**Ruben, Israëls oudste**

**preek over Genesis 49,3.4**

Bijbellezing

Genesis 29,14b-32

Genesis 35:16-22

Bedum, 30 november 2014; Twijzel, 14 december 2014; Onnen, 28 december 2014; Hoogkerk, 25 januari 2015; Wetsinge-Sauwerd, 15 februari 2015

Ds. Marten de Vries

Gemeente van Jezus Christus, onze Heer, mijn broeders en zusters,

***Een beschamende vertoning***

“Hij heeft mijn bed beslapen.” Ruben was Jakobs oudste zoon. Het eerste product van zijn mannelijkheid. Hij heeft z’n vader ontzettend diep gegriefd . Zo, zo. Wat heeft hij gedaan dan? Seks gehad met een van vaders vrouwen. Oké, raar natuurlijk. Vieze vent, die Ruben. Niet leuk voor z’n pa.

Wat moet ik daarmee? Nou, het staat in de Bijbel. In Gods Woord. Zoals meer van die gênante dingen. Misschien is het de bedoeling dat God je een spiegel voorhoudt? Zo van: kijk, zo zie jij er ook niet uit. En jouw kerk: vanaf het allereerste begin een beschamende vertoning.

***Voel je aangesproken***

Jakob is stamvader van Israël. Zo heette hij zelf ook trouwens: Israël. Die naam had hij gekregen na zijn worsteling bij de Peniël. De worstelaar die God voorstelde veranderde zijn schandnaam ‘Jakob’: ‘hielenlichter’, in de erenaam ‘Israël’: ‘God strijdt’.[[1]](#footnote-1) Jakob, alias Israël, had twaalf zoons. Gods volk Israël telde twaalf stammen die de namen van zijn jongens droegen. Namen die blijven doorklinken tot in het allerlaatste bijbelboek.[[2]](#footnote-2) Jakob en zijn nageslacht, dat zijn wij met elkaar: ‘in Isrel ingelijfd’.[[3]](#footnote-3) Voel je maar aangesproken. Door de stommiteiten van de slechteriken. Meer nog door de zegens die ze meekrijgen. Een voor een.

***Aartsvaderlijke adventsbeloften***

Jakob, zelf destijds, op de terugweg naar huis, na een nachtelijk avontuur gezegend door een anonieme godsman[[4]](#footnote-4), deelt op zijn sterfbed zegeningen uit. Ja, ook wat Ruben te horen krijgt is zegenrijk. Aan het eind van Genesis 49 staat: “Met deze woorden gaf hun vader elk van hen een eigen zegen.”[[5]](#footnote-5) En die ‘hen’ dat zijn dan ‘alle stammen van Israël.’ Het zijn gelukwensen voor Gods kerk van alle tijden. Stuk voor stuk aartsvaderlijke[[6]](#footnote-6) adventsbeloften voor mensen die toekomst hebben. Niet op eigen kracht maar dankzij Jezus. Gods Zoon, die ‘de eerstgeborene van talloze broeders en zusters’ heet[[7]](#footnote-7).

Het gaat vanmorgen over

**RUBEN, ISRAËLS OUDSTE**

Drie delen achtereenvolgens:

1 bijzonder bevoorrecht

2 zwaar gezondigd

3 gestraft en gezegend

**BIJZONDER BEVOORRECHT**

***De trots van zijn ouders***

In Egypte komt Jakob aan z’n levenseinde. Hij roept z’n twaalftal bij zich. ‘Jongens, kom bij me staan. Kom naar voren. Eerst jij, Ruben. Jij bent de oudste.’ Wat was hij trots op hem geweest. Beetje té? “Ruben, mijn oudste zoon ben jij, de eerste vrucht van mijn mannelijke kracht.”

Pardon, vader Jakob. Kinderen produceer je niet. Die krijg je altijd nog. Van de HEER. En dan moeder, Lea. ‘Ruben’ had ze hem genoemd. ‘Het is een jongen’, betekent dat. Dat had Ráchel niét gepresteerd. Nu moest de man die ze met haar zusje delen moest haar wel zien staan.

