**Exodus 1 - God is trouw aan zijn belofte (Israël -zondag)**Exodus. Het betekent “Uittocht”. (Plaatje 1)  
En daarmee is eigenlijk in één woord de kern van het hele verhaal verteld.  
Gods volk trekt Egypte weer uit.  
Nadat het zich daar bijna 400 jaar geleden had gevestigd.  
Toen nog slechts 70 personen.   
Jakob, samen met zijn zonen en hun gezin.  
Inmiddels uitgegroeid tot een heel volk!   
  
Prachtig hoe het begin van Exodus naadloos aansluit bij het slot van Genesis.  
Met een opsomming van de namen van de zonen van Jakob.  
Zij vormen het begin van de latere stammen van Israël.  
Hún namen worden genoemd. Maar die van de nieuwe koning van Egypte niet!  
De onderdrukker van Israël blijft dus anoniem.  
Terwijl de onderdruktén straks door God bij hun naam zullen worden geroepen.  
Om op weg te gaan naar het land dat God al aan Abraham beloofd had.  
  
Het aantal nakomelingen van Jakob is in die 400 jaar tijd enorm groot geworden!  
In vers 7 tuimelen de woorden zelfs over elkaar heen om aan te geven hoe snel de explosieve groei van Jakobs familie was verlopen.  
Het was voor de Egyptenaren gewoon niet meer bij te benen!  
Belangrijk om daarin ook Gods trouw te zien.  
God die aan Jakob beloofd had met hem mee te zullen gaan naar Egypte en hem daar tot een groot volk te maken.   
  
Hoor maar: (Genesis 46: 3) **“Jakob, wees niet bang om verder te reizen naar Egypte, want Ik zal daar een groot volk uit je doen voortkomen. Ikzelf zal met je meereizen naar Egypte en zal je daar ook weer vandaan brengen”.**Nou, zo is het precies gegaan! Jakob *is* uitgegroeid tot een groot volk.  
En nu gaat God beginnen met de uitvoering van het tweede deel van zijn belofte.  
Namelijk, het volk terugbrengen naar het land dat hij onder ede aan Abraham, Izaäk en Jakob had beloofd.  
Alleen, het wordt geen inpakken en wegwezen.  
Nee, het gaat gepaard met wrede onderdrukking en brute kindermoord.  
  
Maar waaróm toch gaat dit met zoveel ellende gepaard?.........  
Kijk, op de vraag naar “het waarom” van het lijden in deze wereld moeten we heel voorzichtig zijn in het geven van snelle antwoorden.   
Want zo gemakkelijk ligt dat allemaal niet!   
Maar in dit geval mogen we denk ik wel een voorbeeld zien van een gebeurtenis als gevolg van de voortdurende strijd tussen het zogenaamde “slangenzaad” en het “vrouwenzaad”.   
Je zou ook kunnen zeggen: de strijd tussen de volgers van satan en de kinderen van God. (Plaatje 2)   
Een strijd die al vanaf het begin van de Bijbel gevoerd wordt.  
Door God zelf aangekondigd in Genesis 3: 15, na de ongehoorzaamheid van Adam en Eva in het paradijs. (Ook wel de moederbelofte genoemd)  
Satan die vanaf dat moment alles op alles zou zetten om Gods plannen te dwarsbomen.  
Ook het plan van God om zijn volk uit Egypte te bevrijden.  
Begrijpelijk denk ik, als je beseft dat een terugkeer van Israël naar het door God beloofde land, ook de komst van de Messias weer een stuk dichterbij zal brengen!  
En voor die Messias is satan werkelijk als de dood!  
Daarom wil hij zijn komst koste wat kost zien te voorkomen, of in elk geval vertragen.  
  
Ja, en zo is het Joodse volk de eeuwen door telkens weer een doelwit geweest van allerlei kwaadaardig duivelse pogingen om het te vernietigen.  
Denk maar aan het boek Ester met daarin het verhaal over de poging van Haman om de Joden uit te roeien.   
Een poging die mislukt.  
Of nog vers in ons geheugen: de holocaust, waarbij de nazi’s systematisch 6 miljoen Joden hebben afgeslacht!  
Nota bene tweeduizend jaar ná de komst van de Messias, nog steeds zóveel haat tegen het Joodse volk!  
Nou blijkbaar heeft God nog steeds een plan met dit volk, en probeert de duivel dit te verstoren.  
  
