|  |
| --- |
| **Gen. 39:1-20****“God se begunstigde word onskuldig veroordeel.”***Andries Burger, Pinetown Gemeente, 28 April 2024* |

*Sing: Lied 499:1,3; Ps. 9:1,7,10(T); Lied 553:1; Lied 489:1,2,3; “Vrede”*

Die hele Bybel is God se Woord waarin Hy Homself aan ons openbaar en ook sy verhouding met ons en met alles in sy ganse skepping.

Wanneer ons dus besig is met Josef se lewensverhaal moet ons ook dieper fokus op God se boodskap aan ons oor Homself en sy verhouding met ons en hoe ons daarop moet reageer.

Wat besonders is van Josef se lewensverhaal is dat ons daarin so ŉ duidelike vooruitskouing sien van die verlossing wat Christus bewerk vir gelowiges.

Josef se verlossingswerk van sy familie het byvoorbeeld begin met sy onregverdige vernedering toe hy as Jakob se gunstelingseun verkoop word ŉ slaaf.

En soortgelyk daaraan sou die geliefde en eniggebore Seun van God sy verlossingswerk begin met die vernedering om sy hemelse heerlikheid opsy te sit en ŉ mens te kom word –

maar nie omdat hy gedwing is soos Josef was nie, maar vrywillig gedring deur God se liefde en genade.

Vandag gaan ons verder om te sien hoe Josef na aanvanklike sukses, gewildheid en voorspoed nog erger onreg moet ly en by die dood omdraai.

 **<< Lees Gen. 39:1-20 >>**

Josef was omtrent so oud soos ons kinders wanneer hulle klaar is met skool toe

die Midianitiese slawehandelaars hom in Egipte verkoop het aan Potifar wat die hoof was van koning Farao se lyfwagte.

En soos wat Josef as kind teenoor sy pa opgetree het, so dien hy toe ook vir Potifar.

Met eerlike, harde werk en toewyding was die jong slaaf so suksesvol dat Potifar hom raaksien en tussen al die ander uitkies om sy persoonlike slaaf te wees.

Hy was daagliks in Potifar se teenwoordigheid en hulle verhouding van vertroue het soveel gegroei dat Josef aangestel is as die bestuurder van die hele huishouding.

Hy was nie meer net maar ŉ gewone slaaf nie, hy was in beheer van alles en almal het onder sy toesig gewerk.

En onder sy beheer het dit met al Potifar se sake baie goed begin gaan.

Sou dit wees dat Josef dalk kon dink dat dit lyk of daardie drome van sy heerskappy begin het om in vervulling te gaan?

Uit latere tekste kan ons aflei dat hy seker so 26 jaar oud[[1]](#footnote-1) was toe Potifar hom as hoofbestuurder van sy huis aangestel het.

 ŉ Jong man in sy fleur, suksesvol en so mooi en fris gebou dat hy Potifar se vrou se knieë lam gemaak het...

Sy het van begeerte gebrand vir hom en sonder skaamte nooi sy hom prontuit na haar slaapkamer en na haar bed toe.

Binne ŉ wêreldse kultuur het sy waarskynlik geen teenstand verwag nie, sou dit dan nie vir hom die top van erkenning en beloning gewees het vir sy sukses nie? Sou elke warmbloedige jong man die geleentheid dan nie gretig aangryp nie?

Maar Josef verduidelik mooi waarom hy nie kan nie, maar sy hou aan-en-aan en toe hulle eendag alleen is gryp sy hom.

Daar was geen ander uitkoms as dat hy moes maak dat hy wegkom nie...

Die vrou se reaksie is so tipies wêrelds.

As sy hom nie kan kry nie sal niemand hom kry nie, as hy haar minag sal hy nie een dag langer op sy hoë morele troontjie in haar huis rondloop nie.

Sy begin haar liegstorie versprei onder al die ander slawe sodat die hele skandaal reeds op sosiale media is

voordat haar man sy wonderlike slafie kan beskerm deur dit stil-stil onder die mat in te vee.

Potifar was woedend – en met reg sou jy kon sê.

Dit wil lyk asof hy nie oortuig was dat sy vrou die waarheid gepraat het nie – as hy was sou Josef die doodstraf gekry het want dit was die aanvaarde straf vir owerspel.

Maar sy vrou het hom in ŉ hoek en die enigste manier om ŉ erge skandaal te stop is om Josef te straf, swaar te straf.

Josef word summier in die tronk gestop – en dit terwyl hy regtig heeltemal onskuldig is!

Die omstandighede in die tronk word nie hier beskryf nie, en die gevaar is daar dat ons kan dink aan party van vandag se tronke met al die menseregte en voorregte.

Destyds was tronke nie veel minder as ŉ stadige lydende dood nie...

In Ps. 105:8 lees ons oor Josef se omstandighede toe hy in die tronk beland het:

 18*Mense het sy voete in boeie geklem, 'n yster is om sy nek gesit...*

Wil jy nou meer... dit is voorwaar nou stank vir dank!

En God laat toe dat dit met sy uitverkore “verlosser” van Abraham se nageslag gebeur.