***Een hoge positie met grote verantwoordelijkheid***

Ruben had werkelijk alles mee. Abraham – Isaak – Jakob – Ruben, zo zou het rijtje aartsvaders voortaan luiden. Ruben zou stamhoofd worden, leider van Israël, kerkvorst. Als stamhouder zou hij een dubbel deel van de erfenis krijgen.[[8]](#footnote-8) ‘In fierheid en macht de voornaamste’. In een andere vertaling staat het zo: ‘de voornaamste in hoogheid, de voornaamste in macht.’[[9]](#footnote-9) Hij bezat de prachtigste positie. Dat schiep tegelijk grote verantwoordelijkheid. Maar het zou hem niet ontbreken aan de nodige middelen. Capaciteiten bezat hij eveneens. In de kracht van zijn leven had vader hem verwekt. Ruben was de eerste en had de allerbeste kunnen zijn.

***Hij kende z’n plicht***

Ruben had ook wel zijn verantwoordelijkheid genomen. Bijvoorbeeld toen de broers hun irritante dromerige broertje Jozef van kant wilden maken. Ruben dacht, dat kunnen we niet maken. Hij stelde voor hem in een put te laten zakken. Zijn manier om hem ongedeerd bij vader terug te bezorgen. “Wat nu, wat moet ik nu”, riep hij wanhopig uit toen hij ontdekte dat de anderen Jozef achter zijn rug om hadden verkocht aan een stelletje Ismaëlieten. Hij had daadkrachtiger moeten optreden maar kende z’n plicht. En dat terwijl Jozef, als oudste van vaders lievelingsvrouw, voor hem nog wel de grootste bedreiging was.[[10]](#footnote-10)

***Het volk zou de Messias zou voortbrengen***

Ruben was de oudste zoon. Dat bracht toentertijd nogal wat met zich mee. Maar zoiets gold ook voor het hele volk dat uit Jakob voortkomen zou. Mozes moest van de HEER tegen de farao zeggen: “Dit zegt de HEER: Israël is mijn zoon, mijn eerstgeboren zoon.” God had het ‘volk, uit Abraham gesproten’[[11]](#footnote-11) begunstigd om zijn zegen over de hele wereld te verspreiden. “Een bron van zegen zul je zijn,” had de HEER tegen Jakobs grootvader gezegd. “In jou zullen alle volken gezegend worden.”[[12]](#footnote-12) Immers, uit zijn nakomelingen zou de Messias geboren worden. Dé nakomeling van Abraham, in het enkelvoud.[[13]](#footnote-13)

***‘De eerstgeborene van de doden’***

We vergelijken Hem met Ruben. Van Jakobs oúdste zoon werd z’n eerstgeboorterecht áfgepakt. Jakobs gróótste zoon gaf zijn voorrechten vrijwíllig op.[[14]](#footnote-14) Gods ‘eerstgeborene’[[15]](#footnote-15) werd een mens van vlees en bloed. Als oudste zoon van zijn moéder werd Hij in de tempel aan de Heer gewijd.[[16]](#footnote-16) Als ‘enige Zoon van de Váder’[[17]](#footnote-17) was hij de ‘eerstgeborene van heel de schepping’[[18]](#footnote-18). ‘Als geschapen mens verschenen’ vernederde Hij zichzelf en liet zich zelfs doodmaken aan een kruis.”[[19]](#footnote-19) Hij wilde de ‘eerstgeborene van de doden’[[20]](#footnote-20) worden. De oudste van God gezin. Waar ook nog plaats was voor Ruben, Simeon, Levi, jou en mij.

