**Bijbelkring 15 oktober 2019**

**Welkom en opening**

**Eerste thema: ‘Israël, Gods eerstgeboren zoon ’**

*Exodus 4: 21 - 23 Eerstgeboren zoon*

* God heeft Israël niet uitgekozen. God heeft Israël gemaakt. We moeten Israël natuurlijk niet letterlijk zien als Gods ‘eerstgeboren’ zoon. Maar het strekt verder dan alleen een geestelijke band. Zonder het ingrijpen van God was er geen volk Israël geweest. Dan waren Abraham en Sara kinderloos gebleven en was Isaac, de zoon van de belofte, nooit geboren. Ook Isaac en Rebekka bleven kinderloos. Rebekka bleek onvruchtbaar (Genesis 25: 21). Het was vanwege het vurige gebed van Isaac dat God hen toch 2 kinderen schonk. En het was dankzij Gods bestuur dat Jakob (degene die niet het eerstgeboren was) de zegen ontving. En door Gods zegen en betrokkenheid op dit nageslacht heeft hij ook een volk gemaakt uit de verschillende zonen van Jakob. In dat laatste zien we gelijk dat het niet afhangt van afstamming en letterlijk ‘eerst geboren zijn’. Het is Gods verkiezing. Naast Jakob en Esau zien we hier verschillende voorbeelden van in de Bijbel. Het was niet Ruben, maar Juda die de zegen verkreeg. Koning David was niet de eerste, maar de laatst geborene.
* Met deze verzen vallen we eigenlijk midden in de strijd tussen God en de afgoden. Farao werd gezien als de zoon van de oppergod Ra. Farao had niet alleen wereldlijke macht, maar ook geestelijke macht. Hij werd gezien als redder van het volk en degene die de macht had over de Nijl. Als machtige heerser van een wereldrijk kon hij op geen enkele manier riskeren dat er aan zijn (goddelijke) autoriteit getwijfeld zou worden. God zet daar Israël tegenover als Zijn zoon. Het is als het ware een hoog spel. De verharding van het hart van farao leidt er toe dat dit ‘spel’ helemaal uitgespeeld wordt en de winnaar overduidelijk bekend wordt. God is daadwerkelijk machtig en zet de straf heel duidelijk tegenover de zonde van farao om Hem niet te erkennen, Israël niet te erkennen en zelfs de zonen van Israël te doden door hen in de Nijl te werpen.
1. Zou God nog steeds zeggen dat Israël Zijn eerstgeboren zoon is? (vgl Rom. 9:4 en 11:29)
2. Wat merk jij van de geestelijke strijd die gaande is?
3. Hoe verhoudt zich de zegen en de verantwoordelijkheid die dat met zich mee brengt in jouw leven?

*Exodus 19: 5 - 6 Volk van priesters*

* God noemt Israël een koninkrijk van priesters. Zoals het hele volk de titel eerstgeboren zoon krijgt, zo is ook het hele volk uitgekozen om priester te zijn. Hiermee wordt onderstreept dat alle Israëlieten geroepen zijn tot de dienst aan God. Ze zijn geheiligd en apart gezet.
* In geestelijke zin wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de ene of de andere gelovige. Dan merkt God het gehele volk aan als priester, gewijd aan Hem met de opdracht om God lief te hebben boven alles. Maar als we er vanuit gaan dat een priester ook middelaar is, degene die namens het volk pleit bij God en omgekeerd die de stem van God verstaanbaar maakt voor het volk: hoe zit dat dan als iedereen priester is? Dan zien wij dus dat Israël een taak heeft te midden van de volken. Want de dienst aan God is niet alleen gericht op de hemel, maar ook op Gods wereld en alle mensen die Hij gemaakt heeft. Om voor hen priesters te zijn. Om Gods licht te laten schijnen en de zegen te zoeken voor de stad waar zij wonen. Tegelijk heeft God Israël uitgekozen als volk om in hen midden te wonen. De dienst van hen als volk is bovenal de lofprijzing en de eredienst, waar God op troont (Psalm 22: 4). Door de lofzang gaande te houden is er een plek te midden van de mensen waar God hoorbaar en zichtbaar wordt. Uiteindelijk is het Jezus geweest die hier de vervulling van werd.
1. In hoeverre geldt dit allemaal nog steeds voor Israël?
2. Hoe ervaar je het verschil tussen letterlijk geen priester zijn, maar geestelijk tot priester geroepen te zijn?
3. De dubbele taak van een priester (tot zegen zijn en de lofzang gaande houden), waar komt dat bij ons tot uiting?

*1 Petrus 2: 9 Priesters in de verstrooiing*

* Petrus spreekt in dit gedeelte tot heidenen in de verstrooiing (1 Petrus 1: 1 en uit andere gedeelten blijkt dat hij zich richt tot niet-Joden). Hij noemt hen vreemdelingen die verspreid zijn. Dit roept dezelfde verstrooiing op van de stam van Levi en later het Joodse volk. Aan de ene kant is het een straf om verstrooid te zijn. Maar het is ook onlosmakelijk verbonden aan de opdracht om dan als zaad te zijn. Verspreiders van het licht. Die zet je niet onder de korenmaat. Zout dat ‘zout’ pas als het uitgestrooid wordt. Gist doet pas zijn werk als het door het deeg heen gekneed wordt. Zo ligt in de verstrooiing (en ook deze tijd in Nederland) een taak.
* Petrus maakt echter niet zomaar een sprong van Exodus waar Israël het uitverkoren volk is, om dan ineens om te schakelen naar de kerk. Een belangrijke sleutel ligt in Jesaja. Daarin wordt gesproken over Israëls tekort in die taak en roeping. Een knecht die tegelijk koning en priester is zal vervullen wat Israël ontbreekt aan gehoorzaamheid. ‘Zijn zaad’, het nageslacht wat Hij voortbrengt, dat zal dan opnieuw een heilig volk kunnen zijn en een koninkrijk van priesters. Daarin wordt nadrukkelijk gesproken van Israël met daarbij eunuchen en vreemdelingen die daarin worden opgenomen. Het gevaar is van deze tekst in Petrus dat we de kerk als vervanging voor Israël gaan zien en we er een moralistisch programma aan verbinden. Waar Israël faalde, zijn wij geroepen om het waar te maken. Maar dan gaan we voorbij aan Jezus Christus. Hij is Degene die het waar maakte, terwijl Israël en de kerk daarin tekortschieten. Hij was werkelijk God in het midden van Israël. De werkelijk eerstgeboren Zoon. Die werkelijk alle taken van het priesterschap tot vervulling bracht. Alleen vanuit wat Hij gedaan heeft ontvangen wij onze plek in Gods volk en onze taak en roeping. En alleen in Christus vinden wij wat we nodig hebben om een licht te zijn onder de volken en God te loven en te danken. In Christus zijn we net als Israël vanuit Egypte vrijgekocht. Daar vinden we de diepe reden tot dankbaarheid. In de verbinding met Hem vinden we leven. En tegelijk ligt daar de taak, een nieuwe gehoorzaamheid, om geheiligd en tot eer van Hem te leven. Hem te danken in alles. Van die taak is niemand uitgezonderd. (ambt aller gelovigen)De kerk prijst God namens een wereld die Hem niet (er)kent. En tegelijk maakt de kerk God bekend aan de wereld.
1. Hoe ben jij een priester voor God?
2. Wat is de kerntaak van een priester? (Denk aan de vraag aan Jezus: wat is het belangrijkste gebod?)
3. Voor welke niet-christenen ben jij een priester?

**Afsluiting**