat de hond maar eten uit de koelkast. Het kan allemaal niet op. ‘Ogen fonkelend door wijn’, ‘tanden wit van melk’. Woorden schieten te kort om ‘het land van melk en honing’[[58]](#footnote-58) te schetsen. De vraag is: voel jij je rijk door Hem die ‘meer dan Salomo’[[59]](#footnote-59) is? Weet jij je de koning te rijk met Christus die arm werd voor jou?[[60]](#footnote-60)

*Buig jij je neer voor Jezus?*

“Voor jou zullen mijn zonen zich buigen.” De scepter heeft hij in handen, de heersersstaf rust tussen zijn voeten. Denk aan de gouden scepter die Ahasveros Ester toesteekt zodat ze niet ter dood hoeft worden gebracht.[[61]](#footnote-61) Die houdt de koning voor zich. De punt rust tussen zijn voeten op de bodem van de troon. Juda zwaait de scepter. Jakob profeteert over Jezus. ‘De heerser over de vorsten van de aarde.[[62]](#footnote-62) ‘De hoogste Heer en koning’.[[63]](#footnote-63)

De vraag is: buig jij je neer voor Jezus? Niet verplicht zoals de volken die door David overwonnen werden; maar vrijwillig omdat het leven onder Jezus goed is? Donderdag is het zover. Dan zingen we: “Komt allen tezamen.” En: “Komt laten wij aanbidden die Koning.” Zing je mee? En slaat het dan ook ergens op? Gaat het dan ook over jou? Wat wil je? Zelf baas zijn? Of zijn lijfeigene? Met lichaam ziel zijn eigendom?[[64]](#footnote-64)

*Zwaai jij Jezus lof toe?*

Eeuwige roem voor Jezus. Wat Juda een beetje uitbeeldde met Benjamin maakte Jezus helemaal waar. Hij werd geboren om te sterven. Hing voor paal om onze eer te redden. David had teveel andermans bloed vergoten en mocht geen tempel bouwen.[[65]](#footnote-65) Jezus was met eigen bloed hét offer. De priester uit Juda[[66]](#footnote-66) werd als schaap naar de slacht geleid.[[67]](#footnote-67) Voor de leeuw die eruitziet als ritueel geslacht lam[[68]](#footnote-68) ‘eeuwig dank en ere’; ‘lof, aanbidding, wijsheid, kracht’.[[69]](#footnote-69)

Laat de leeuw niet in zijn hempie staan. Niet nog eens. Kruisig Hem niet opnieuw.[[70]](#footnote-70) De vraag is: kun jij de herders volgen naar de stal?[[71]](#footnote-71) De magiërs uit het Oosten met hun goud, wierook en mirre?[[72]](#footnote-72) Jij weet het natuurlijk beter dan zij. Wat jij gezien hebt is meer dan een engel. Groter dan een ster. Je hebt gezien hoe een oude moederbelofte[[73]](#footnote-73) werd waar gemaakt. En daarom krijg je ‘levenslang: aanbidding en gezang’.