***Wij zijn de kerstverlichting***

Mijn broeders en zusters, wij heten – in het boek Hebreeën staat dat – ‘de gemeenschap van eerstgeborenen’.[[21]](#footnote-21) Wij mogen ons bevoorrecht weten als Gods ‘oudste kinderen’. We hebben veel meegekregen. Een dubbel erfdeel, zou je kunnen zeggen. Maar dat brengt tegelijk een bijzondere verantwoordelijkheid mee voor de kerk van Jezus Christus.

In december vieren we Kerstfeest. Het kerstkind wil dat wijzelf het hele jaar kerstverlichting zijn.’[[22]](#footnote-22) ‘Onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie’. Om ‘daartussen te schitteren als sterren aan de hemel’.[[23]](#footnote-23) Kijk Ruben: wat je ziet ben jezelf. Kijk Jezus: zo mogen mensen dus worden.

**ZWAAR GEZONDIGD**

***Een mooi figuur, een knap gezicht***

Lea raakte algauw gedesillusioneerd. Jakob wilde best meer kinderen bij haar verwekken. Alleen... hem aan haar binden lukte haar niet. Maar Ruben maakte ook de grote verwachting die z’n vader van hem had niet waar. Erger dan Ruben kon een zoon z’n vader krenken. Hoe kon het ooit zover komen?

Terug naar het begin. Jakob had twee vrouwen. Twee nichtjes van hem. Hij was smoorverliefd op Rachel met haar mooie figuur en knap gezicht. Maar zijn schoonvader splitste hem eerst de lelijke Lea in de maag. Toen hij protesteerde kreeg hij het meisje met de mooie ogen op afbetaling erbij.[[24]](#footnote-24)

***Rachel stikjaloers***

De man die vroeger z’n vader bedrogen heeft door zich uit te geven voor z’n eigen broer,[[25]](#footnote-25) wordt straks door z’n zoon en nu door z’n schoonvader bedrogen. Lekker van Laban tegenover zijn jongste dochter. Maar de oudste beleeft ook niet veel vreugde aan haar huwelijk. Oké, ze krijgt achter elkaar kinderen: Ruben, Simon, Levi en Juda. Maar dan wordt Rachel stikjaloers: “Geef mij kinderen, anders ga ik dood”, zegt ze.[[26]](#footnote-26) Nu vertel ik even uit hoofdstuk 30. Rachel biedt aan Jakob Bilha aan. Haar slavin moet een baby voor haar krijgen. En die krijgt er twee: Dan en Naftali.

***Niet trots op de geboorte van de kerk***

Het gaat dus net als bij Abraham met Sarai en Hagar.[[27]](#footnote-27) Lea wil Rachel voorblijven. Zelf raakt ze niet meer in verwachting, dus haar slavin Zilpa moet maar met Jakob naar bed. Zo komen Gad en Aser ter wereld. Inmiddels kun je al niet meer trots zijn op de geboorte van de kerk: gebouwd op jaloezie en veelwijverij. Maar het houdt niet op. Ruben van Lea vindt liefdesappeltjes.[[28]](#footnote-28) Een soort viagra. Dachten ze. Je kon er een erotiserend drankje van maken. De vruchtjes legde je onder bed om makkelijker zwanger te worden. Rachel wil ze. Dat ook nog, zegt Lea.

***Driemaal ingepeperd***

Lea geeft ze toch en mag Jakob een nachtje huren.[[29]](#footnote-29) Maar zíj wordt weer moeder: Issachar komt ter wereld. Vervolgens Zebulon. En een meisje, Dina. Eíndelijk krijgt Jakobs grote liefde een baby: Jozef. Jakobs lievelingszoon. Het blijft bij één. Totdat Rachel in Kanaän, bevalt van Benjamin. En... bij de geboorte haar leven verliest. Dán gebeurt het! Waar Jakob vlak voor z’n dood op terugkomt. Wat Ruben driemaal wordt ingepeperd. Hij vergrijpt zich aan de meesteresloos geworden slavin Bilha. Waarom? De slavin had de leeftijd van z’n moeder. Was ze nog zo mooi dat hij er niet van af kon blijven?

