Genesis 14: 8-8-24

Zondag 12 mei 2019, Heusden

Gemeente van Christus

Genesis 14 vertelt ons over vier grote koningen die oorlog voeren met 5 kleine koningen. Onze lector Lisa heeft al hun ingewikkelde namen keurig voorgelezen, - ik zou het niet beter kunnen.

Vier grote koningen strijden met vijf kleine koninkjes om de macht. Dat is de wereldgeschiedenis in een notendop. Dat is het refrein van de politiek: nationaal, Europees, wereldwijd. Dat is het refrein van het bedrijfsleven. Dat is het refrein van het hele leven zoals zich dat afspeelt, waar wij allemaal deel van uitmaken. Je hebt grote machthebbers, je hebt kleintjes, en die gaan dan met elkaar het gevecht aan.

De spraakmakende Franse schrijver Michel Houellebecq heeft een van zijn romans de titel gegeven: *De wereld als markt en strijd*. Het is een liefdesroman, maar zelfs de liefde is in dit boek verworden tot een markt en een strijdtoneel... *De wereld als markt en strijd*.

Wordt u er soms ook zo moe van? En zo moedeloos?

En we krijgen tegenwoordig ook veel meer te zien en te horen dan we aankunnen. Hier een oplaaiend conflict. Daar een oorlog. Daar een nieuwe misstand. Wat moet je ermee? Tot die ene fotograaf die ene bijzonder foto maakt, meestal van een kind, waardoor de slachtoffers een gezicht krijgen. En dat gezicht raakt ons dan, en schudt ons uit onze moedeloosheid of verdoving. Die foto van dat blote napalmmeisje in Vietnam? Die dode peuter op een strand in Turkije. Zij schudden een vermoeide wereld weer wakker.

Dat is wat er in Genesis 14 gebeurt als Abram eerst hoort over vier grote en vijf kleine koningen die met elkaar oorlog voeren, en elkaar afmaken en gevangennemen. Maar dan hoort Abram dat ook Lot tussen de krijgsgevangenen zit. Dan schrikt Abram wakker.

Lot is met Abram meegereisd naar Kanaän. Toen het gebied waar ze woonden te klein werd, liet Abram liet Lot kiezen. Toen koost Lot het mooiste stuk van Kanaän voor zichzelf, de vruchtbare Jordaanvallei. En hij ging in Sodom wonen.

‘Zou je dat wel doen, Sodom, je hoort rare verhalen over die stad,’ had Abram nog gezegd. ‘Rommelt het daar niet?’

‘Nee, Sodom moet het zijn,’ zei Lot.

‘Maar dan ook niet piepen als het misgaat...’ zucht Abram.

En het zal natuurlijk misgaan.

*Toen Abram hoorde dat zijn broer Lot gevangengenomen was...* De nieuwe vertalers hebben gedacht: nee, dat is een vergissing. Lot was niet Abrams *broer*, Lot was Abrams *neef*! Dus toen hebben ze Genesis even verbeterd, zodat er nu staat: *Toen Abram horde dat zijn neef Lot gevangengenomen was*...

Maar de Bijbel vergist zich niet. Als Abrams neef Lot in nood is dan *verandert* hij bijbels gezien in Abrams broer Lot. En dan verandert Abram van een hoofdschuddende oom in zijn *broeders hoeder*...

*Toen Abram hoorde dat zijn broer Lot gevangengenomen was ... bracht hij allen op de been die in zijn huis opgegroeid waren en met de wapens konden omgaan – driehonderdachtig in getal – en achtervolgde Kedorlaomer en diens bondgenoten tot aan Dan.*

*Dan, dat* is helemaal in het noorden van Israël! Abram maakt er werk van!

Dus: T*oen Abram hoorde dat zijn broer Lot gevangengenomen was...* toen zei Abraham niet: Eigen schuld dikke bult. Had je maar niet het vruchtbaarste deel van Kanaan voor jezelf moeten kiezen. Had je maar niet in Sodom moeten gaan wonen.

Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik betrap me er zelf regelmatig op dat ik dat denk, als ik iets hoor of lees: *Eigen schuld, dikke bult*! Je had toch zelf kunnen zien aankomen dat dit fout moet gaan! De schuldencrisis in Griekenland toen... De zoveelste oorlog in Afrika. De Brexit. Of mensen die ik wonderlijke keuzes zie maken. Of mijn eigen wonderlijke keuzes soms... Eigen schuld dikke bult! Zo is het toch gewoon?

Abram ziet het anders.

Lot is in Genesis Abrams heidense schaduw, die hem volgt en hem aankleeft. Ook als (bekeerd) christenmens blijft er altijd een heidense schaduw, een schaduw van ‘de oude mens’ aan ons hangen... Dat is de Lot in ons leven!

Maar als Lot in de problemen komt, dan ziet Abram in zijn lastige heidense neefje een broer die zijn hulp nodig heeft.

Dat is *het genadige geloof* van de eerste aartsvader van Israël.

Dat is ook *het genadige geloof* van de Israëliet bij uitstek Jezus van Nazareth: als iemand in nood komt, ook al is het een heiden is, dan ga je hem helpen.

Dat is *het genadige geloof* van de christelijke gemeente: God heeft ons in Christus gezegend als zijn geliefde kinderen ... Laten wij dan onze zegen zoveel we kunnen *genadig* delen met anderen. Daartoe zijn wij geroepen – ook al hebben we het wel eens moeilijk - laten we eerlijk zijn, met zoveel genade.

Aartsvader Abram gaat ons vandaag voor ... door deze ‘wereld van markt en strijd.’ Hij trommelt 318 man bij elkaar, die met wapens kunne omgaan. Hij vormt een soort Gideonsbende. Klein maar dapper... als de kerk van tegenwoordig? Abram plaatst een verrassingsaanval en verslaat koning Kedorlaomer en diens bondgenoten bij Dan, en daarna jaagt hij ze op tot aan Choba, dat ten noorden van Damascus ligt – ver in het huidige Syrië. Abram pakt de zaken grondig aan.

Vers 16: *Alle buitgemaakte bezittingen heroverde hij*. *Ook zijn broer* (nee NBG, niet: *neef*!) *Lot wist hij te bevrijden en veilig terug te brengen, met al zijn bezittingen, evenals de vrouwen en de andere krijgsgevangenen.*

Terwijl Abram terugkeert, reist de koning van Sodom hem dankbaar tegemoet. In de Koningsvallei ontmoeten ze elkaar. Het wordt nu allemaal weer erg *koninklijk*. En wat doen koningen? Die bedrijven diplomatie, en strategie, en die willen onderhandelen en voordelige bondgenootschappen sluiten. Die vroeg of laat in nieuwe oorlogen uitmonden, natuurlijk... Wordt Abram nu ook zo’n koning, net als de rest? Genesis 14 begon met: v*ier grote koningen die oorlog voeren met 5 kleine koningen*... Maakt Abram nu het getal 10 mooi rond, wordt Abram nu ook een koning – meer van hetzelfde?

Alles lijkt erop te wijzen...

Maar dan gebeurt er iets bijzonders.

Dan verschijn, als uit het niets, een nieuwe koning ten tonele: Melchisedek, de *koning* van Salem. En: *een priester van God, de allerhoogste*...

Een priester-koning. Anders dan andere koningen

Melchisedek betekent: *koning van gerechtigheid*.

*Salem* is waarschijnlijk de plekwaar David eeuwen later Jeruzalem zal stichten.

In Salem horen we het woord Salem, shalom, vrede!

Salem, wat later Jeruzalem zal worden, ligt boven in de bergen. Als je van Salem komt, daal je af. Het is alsof Melchisedek neerdaalt *van alzoo hoge...*

Melchisedek: een geheimzinnige figuur. Wetenschapers slager er maar niet in om hem een historisch te plaatsen.

Joodse uitleggers hebben vermoed dat Melchisedek een engel was, een van de engelen die in de psalmen namens God rechtspreekt over de duivel.

Ook Hebreeën 7, 2 en 3 denkt in die richting: *Melchisedek*... z*ijn naam betekent ‘Koning van de gerechtigheid’, en verder is hij ook koning van Salem, dat is ‘koning van de vrede’. Hij heeft geen vader of moeder, geen stamboom, geen oorsprong of levenseinde en lijkt op de Zoon van God*.