Amen

1. Heidelbergse Catechismus, 6.19. [↑](#footnote-ref-1)
2. Johannes 1,18; 3,16.18; I Johannes 4,9. [↑](#footnote-ref-2)
3. Genesis 49,3.4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Genesis 30,3-8; 35,22. [↑](#footnote-ref-4)
5. Genesis 49,5-7. [↑](#footnote-ref-5)
6. Genesis 34. [↑](#footnote-ref-6)
7. Jozua 2; Hebreeën 11,31; Jakobus 2,25. [↑](#footnote-ref-7)
8. II Samuël 11. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ruth 1,4. [↑](#footnote-ref-9)
10. Genesis 29,31-34. [↑](#footnote-ref-10)
11. Genesis 29,35. [↑](#footnote-ref-11)
12. II Petrus 1,21. [↑](#footnote-ref-12)
13. Genesis 41,39-44. [↑](#footnote-ref-13)
14. Genesis 37,1-4.23. [↑](#footnote-ref-14)
15. Genesis 49,28. [↑](#footnote-ref-15)
16. Ook in het begin tegen Ruben, Genesis 49,3.4. [↑](#footnote-ref-16)
17. ‘Silo’🡪 ‘sjay’ (‘schatting’) – ‘loh’ – . aan hem’. [↑](#footnote-ref-17)
18. Openbaring 7,9.10. [↑](#footnote-ref-18)
19. Genesis 12,1-3. [↑](#footnote-ref-19)
20. Numeri 17,7; Psalm 110,2. [↑](#footnote-ref-20)
21. Wel Genesis 49,10 ‘שׁבט’ en ‘חקק’; Genesis 38,18 ‘מטה’ – ook in (zie noot 20). [↑](#footnote-ref-21)
22. Vergelijk Matteüs 12,42; Lucas 11,31: ‘meer dan Salomo’. [↑](#footnote-ref-22)
23. Gezang 47:1. [↑](#footnote-ref-23)
24. Genesis 37,26.27. [↑](#footnote-ref-24)
25. Genesis 42,13.20.30-34; 43,1-9. [↑](#footnote-ref-25)
26. Genesis 44. [↑](#footnote-ref-26)
27. Numeri 1,20-46, met name 27; 26, met name 22. [↑](#footnote-ref-27)
28. Rechters 1,1.2. Later ook de bij de strafexpeditie tegen de Benjaminieten: Rechters 20,18. [↑](#footnote-ref-28)
29. Rechters 3,7-11; vergelijk 1,13; I Kronieken 4,1-23, met name 13. [↑](#footnote-ref-29)
30. Genesis 48. [↑](#footnote-ref-30)
31. Psalm 78:19 naar Psalm 78,67.68. [↑](#footnote-ref-31)
32. I Samuël 9,1.2 [↑](#footnote-ref-32)
33. II Samuël 5,1-3. [↑](#footnote-ref-33)
34. I Samuël 17,51. [↑](#footnote-ref-34)
35. I Samuël 18,7. [↑](#footnote-ref-35)
36. II Samuël 7,9. [↑](#footnote-ref-36)
37. II Samuël 8,12. [↑](#footnote-ref-37)
38. II Samuël 7,16; Psalm 89,4v.36-38; 132,11.12. [↑](#footnote-ref-38)
39. Amos 9,11. [↑](#footnote-ref-39)
40. Jesaja 11,1. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ezra 3,2; I Kronieken 3,17. [↑](#footnote-ref-41)
42. Matteüs 1,12; Jechonja = Jojakin. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ezra 4,2.3; 5,2; Haggaï 1,12.14; 2,2-4; Zacharia 4,6.10. [↑](#footnote-ref-43)
44. Lucas 1,32.33. [↑](#footnote-ref-44)
45. Gezang 48:1; naar Lucas 1,68-70. [↑](#footnote-ref-45)
46. Jesaja 42,6; 49,6. Zie ook Handelingen 13,47. [↑](#footnote-ref-46)
47. Handelingen 1,8. [↑](#footnote-ref-47)
48. Naar gezang 109:1. [↑](#footnote-ref-48)
49. Openbaring 5,5. [↑](#footnote-ref-49)
50. Openbaring 12,5.9. [↑](#footnote-ref-50)
51. Openbaring 1,5. [↑](#footnote-ref-51)
52. Matteüs 4,1-11. [↑](#footnote-ref-52)
53. Romeinen 8,37. [↑](#footnote-ref-53)
54. Jozua 13,29-31; 16,5-17,13. [↑](#footnote-ref-54)
55. I Koningen 12,1-24. [↑](#footnote-ref-55)
56. II Samuël 6,19. [↑](#footnote-ref-56)
57. I Koningen 10. [↑](#footnote-ref-57)
58. Exodus 3,8 en vele andere plaatsen. [↑](#footnote-ref-58)
59. Matteüs 12,42. [↑](#footnote-ref-59)
60. II Korintiërs 8,9. [↑](#footnote-ref-60)
61. Ester 4,11; 5,2; 8,4. [↑](#footnote-ref-61)
62. Openbaring 1,5. [↑](#footnote-ref-62)
63. Openbaring 19,16. [↑](#footnote-ref-63)
64. Heidelbergse Catechismus, 1.1. [↑](#footnote-ref-64)
65. I Kronieken 22,8. [↑](#footnote-ref-65)
66. Hebreeën 7,14. [↑](#footnote-ref-66)
67. Handelingen 8,32; Jesaja 53,7. [↑](#footnote-ref-67)
68. Openbaring 5,5.6. [↑](#footnote-ref-68)
69. Gezang 108, naar Openbaring 5,12.13. [↑](#footnote-ref-69)
70. Hebreeën 6,6. [↑](#footnote-ref-70)
71. Lucas 2,8-20. [↑](#footnote-ref-71)
72. Matteüs 2,1-11. [↑](#footnote-ref-72)
73. Genesis 3,15. [↑](#footnote-ref-73)