***Hij was en bleef nummer een***

Dat zal het niet geweest zijn. Vandaag verkrachten soldaten vrouwen en meisjes om de vijand te vernederen. Op advies van Achitofel ging Absolom later in een tent op het paleisdak met zijn vaders vrouwen naar bed. Iedereen kon zo zien dat hij David de baas was.[[30]](#footnote-30) Bij de zoon die Jakob ‘in z’n jeugd verwekte’[[31]](#footnote-31) was het de jaloezie op de zoon die Rachel Jakob op hoge leeftijd had geschonken. Ruben moest en zou de erfenis ontvangen. Niet Jozef van Rachel, Ruben van Lea was en bleef nummer een. Kijk maar: hij kon beschikken over de lijfeigene van Jozefs moeder.

***Zó het tegenovergestelde van Jezus***

Jakob had zelf vroeger ook eigenmachtig zijn eerstgeboorterecht veilig willen stellen. Maar de manier van Ruben ging alle perken te buiten. Schandalig. Een soort incest.[[32]](#footnote-32) De doodstraf stond erop.[[33]](#footnote-33) Een soortgelijk geval later in Korinte kwalificeert apostel Paulus als ‘een geval van ontucht dat zelfs bij de heidenen niet voorkomt’.[[34]](#footnote-34)

En zo het tegenovergestelde van Jezus. “Hij hield de gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van.”[[35]](#footnote-35) En ontving zodoende het recht om oudste Broer te worden. ‘Hij die de zonde niet kende’ werd ‘één gemaakt met de zonde’. Zodat wij van onze smerige zonden gereinigd kunnen worden.[[36]](#footnote-36)

**GESTRAFT EN GEZEGEND**

 ***Zocht Jakob een reden?***

“Jij zult de voornaamste niet zijn”. En dan komen de mokerslagen. “Jij hebt je vaders bed beslapen.” “Jij hebt je vaders legerstee ontwijd.” En dan nog eens ten aanhoren van alle jongere broers, in de derde persoon: “Hij heeft mijn bed beslapen.” ‘Je bent m’n oudste, niet de voornaamste zoon!’

Je hebt me bedonderd, jongen. Voor paal gezet. Ik zet je aan de kant. Was het eerlijk van Jakob? Zocht hij een reden om Józef te bevoordelen? Inmiddels hád hij de beide zoons van Egyptes onderkoning[[37]](#footnote-37) de handen opgelegd. Efraïm en zijn oudere broer Manasse: een dubbel deel voor Jozef.[[38]](#footnote-38)

***Alles volgens Gods plan***

Het was uitdrukkelijk in strijd met Gods wil: de zoon van de liefste vrouw bevoordelen ten koste van de oudere zoon van de andere vrouw.[[39]](#footnote-39) Maar alles gaat volgens Gods plan. ‘Daartoe gedreven door de Heilige Geest’ sprak Jakob ‘namens God’.[[40]](#footnote-40) Efraïm moest later zijn plaats afstaan aan Juda. Psalm 78: “Niet Efraïm, niet Jozef was Gods eer, maar Juda’s stam en land verkoos de Heer.”[[41]](#footnote-41) En Jakob moet het zo meteen ook zeggen: Juda, Lea’s vierde, gaat de scepter zwaaien. Maar Ruben, dat kon echt niet meer[[42]](#footnote-42). Hij stond er aanvankelijk prima voor. Maar heeft zichzelf definitief gediskwalificeerd.