De Hebreeënbrief (6:20) legt dan ook een verband met die andere wonderbare koning: *Jezus Christus is hogepriester voor eeuwig, zoals ook Melchisedek dat was.*

Terug naar Genesis 14. De koning van Sodom trekt Abram tegemoet. Allemaal koninklijk gedoe... Maar dan komt priester-koning Melchisedek tussenbeide

En Melchisedek, de koning van Salem, brengt brood en wijn: eten en drinken, gemeenschap, samen delen, vrede, shalom...

En Melchisedek brengt/spreekt een zegen over Abram uit.

 *Gezegend zij Abram door God, de Allerhoogste,*

*Schepper van hemel en aarde...*

Dan geeft Abram aan Melchisedek een tiende van wat hij had heroverd.

Een tiende: dat is wat een gelovige jood jaarlijks aan de tempel diende te geven. Aan God dus. Abram betaalt de priester-koning Melchisedek zijn jaarlijkse kerkelijk bijdrage. Daarmee erkent Abraham de tussenkomst van Melchisedek als een tussenkomst van God.

En daarna verdwijnt Melchisedek weer uit beeld... Zoals eens Mozes en Elia ‘zomaar’ uit beeld verdwenen, zoals Jezus werd opgenomen in de hemel.

Zij hadden allen zeer nauw met God te maken...

De koning van Sodom hervat zijn onderhandelingen. Vers 21: *De koning van Sodom verzocht Abram hem de mensen terug te geven, de bezittingen mocht Abram houden* – als oorlogsbuit.

Maar Abram wil niets hebben of houden dat niet zijn eigendom is, *nog geen draad of schoenriem*. Hij vraagt alleen een vergoeding voor wat zijn bondgenoten en zijn eigen dienaren hebben verbruikt. Een onkostenvergoeding dus, niet voor zichzelf maar voor zijn strijdmakkers. Zelf hoeft Abram niet rijk te worden van deze oorlog.

Hij is namelijk al rijk. Hij heeft namelijk zijn broeder Lot al bevrijd.

Dát is zijn rijkdom.

En hij heeft een zegen gekregen van Melchisedek.

Dát is zijn oorlogsbuit.

Waar gaat het om? Het gaat hierom: Abram doet dus niet mee met het spelletje van al die koningen. Abram heeft niet het verlangen om zelf ook zo’n aardse koning te zijn, nummer tien, die het rijtje volmaakt.

Want de koning, die het rijtje volmaakt, de ware koning, de koning die werkelijk een zegen is... is een koning van een heel andere orde. Dat is een koning *in de orde van Melchisedek*, een *koning van gerechtigheid.* Deze koning komt van Salem, van boven... Deze ware koning komt niet om iets te nemen, maar om iets te geven: brood, wijn, vrede, zegen.

Het is geen toeval dat vlak bij de plek, waar Melchisedek Abraham de zegen gaf, later het kruis zal staan waaraan Jezus, onze hemelse priester-koning ons heeft gezegend met ware vrede.

Melchisedek zei lang geleden tegen Abram, en hij zegt het vandaag tegen ons:

We leven in een wereld vol koningen en machthebbers, grote en kleine, de een nog ongenadiger en gewelddadiger dan de ander. En de een neemt nog meer dan de ander. En ze gaan maar door. En ze lijken het beslist voor het zeggen te hebben. *De wereld als markt en strijd -*  zoals de titel van die Franse liefdesroman.

Maar kijk verder, kijk dieper. Er is ook een andere koning, één die volstrekt anders is, heilig, rechtvaardig. Eén die de cyclus van strijd en hebzucht doorbreekt. Een die ons zegent met vrede. De hemelse koning!

Melchisedek was voor Abram een vertegenwoordiger van de hemelse koning.

Voor ons is Jezus gekomen uit de hemel om die vertegenwoordiger te zijn.

Als wij ons hart aan Hem aanbieden - Hij zal ons er vrede voor teruggeven.

Amen.