Ja, want is er wat het lot van de Joden betreft vandaag de dag veel veranderd?  
Nog steeds is het antisemitisme (haat tegen Joden) niet te stuiten.  
Nog steeds is er geen volk ter wereld dat door de mensheid zó wordt dwarsgezeten en gehaat, als het Joodse volk.  
En nog steeds zijn veel mensen de mening toegedaan dat dit het gevolg is van Gods straf om wat het Joodse volk haar eigen Messias op Golgota heeft aangedaan!  
Wat echt onzin is. Echt klinkklare nonsens!  
Jezus bad immers aan het kruis al om vergeving voor de mensen die hem gekruisigd hadden. (Plaatje 3) En wat een kracht ging daarvan uit!  
En de apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen juist dat God zijn volk niet heeft verstoten!  
Wat ook niet ander kán. God is immers trouw aan zijn verbond?!  
Wie zich hierin nog wat meer wil verdiepen, verwijs ik naar de hoofdstukken 9, 10 en 11 van de brief aan de Romeinen.  
Maar ik kom er later in de preek ook nog even op terug.  
Het boek Exodus vertelt ons van de allereerste poging in de geschiedenis om het Joodse volk zó te minimaliseren, dat het geen kant meer uit kon.  
Maar, het laat ook zien dat die poging tot mislukken gedoemd was, omdat God zijn belofte aan Abraham wilde inlossen.  
Ja, álle pogingen om Israël te vernietigen lopen stuk op Gods trouw.  
Voor ons, lezers van het verhaal niet zo moeilijk om te zien.  
Want wij kénnen de afloop.  
Maar heel ánders was dat natuurlijk voor de Israëlieten zelf.  
Zij zagen er aanvankelijk helemaal niets van en ervoeren alleen het lijden.  
Hen aangedaan door toedoen van een nieuwe koning.   
Een farao die Jozef niet gekend had, zo staat er dan.  
Wat op zich heel logisch lijkt na 400 jaar.  
Alleen, het betekent niet dat hij nog nooit van Jozef gehoord had, en dus niet kon weten wie hij was.  
Nee, deze nieuwe farao kwam uit een heel nieuwe dynastie, en wilde gewoon niets met het verleden te maken hebben.  
Dus ook wat Jozef eeuwen geleden allemaal voor goeds gedaan had liet hem volkomen koud.  
Mensen, ik ken jullie niet en beschouw jullie daarom niet als vriend, maar als potentieel gevaar voor de continuïteit van mijn eigen koningschap.  
Zo ging dat toen.  
En farao’s woorden in de verzen 9 en 10 spreken wat dat betreft boekdelen.  
**“Laten we voorkomen dat dit volk nog groter wordt. Want stel dat er oorlog uitbreekt en zij zich aansluiten bij de vijand, de strijd** **tégen ons aanbinden en uit het land wegtrekken”.**  
Tja, zo doe je dat.  
Angst onder de mensen zaaien voor een groeiend aantal vreemdelingen.  
Om vervolgens maatregelen te kunnen voorstellen die zullen leiden tot minder, minder Joden.  
Een beproefde methode om de massa achter je ideeën te krijgen.  
Want met angst zaaien bespeel je de sentimenten van je achterban en wakker je vreemdelingenhaat aan.  
   
Trouwens, hoorde je dat deze farao het ook al heeft over wegtrekken?!  
Kennelijk is hij er dus van op de hoogte dat Israëls toekomst niet in Egypte, maar in Kanaän lag!  
Bijzonder, vind je niet?  
Terwijl bij Israël zélf nog helemaal niemand met zo’n vertrek rekening houdt, beraamt farao al een plan om dit te voorkomen.  
  
Je ziet zoiets ook gebeuren in het Nieuwe testament.  
Bijvoorbeeld wanneer het Sanhedrin, de Joodse Raad, na het sterven van Jezus aan Pilatus vraagt om het graf te verzegelen en bewaken.  
Ze hadden Jezus namelijk heel goed begrepen toen hij zei: “na drie dagen sta ik weer op!”  
Iets wat ze koste wat kost wilden voorkomen!  
En terwijl geen van Jezus’ eigen leerlingen zich die woorden over zijn opstanding meer herinnerde, hielden de Joodse leiders er wel degelijk rekening mee!   
En zij troffen alvast hun maatregelen om het te voorkomen.  
  
Laten we hiervan leren!  
Want ook vandaag de dag is het gevaar groot dat we als kerk een beetje achteraan hobbelen en Gods beloften vergeten, of niet meer serieus nemen.  
En dat zou zo niet moeten zijn!  
Want de Grote tegenstander neemt God daarin wél zeer serieus!  
Ik wil je daarom vragen: hoe ga jij om met alles wat God in zijn Woord belooft?  
Houd jij nog rekening met de vervulling daarvan?  
Houd jij er bijvoorbeeld nog rekening mee dat God bezig is met de vervulling van zijn belofte dat we op een dag zullen wegtrekken uit déze wereld, omdat God voor ons een hele nieuwe wereld gereedmaakt?  
Heus, er komt een dag! Dan is het met alle ellende gedaan!  
Tussenzang – GK Gezang 157 – eens zal er vrede zijn  
  