***Op Ruben kun je niet aan, Juda overtuigt***

“Onstuimig ben jij als het water.” Een beekje dat zomaar verandert in een kolkende massa.[[43]](#footnote-43) Jakob kan op Ruben niet aan. Sinds de zaak Bilha kan hij hem niet meer vertrouwen. Dat blijkt ook, later. Jozef is al in Egypte, de rest van de familie nog niet. Jozef – hij heeft zich nog niet bekendgemaakt – wil dat Benjamin wordt meegenomen. Ruben zegt tegen z’n vader: u mag m’n beide zoons doden als ik Benjamin niet terugbreng.[[44]](#footnote-44) Maar Júda overtuígt: die stelt zichzélf borg.[[45]](#footnote-45) In hém zie je zijn nakomeling Jezus die kwam ‘om zijn leven te geven als losgeld voor velen.’[[46]](#footnote-46)

***Zo Ruben, zo Rubenieten***

Zo Ruben, zo Rubenieten. In Numeri 16 zijn het, naast de Leviet Korach, de Rubenieten Datan en Abiram die opstaan tegen Mozes en Aäron. De stam slinkt van 46.500 aan het begin[[47]](#footnote-47) tot 43.730 aan het eind van de woestijnreis.[[48]](#footnote-48) Als Mozes de stammen zegent, zegt hij: “Ruben is een kleine stam. Ik bid dat de stam blijft bestaan, en niet verdwijnt.”[[49]](#footnote-49) Later gaan de Rubenieten wonen in het Overjordaanse, beetje geïsoleerd in het zuiden.[[50]](#footnote-50) Als het volk bedreigd wordt door koning Jabin en legerleider Sisera is het veel gepraat en weinig wol – klagen Debora en Barak in hun lied.[[51]](#footnote-51)

***Littekens niet zomaar negeren***

Was Jakob z’n eigen streken vergeten? Gold het ‘zoals ook wij hebben vergeven’ uit het Onzevader nog niet?[[52]](#footnote-52) Wonden en littekens zijn niet direct te negeren. Prins Bernhard mocht na de Lockheed-affaire niet meer in militair uniform verschijnen. Een eens veroordeelde pedoseksueel wordt geen zwemleraar. Wie seksueel grenzen heeft overschreden mag blij zijn met het ‘voornemen’ van de ander hem te vergeven.[[53]](#footnote-53) Een kerkgemeenschap met een imago van ruziemakers moet eerst krediet opbouwen voor ze weer aantrekkelijk kan zijn voor buitenstaanders. Wanneer de jeugd jarenlang geen aandacht kreeg, geloven ze niet zomaar dat het best leuk is in de kerk.

***In Gods stad plek voor iedereen***

Straf. Toch ook zegen. God straft uit liefde.[[54]](#footnote-54) Hij houdt je klein om van genade te leven. In Openbaring 7 ziet Johannes 144.000 mensen. Eerst 12.000 uit Juda. Vervolgens evenveel uit Ruben.[[55]](#footnote-55) In Openbaring 21 gaat het over de heilige stad Jeruzalem die neerdaalt uit de hemel. “Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.”[[56]](#footnote-56) In Ezechiël 48 staat het nog mooier: de eerste poort is de Rubenpoort.[[57]](#footnote-57)

Dankzij Hem die ‘buiten de stadspoort’ wilde lijden[[58]](#footnote-58) wordt het een hele verrassing wie straks in Gods stad wonen. Er is zelfs plek voor jou!

