**Simeon en Levi: broeders in het kwaad**

(advents)preek over Genesis 49,5-7

Bijbellezing

Lezen Genesis 29,31-34; 33,18-35,7

Bedum, 7 december 2014; Hoogkerk, 8 februari 2015

Ds. Marten de Vries

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

*Jakobs laatste woorden*

Wat waren je vaders laatste woorden? En heeft hij nog iets speciaal tegen jou gezegd? Daar kun je je hele leven steun aan hebben. ‘Vervloekt’ – ‘vervloekt’ – ‘verstrooien’ – ‘verspreiden’: het zal je maar gezegd worden tijdens het afscheid bij het sterfbed. Simeon en Levi moesten het ermee doen. Ze kwamen er niet bepaald beter van af dan Ruben, hun oudste broer. Maar wat waren het ook voor figuren. Ruben verkrachtte z’n stiefmoeder – de smeerlap. Maar deze agressieve driftkikkers – vader Jakob wilde niets met hun gewelddadige praktijken te maken hebben. Dat lafhartige bloedbad in Sichem - het zullen jouw jongens maar wezen.

*Mozes’ gemengde gevoelens*

De eerste vijf Bijbelboeken worden toegeschreven aan Mozes. Mozes en Aäron waren Levieten. In Genesis heeft de auteur het dus onder meer over zijn bloedeigen voorvader. Hij zal wat wij vanmorgen gelezen hebben met gemengde gevoelens genoteerd hebben. Maar niet zonder dankbaarheid. Jakob eindigt de spreuken voor Ruben tot en met Benjamin immers met “Hun vader gaf elk van hen een eigen zégen.”[[1]](#footnote-1) God hield Ruben klein zodat hij van genade zou leven. Hij onterfde Simeon en Levi zodat ook zij voor Gods volk bewaard konden blijven. Sterker nog: zodat ze met hun passie ‘een brón van zegen’[[2]](#footnote-2) konden zijn.

**Simeon en Levi: broeders in het kwaad**

Drie punten:

- wat de jongens deden

- wat hun vader ervan zei

- hoe God hen zegende.

**Wat de jongens deden**

*Jakob bleef plakken bij Sichem*

Rubens bloedschande met Bilha stond niet los van Jakobs veelwijverij. Met de zonde van nummers twee en drie uit zijn gezin was het net zoiets. Toen Jakob vluchtte voor zijn boze broer Esau – aan wie hij het eerstgeboorterecht ontfutseld had – droomde hij onderweg in Luz over een ladder. Hij noemde de plek ‘Betel’ – ‘huis van God’. Wakker geworden zette hij de steen die hij als kussen had gebruikt rechtop. En hij beloofde God dat hij, mocht hij ooit veilig terugkeren, hier een ‘godshuis’ zou maken.[[3]](#footnote-3) Kéérde hij eindelijk behouden terug, bleef tie plakken in Sichem en bouwde dáár een altaar.

*Het klikte met de familie van Sichem*

‘El is de God van Israël’ heette het. Dat leek vromer dan het was. Niet alleen waren er altijd nog afgodsbeeldjes in de tent.[[4]](#footnote-4) Het was ook niet wat hij had toegezegd. Hij papte aan met koning Chamor en zonen. Een van hen heette Sichem, net als hun stad. Van hen kocht Jakob grond voor zijn tentenkamp en heiligdom. Blijkbaar klikte het nogal tussen beide families. En speelde het niet echt een rol dat het ongelovigen waren die niet geloofden in de God van Jakob alias Israël.[[5]](#footnote-5) Toen ging het algauw dezelfde kant op als later met Elimelech in Moab.[[6]](#footnote-6)

*Lol met de meisjes van Sichem*

Dina wordt vriendinnen met de meisjes van de stad Sichem. Kan ze lekker lol mee hebben. Ze is zo’n zeventien jaar oud. (Ze komt immers vlak boven Jozef[[7]](#footnote-7) die in hoofdstuk 37 zeventien is.[[8]](#footnote-8)) Zoon Sichem wordt smoorverliefd op haar. Wil per se direct seks met haar. ‘Voor de Israëlieten een schandelijk en ontoelaatbaar vergrijp’. Maar Chiwwieten hebben dus andere normen en waarden. Tja, dat krijg je als je té *close* wordt met mensen niet van de kerk. Was Abraham daarvoor uit Ur en Charan vertrokken?.[[9]](#footnote-9) Z’n achterkleindochter – ‘de vierde generatie[[10]](#footnote-10) – ondervindt de consequentie, met alle gevolgen van dien.