Israël wordt in Egypte onderworpen aan dwangarbeid.  
Goed voor de economie, zal farao hebben gedacht.  
Goedkope arbeidskrachten voor de bouw van twee voorraadsteden.  
Wapenarsenalen, die beveiliging moesten bieden tegen de vijanden.  
Met als bijkomstigheid dat Israël als potentiële vijand, op deze manier mee moet werken aan Egyptes veiligheid.  
Een truc die ook tijdens de 2e Wereldoorlog werd toegepast door de Duitsers. Waarbij gevangenen en gewone burgers gedwongen werden tot het aanleggen van betonnen verdedigingslinies en het fabriceren van wapens en munitie.  
  
Dwangarbeid. Slavernij. (Plaatje 4)  
Bedoeld om een volk er onder te houden en de groei ervan af te remmen.  
Zo min mogelijk vrije tijd betekende immers ook zo min mogelijk tijd om te vrijen!  
En Joodse mannen die doodmoe thuiskwamen van het harde werken, vielen thuis natuurlijk als een blok in slaap!   
Zodat er vanzelf minder kinderen zouden komen!  
Kijk, tegenwoordig nemen overheden hele andere geboortebeperkende maatregelen. Denk bv. aan China, waar ouders tot voor enkele jaren geleden werden gedwongen tot abortus of sterilisatie.  
Nou zo gold in de oudheid slavendienst als beproefde methode om een babyboom te voorkomen.  
Maar wat een misrekening!  
Ja, dat gebeurt er als je geen rekening houdt met de almachtige God!  
Want het geboortecijfer daalt niet, maar stijgt alleen maar!  
Het effect is dus precies tegenovergesteld aan de verwachtingen.   
Hoe zwaarder de onderdrukking, hoe meer kinderen er geboren werden!  
Tjonge, die Israëlieten waren blijkbaar taaier dan gedacht!  
Alhoewel.  
Beter is het om te zeggen dat Gods kinderzegen sterker was dan de maatregelen die er tegen in genomen werden.  
Wat niet zo vreemd is.  
Want het werk van God is niet te keren, omdat hij er over waakt.  
  
Zo zaait Gods zegen paniek in Egypte.  
Want er kwamen zóveel Joodse kinderen bij, dat de Egyptenaren ervan walgden.  
“Ze kregen een afkeer van hen”, staat er.  
Maar in werkelijkheid werden ze misselijk van angst.  
Zo kunnen we vers 12 namelijk ook vertalen.  
Tja, en dan gebeurt wat machthebbers wel vaker doen wanneer ze zich in hun positie bedreigd voelen.  
De druk opvoeren.   
En als dat niet helpt, overgaan tot mishandeling en moord!  
  
Farao probeert een deal te sluiten met de dames van de plaatselijke verloskundigenpraktijk.  
Hun namen krijgen we ook te horen: Sifra en Pua.  
Vast hele mooie vrouwen, want hun namen betekenen schoonheid en make-up.  
En zij blijven dus, in tegenstelling tot de koning, niet anoniem.  
Nee, dit zijn werkelijk vrouwen van naam!  
Maar, geen Hebreeuwse namen!  
De grondtekst maakt duidelijk dat het geen Joodse vroedvrouwen waren, maar de vroedvrouwen van de Joodse moeders.  
Zelf waren het dus Egyptische vrouwen, die van hun koning het bevel kregen om alle pasgeboren jongetjes te doden!  
Vreselijk!  
We zien hierin een parallel met de kindermoord van Betlehem. (Plaatje 5)  
Ook een bloedig verhaal, dat volgt kort op de geboorte van Jezus.  
Ook toen was er een koning die bang was om zijn macht te verliezen en daarom beval om alle pasgeboren jongetjes te doden.  
Een gruwelijke geschiedenis! Vaders en moeders die wanhopig probeerden hun kinderen te beschermen. Met een voor velen van hen slechte afloop.  
  
Maar hier in Egypte, krijgt het verhaal een heel ánder verloop.  
Want deze Egyptische verloskundigen weigeren het bevel van de koning uit te voeren.   
En daar moeten we niet te gering over denken.  
Want zij gingen daarmee ook tégen hun eigen belang in!  
Ze konden door hun eigen volksgenoten namelijk worden gezien als staatsgevaarlijke collaborateurs.   
En het was dus met gevaar voor eigen leven dat zij het bevel van de koning naast zich neer durfden leggen.  
Daar komt nog bij dat de koning van Egypte in die tijd niet alleen als mens werd gezien, maar ook als god werd vereerd.  
Kortom, deze twee vrouwen namen een enorm groot risico.  
En toch doen ze het! Omdat, zo blijkt, zij de God van Israël vereerden!  
  