Amen

1. Genesis 32,29. Zie ook 35,10. Verder: I Koningen 18,31; II Koningen 17,34. [↑](#footnote-ref-1)
2. Openbaring 7,5. [↑](#footnote-ref-2)
3. Psalm 87:4. [↑](#footnote-ref-3)
4. Genesis 32,30. [↑](#footnote-ref-4)
5. Genesis 49,28. [↑](#footnote-ref-5)
6. Heidelbergse Catechismus Zondag 6.19. [↑](#footnote-ref-6)
7. Romeinen 8,29. [↑](#footnote-ref-7)
8. Deuteronomium 21,17. [↑](#footnote-ref-8)
9. Groot Nieuws Bijbel. NBG-’51: ‘in hoogheid’ en ‘in vermogen’. [↑](#footnote-ref-9)
10. Genesis 37,18-30. [↑](#footnote-ref-10)
11. Psalm 105:4. [↑](#footnote-ref-11)
12. Genesis 12,3 via Galaten 3,8. [↑](#footnote-ref-12)
13. Galaten 3,16. [↑](#footnote-ref-13)
14. Filippenzen 2,6-8. [↑](#footnote-ref-14)
15. Hebreeën 1,6. [↑](#footnote-ref-15)
16. Lucas 2,23, ‘διανοιγον ’– ‘openend’ (i.c. de moederschoot); 2,7: ‘πρωτοτοκος’. [↑](#footnote-ref-16)
17. Johannes 1,14, ‘μονογενης’. [↑](#footnote-ref-17)
18. Kolossenzen 1,15. [↑](#footnote-ref-18)
19. Filippenzen 2,8. [↑](#footnote-ref-19)
20. Kolossenzen 1,18; Openbaring 1,5. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hebreeën 12,23. [↑](#footnote-ref-21)
22. Matteüs 5,14. [↑](#footnote-ref-22)
23. Filippenzen 2,15. [↑](#footnote-ref-23)
24. Leviticus 18,18: twee zussen als vrouw uitdrukkelijk verboden. [↑](#footnote-ref-24)
25. Genesis 27. [↑](#footnote-ref-25)
26. Genesis 30,1. [↑](#footnote-ref-26)
27. Genesis 16. [↑](#footnote-ref-27)
28. Zie Hooglied 7,13. [↑](#footnote-ref-28)
29. Exodus 21,10: eigenlijk moet de man met beide vrouwen even vaak seks hebben. [↑](#footnote-ref-29)
30. II Samuël 16,20-23. [↑](#footnote-ref-30)
31. Psalm 127,4. [↑](#footnote-ref-31)
32. Kanttekeningen Statenvertaling bij Genesis 49,4: ‘bloedschande’. [↑](#footnote-ref-32)
33. Leviticus 18,8; 20,11. [↑](#footnote-ref-33)
34. I Korintiërs 5,1. [↑](#footnote-ref-34)
35. Filippenzen 2,7.8 [↑](#footnote-ref-35)
36. II Korintiërs 5,21. [↑](#footnote-ref-36)
37. Genesis 41,40-43. [↑](#footnote-ref-37)
38. Genesis 48. [↑](#footnote-ref-38)
39. Deuteronomim 21,15-17. [↑](#footnote-ref-39)
40. II Petrus 1,21. [↑](#footnote-ref-40)
41. Psalm 78:18, naar Psalm 78,67.68. [↑](#footnote-ref-41)
42. Zie ook I Kronieken 5,1. [↑](#footnote-ref-42)
43. Vergelijk Jesaja 57,20: “De goddelozen blijven onrustig als de zee, die nooit rust kent; haar golven woelen vuil en modder op.” [↑](#footnote-ref-43)
44. Genesis 42,37. [↑](#footnote-ref-44)
45. Genesis 43,9. [↑](#footnote-ref-45)
46. Marcus 10,45. [↑](#footnote-ref-46)
47. Numeri 1,21. [↑](#footnote-ref-47)
48. Numeri 26,7. [↑](#footnote-ref-48)
49. Deuteronomium 33,6, in Bijbel in Gewone Taal. [↑](#footnote-ref-49)
50. Jozua 13,15-23. Jozua 22: ze bouwen met de Gadieten en de helft van de Manassers zelfs een eigen altaar. [↑](#footnote-ref-50)
51. Rechters 5,15.16. [↑](#footnote-ref-51)
52. Matteüs 6,12. [↑](#footnote-ref-52)
53. Heidelbergse Catechismus Zondag 51. [↑](#footnote-ref-53)
54. Hebreeën 12,6.ebHeb [↑](#footnote-ref-54)
55. Openbaring 7,4.5. [↑](#footnote-ref-55)
56. Openbaring 21,12. [↑](#footnote-ref-56)
57. Ezechiël 48,31. [↑](#footnote-ref-57)
58. Hebreeën 13,12. [↑](#footnote-ref-58)