*Die smerige Sichem*

Haar broers zijn ziedend. Waar bemoeien m’n broers zich mee?, zouden meisjes vandaag zeggen. Ze lijken op de jongens van Hooglied 8,8: “Wij hebben een zusje, borsten heeft ze nog niet. Wat doen we met ons zusje als de mensen over haar gaan spreken? Was zij een muur, dan bouwden we op haar een borstwering van zilver. Was zij een deur, dan sloten wij die af met een balk van cederhout.”[[11]](#footnote-11) Haar borsten zijn betast. De vesting is ingenomen. Die smerige Sichem heeft hun zus als hoer behandeld. Dit pikken ze niet. Dit roept om wraak. Om eerwraak. Om bloedwraak.

*Sichem heeft het goed te pakken*

Sichem heeft het goed van Dina te pakken. Hij houdt zielsveel van haar en wil met haar trouwen. Zíjn vader komt met die van háár onderhandelen. De families mogen helemaal in elkaar opgaan. Jakob en z’n kinderen kunnen gaan en staan waar ze willen. Sichem wil het meisje tegen elke prijs als vrouw. Op hun standpunt heel respectabel. Als de broers van Dina komen met hun voorwaarde: jullie moeten je laten besnijden, zijn hij en z’n vader heel tegemoetkomend. Overtuigd van de goede bedoelingen van de Israëlieten overtuigen ze hun eigen mannen ervan dat ze hun ter wille moeten zijn.

*De broers bedriegen de Sichemieten*

Intussen menen Jakobs zoons geen snars van hun vriendelijke woorden. Simeon en Levi, Dina’s volle broers, zijn door het dolle heen. Zijn ze zo kwaad omdat de jongeman het lichaam van z’n vriendinnetje niet als ‘tempel van de Heilige Geest’[[12]](#footnote-12) behandelde? Furieus omdat ze hun kleine zúsje onteerden? Ze voelen zich vooral in eígen eer gekrenkt! Heílige verontwaardiging kun je het niet noemen. Ze bedriegen de Sichemieten: wanneer de wondkoorts van de volwassen mannen het hevigst is, vallen ze aan. Ze misbruiken het heilig sacrament. Alsof ze hun vijanden de volwassendoop aanbieden om hen vervolgens in het doopwater te verzuipen.

**Wat hun vader ervan zei**

*Jakobs ‘goede’ naam te grabbel?*

‘Ik wil niet deelnemen aan hun beraad, op hun bijeenkomsten wil ik niet zijn.” “Mijn ziel hebbe geen deel, mijn geest sluite niet aan”, stond er eerst.[[13]](#footnote-13) ‘Mijn éér’ – het tweede letterlijk.[[14]](#footnote-14) Jakob wil z’n goede naam (nou ja) niet te grabbel gooien. En: boos zijn, oké. Maar, zegt Paulus: “Als u boos wordt, zondig dan niet.”[[15]](#footnote-15) Zogenaamd omdat Gods wet is overtreden zo door het lint gaan, kan niet. Misschien heb je in een kerkelijk conflict gelijk. Maar wanneer in informeel overleg en formele vergaderingen boosheid op anderen ten koste gaat van Gods eer, hoeft het voor Hem niet.

*ISIS en HAMAS*

“Moedwillig verlammen ze stieren.” De pezen doorgesneden. Besneden mannen in stukken gereten. Vrouwen en kinderen meegenomen voor de slavenmarkt. ISIS-achtige praktijken. “Zij beramen niets dan geweld.” (Het Hebreeuwse woord voor ‘geweld’ is ‘chamas’[[16]](#footnote-16), trouwens.) ‘De besnijdenis- of snoeimessen omgesmeed tot speren’ – het omgekeerde van Jesaja 2.[[17]](#footnote-17) De heethoofden brachten zodoende niet alleen Jakob maar het volk waaruit de Messias geboren zou worden tot de rand van de afgrond. “Vervloekt zij hun grimmige woede, vervloekt hun ontembare razernij.” Nee, niet zijzelf, wel hun daden. Niet de zondaars, wel hun zonden. Maar geschikt om Ruben te vervangen zijn ze niet meer.