  
En is dát niet bijzonder!  
Zij kwamen blijkbaar liever in conflict met de god-koning van Egypte dan met de God- koning van hemel en aarde.  
En zo zet God deze moedige vrouwen dus in om dwaze mannen te trotseren en zijn volk te redden!  
  
De moed van Sifra en Pua mag ook ons aan het denken zetten.  
Immers, ook wij leven in een tijd waarin de overheid soms dingen van ons vraagt die door de publieke opinie op grote schaal geaccepteerd worden, maar wel dwars tegen Gods woord ingaan.  
En wat doen wij dan?  
Lopen we mee?   
Passen we ons aan?   
Praten we het zelfs goed?  
Of durven we een Christelijk tegengeluid te laten horen?  
Komen we uit voor onze principes en durven we desnoods het conflict aan met onze superieuren?  
Zelfs wanneer je dat bij wijze van spreken de kop kost?  
  
Nóg iets bijzonders.  
De vroedvrouwen krijgen de opdracht om alleen de jongetjes te doden.  
Wat dus niet gebeurt.  
Maar expliciet klinkt dus het bevel om de meisjes in leven te laten! (vers 16)  
En later nóg eens, als blijkt dat deze maatregel blijkbaar niet werkt en het héle Egyptische volk wordt opgedragen om alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes in de Nijl te verdrinken.  
Maar ook nu weer, de meisjes in leven te laten!  
Terwijl uitgerekend meisjes in Israël juist de moeders van de toekomst zijn!  
En daarmee doet de farao uiteindelijk zichzelf de das om.  
Het volgende hoofdstuk maakt dat al een stukje duidelijk  
Daarover een volgende keer.  
  
Maar het blijft gruwelijk! Dat zeker!  
Dus wat moet het een angstige tijd zijn geweest!  
Want je zult maar een zoontje krijgen.  
Wie kun je dan vertrouwen?  
Bang moeten zijn voor je buren.  
En voor iedere voorbijganger die jouw baby hoort huilen.  
Bang dat je wordt verraden.   
Bang voor razzia’s door de politie.  
Het leven van zoveel onschuldige kinderen afgesneden!  
Vreselijk!  
  
Het doet me denken aan die tekst uit Jeremia 31: 15.  
Over Rachel die weent over haar kinderen en niet wil worden getroost, omdat ze er niet meer zijn.  
De tekst die later in het evangelie van Mattheus in verband wordt gebracht met de kindermoord van Bethlehem.  
Maar ook verband houdt met het bekende kindermonument in Yad Vashem.   
Het holocaustmuseum in Jeruzalem dat bestaat uit een aantal rijen afgebroken betonnen palen, die symbool staan voor de afgebroken kinderlevens.  
Als herinnering aan de 1,5 miljoen kinderen die werden vermoord en van wie de namen onophoudelijk één voor één worden opgelezen. (Plaatje 6)  
Opdat we het niet zullen vergeten.   
En wie er wel eens is geweest snapt wat ik bedoel.  
Het maakt je stil van afschuw.   
Verbijsterend!  
Zeker, en toch ook hoopvol!  
Want wereldwijd leven er inmiddels ongeveer 14 miljoen Joden, waarvan zo’n 7 miljoen in Israël!  
In totaal dus veel meer dan er als gevolg van de holocaust zijn vermoord!  
En we zien inmiddels ook al jarenlang hoe de Joden vanuit allerlei landen, massaal terugkeren naar het land van hun afkomst.  
Naar Israël.  
Er lijkt zo een wereldwijde Exodus gaande.  
In toenemende mate ook vanuit Nederland.  
Ja, want ook ons land is voor veel Joden niet veilig meer.  
  
En je vraagt je af: zou het nog steeds iets te maken hebben met Gods belofte aan Abraham?  
Ik weet wel, christenen denken daar heel verschillend over.  
Maar ja, als het werkelijk zo is dat God zijn beloften aan Abrahams nageslacht heeft verbroken en zijn oude verbondsvolk dus heeft verstoten, wat zegt dat dan over de betrouwbaarheid van zijn beloften aan óns?  
Hoe zeker kun je dan zijn over zijn onvoorwaardelijke liefde, genade en geduld?  
Kan dat dan ook voor ons zomaar weer voorbij zijn?  
Ik moet er niet aan denken!  
Maar dat hoeft gelukkig ook niet.  
En laten we heel de Bijbel, en dus ook het eerste hoofdstuk in Exodus daarom blijven lezen en geloven als Gods Woord voor álle tijden.  
Over de God die trouw is tot in eeuwigheid en niet zal loslaten het werk dat zijn hand begon.  
Amen