*Compagnons in gruweldaden*

“Simeon en Levi zijn altijd samen.” Letterlijk staat er: ‘zijn broers’. Twee zoons van Lea. Geboren onder dezelfde omstandigheden. In een broeinest van afgunst. Tante was kinderloos. Moeder de niet geliefde vrouw van vader. Die vader aan zich wilde binden door de zoons die ze ter wereld bracht. “De HEER heeft gehoord hoe weinig mijn man van me houdt”, zei Lea.” ‘Simeon’ heette hij: ‘Gehoord’. Het jaar erop: “Nu ik hem drie zonen heb gebaard, zal mijn man zich eindelijk aan mij hechten.” ‘Levi’: ‘Gehecht’, ‘Verbonden’. Het zijn ook broeders in het kwaad. Uit hetzelfde hout gesneden. Compagnons in gruweldaden.

*Afschrikwekkend voorbeeld voor ouders en oudsten*

Keihard, wat Jakob zegt. Maar hij spreekt niet alleen als vader zijn zoons aan. Hij voert het woord als profeet over Israëls stammen.[[18]](#footnote-18) God spreekt door zijn mond als hij zegt: “Ik zal hen verstrooien over Jakobs volk, hen over Israël verspreiden.” Die ‘ik’, dat is de HEER. Jakob treft maatregelen. Dat is beter dan wat Eli later deed. Zijn zoons misdroegen zich: ze stalen offervlees en gingen naar bed met het vrouwelijk tempelpersoneel.[[19]](#footnote-19) Hun vader zei er wel iets van maar het bleef bij slappe woorden. Het hele gezin ging eraan.[[20]](#footnote-20) Een afschrikwekkend voorbeeld voor ouders en voor ouderlingen.

*Tenslotte toch een zegen*

‘Verstrooid’, ‘verspreid’. De band van Simeon met Levi – ‘vérbonden’ – wordt óntbonden. De vechtersbazen worden van elkaar geïsoleerd. Simeon krimpt ontzettend: aan het begin van de woestijntijd is het de op twee na grootste stam, aan het eind de kleinste.[[21]](#footnote-21) Mozes noemt Simeon nog niet eens wanneer hij op zijn levensavond de stammen zegent.[[22]](#footnote-22) De nakomelingen krijgen voor straf geen eigen grondgebied. Ze worden verspreid over Israël. Simeon krijgt wat steden binnen Juda.[[23]](#footnote-23) De Levieten worden helemaal uitgestrooid: ze krijgen steden door het hele land. Verstrooid. Alleen: niet over de wereld maar over de kerk. Het was tenslotte toch een zegen!

**Hoe God hen zegende**

*Eindelijk gehoorzaam*

Jakob is bang dat Kanaänieten en Perizzieten hen namens Chiwwieten betaald zetten. Dáárover zit hij vooral in. Ze ontkomen eraan als Jakob eindelijk God gehoorzaamt. Die beveelt hem zijn jaren oude belofte in te lossen. Hij moet naar Betel doorreizen. En daar een altaar bouwen voor God die hem verscheen toen hij op de loop was. De afgodsbeeldjes van Laban[[24]](#footnote-24) worden onder de grond gestopt. En dan waagt men het niet meer om de familie Jakob achterna te zitten. Als Jakob een altaar in Sichem bouwt, ontstaat het drama Dina. Als hij alsnog naar Betel gaat, is hij weer veilig.

*Vastgehouden – klein gehouden - behouden*

Tussen Sichem en zegen wordt Simeon door Jozef vástgehouden in Egypte: voor het oog van z’n broers laat Farao’s onderkoning hem in de boeien slaan.[[25]](#footnote-25) Later wordt hij – dat wil zeggen de stám Simeon – onder curatele gesteld: hij moet bij Juda inwonen. Door hem kleín te houden wordt Jakobs tweede zoon béhouden. Het is Gods zegen voor hemzélf. Het is tevens zegenrijk voor z’n broérs dat hij tegen zichzelf beschermd wordt. Liefdeloze ouders laten hun kinderen hun gang gaan. Vermaan van ouderlingen, ontzegging van de toegang tot het avondmaal is bedoeld om zondaren te behouden en de kerk te beschermen.

*Bijzondere functies in adventstijd*

Met Levi gaat het nog mooier. Zijn nakomelingen verwerven Gods zegen wanneer ze op een cruciaal moment zich tegen hun volksgenoten durven keren omdat zij kiezen voor de HEER. Dat is als Hij het hele volk bijna vernietigt om de zonde met het gouden stierkalf. Dan zetten ze hun strijdlust in voor God.[[26]](#footnote-26) Die sluit een speciaal verbond met Levi.[[27]](#footnote-27) De Levieten krijgen over Israël verspreid achtenveertig steden.[[28]](#footnote-28) Zíj leveren Israëls priesters. Worden met elkaar verantwoordelijk voor de tabernakel.[[29]](#footnote-29) Zijn catecheten.[[30]](#footnote-30) En vormen een cantorij.[[31]](#footnote-31) Bijzondere functies in adventstijd. Tot Jezus komen zou, de hoogste hogepriester uit de stam Juda.[[32]](#footnote-32)

*Uit een reine maagd en prostitutie*

Het was Levi die het sacrament van de besnijdenis minachtte door zijn wandaad met Simeon. Later vergrepen de hogepriesters zich aan het Pesachlam.[[33]](#footnote-33) Priesters speelden een belangrijke rol in het doden van Gods Zoon.[[34]](#footnote-34) Maar het zijn ook juist veel priesters die na Pinksteren speciaal vermeld worden als bekeerlingen onder Jezus’ leerlingen.[[35]](#footnote-35) Uiteindelijk ziet Johannes twaalfduizend personen uit Simeon en Levi met Gods zegel op hun voorhoofd.[[36]](#footnote-36) Het is dankzij Jezus. Geboren uit de reine maagd Maria. Maar ook uit Jakob; uit Juda en Tamar[[37]](#footnote-37); uit Rachab.[[38]](#footnote-38) Uit prostitutie en incest. Uit en voor zondaren. Voor jou. Voor mij.

Amen

1. Genesis 49,28. [↑](#footnote-ref-1)
2. Genesis 12,2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Genesis 28,10-22. [↑](#footnote-ref-3)
4. Genesis 25,2 na 31,19. [↑](#footnote-ref-4)
5. Genesis 32,29. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ruth 1,1-6. [↑](#footnote-ref-6)
7. Genesis 30,21-24. [↑](#footnote-ref-7)
8. Genesis 37,2. [↑](#footnote-ref-8)
9. Genesis 11,27-12,1. [↑](#footnote-ref-9)
10. Exodus 20,5. [↑](#footnote-ref-10)
11. Hooglied 8,8.9; gedeeltelijk Naardense Bijbel. [↑](#footnote-ref-11)
12. I Korintiës 6,19. [↑](#footnote-ref-12)
13. NGB-’51. [↑](#footnote-ref-13)
14. ‘כבד’ / ‘kabod’. [↑](#footnote-ref-14)
15. Efeziërs 4,26. [↑](#footnote-ref-15)
16. ‘חמס’, chamas’. Hamas , حماس (acroniem voor ‘Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah’ – ‘Islamitische Verzetsbeweging’) betekent letterlijk: ‘enthousiasme’, ‘fanatisme', ‘vurigheid’. [↑](#footnote-ref-16)
17. Jesaja 2,4; ook Micha 4,3. Wel als Joël 3,10. [↑](#footnote-ref-17)
18. Genesis 49,28. [↑](#footnote-ref-18)
19. I Samuël 2,12-26; 3,14. [↑](#footnote-ref-19)
20. I Samuël 4. [↑](#footnote-ref-20)
21. Numeri 1,23: 59.300 (alleen Juda en Dan zijn groter); 26,12vv (nog 22.200). [↑](#footnote-ref-21)
22. Deuteronomium 33. [↑](#footnote-ref-22)
23. Jozua 19,1.9; II Kronieken 4,24-43. [↑](#footnote-ref-23)
24. Genesis 31,19.32-35. [↑](#footnote-ref-24)
25. Genesis 42,24.36; 43,23. [↑](#footnote-ref-25)
26. Exodus 32, net name 25-29. [↑](#footnote-ref-26)
27. Maleachi 2,1-9. [↑](#footnote-ref-27)
28. Jozua 21; Numeri 35,1-8. [↑](#footnote-ref-28)
29. Numeri 1,47-53. [↑](#footnote-ref-29)
30. II Kronieken 17,8.9; 35,3; Nehemia 8,9. [↑](#footnote-ref-30)
31. I Kronieken 16,37-42; I Kronieken 23-26. [↑](#footnote-ref-31)
32. Hebreeën 7,11-14. [↑](#footnote-ref-32)
33. I Korintiërs 5,7. [↑](#footnote-ref-33)
34. Matteüs 27. [↑](#footnote-ref-34)
35. Handelingen 6,7. [↑](#footnote-ref-35)
36. Openbaring 7,7. [↑](#footnote-ref-36)
37. Genesis 38; Matteüs 1,3. [↑](#footnote-ref-37)
38. Jozua 2,1; 6,25; Matteüs 1,5. [↑](#footnote-ref-38)