Jy kan die wêreld hoor vra, “*waarom gebeur slegte goed met goeie mense?”*

Dit is wat gebeur het, maar wat is die boodskap daarvan?

Ten spyte van die treurige uitkoms moet ons God se beheer daarvan raaksien;

 ons moet ook leer uit Josef se oorwinning teen die sonde versoeking, en

dan moet ons natuurlik verder kyk en die vooruitskouing van Christus se lewe raaksien.

 Ons kan nie anders as om **God se beheer** raak te sien nie.

Of Josef dit besef het weet ons nie, maar vir ons maak God dit baie duidelik dat Hy deurgaans by Josef was.

Onthou dat hierdie nie maar die opinie is van die skrywer van Genesis nie, dit is God se Woord, dit is Hy wat dit vir ons bekend maak deur die skrywer wat Hy geïnspireer het.

Ses keer lees ons dat die Here by Josef was en dat God die rede was dat dit met Josef goed gegaan het, baie goed gegaan het.

Dit was nie bloot Josef se harde werk en sy toewyding nie, al het God dit sekerlik daardeur bewerk... maar dit was God wat wou hê dat Josef suksesvol moes wees,

 dit was Hý wat dit laat gebeur het.

 Selfs die heidense Potifar het besef dat die Here by Josef was.

Maar was die Here by Josef toe Potifar se vrou hom verlei het?

Ons sal netnou spesifiek daarna kyk, maar dit is juis vanuit sy nabyheid wat Josef haar kon weerstaan.

En was God steeds by hom toe Potifar hom summier in die tronk laat gooi het?

Die teks sê nie hier nie, maar ons ken die res van die verhaal...

God het juis sy lewenspad deur die tronk laat draai om by Farao uit te kom waardeur hy sy roeping sou vervul om verlossing te bewerk vir sy mense.

Het Josef dit besef? Ons weet nie, ons kan maar net wonder...

Daar is nie ŉ manier dat Josef kon verstaan waarom dit gebeur het en waarom God dit toegelaat het nie. Eers baie later sou hy dit kon begryp ...

 Wat sou jy vir Josef wou sê daar in voetboeie en ysters om sy nek?

Vertrou op God Josef, want Hy is op weg met jou sodat jy jou bestemde roeping kan vervul...

 Moenie twyfel nie, moenie moed verloor nie, bly vasstaan in geloof

 want selfs hierdie onreg en lyding pas in God se plan

sodat jy uiteindelik jou roeping sal vervul om sy volk van hongersnood te red én die Messias gebore sou word tot seën vir al die nasies...

 Skep moed Josef, vertrou op God...

Maar dit gaan nie net oor Josef nie.

Wat van die beproewing en lyding wat ons in ons lewens moet verduur? Is God by ons?

Dit is wat Hy sê in sy Woord – dat niks en niemand ons uit sy hand sal kan ruk nie...

 dat niks ons ooit kan skei van die liefde van Christus nie...

 Luister na wat jy vir Josef sou sê, want dieselfde is waar vir jou en my.

Ons omstandighede verskil en ons roeping is nie dieselfde nie,

 maar God is netso met elkeen van ons op weg na ons roeping as wat Hy was met Josef.

Nie net wanneer dit goed gaan en ons suksesvol is nie, maar juis ook in ons swaarkry en selfs wanneer ons onreg moet verduur.

Skep moed soos wat jy vir Josef sou aanbeveel... Selfs en verál as jy nie verstaan waarom dit gebeur en waarom God dit toelaat nie...

 Hou jou oë en jou verwagting op God, jou Vader.

Ons kan ook heelwat **leer uit die verleiding** van Potifar se vrou en veral Josef se weerstand en oorwinning daarvan.

Dit moet vir ons geen verrassing wees dat die Josef ŉ teiken vir die duiwel was nie,

want as Josef sou misluk in sy roeping was God se reddingsplan deur Abraham se Nasaat in gedrang.

Dit is ook te verwagte dat die verleiding van die wêreld se goddelose lewenstyl sou kom en dan veral in die vorm van ŉ seksuele verleiding –

Want dit is seker een van die kwesbaarste plekke in die sondige natuur van ŉ suksesvolle en aantreklike jong man in die fleur van sy lewe.

Hierdie drie dinge is maar altyd die basis van verleiding om sonde te doen, die duiwel daaragter wat iets of iemand in die goddelose wêreld gebruik om ons te verlei op die swakste plek van ons sondige natuur.

En dink nou maar ...

Hy is ver van die huis af in ŉ vreemde land waar niemand anders die Here aanbid en Hom wil gehoorsaam nie.

Kyk maar hoeveel mense val in sonde in sulke omstandighede – ver van die huis af op reis of op universiteit of op vakansie of wanneer hulle gaan jag of visvang...

En dan kom die verleiding van ŉ persoon met geweldig baie invloed...

Potifar is reeds ingenome met hom, hoeveel sou sy posisie kon verstewig as sy vrou ook onder Josef se invloed wou kon wees?

Dit is soveel moeiliker om nee te sê vir iemand met mag, of iemand wat baie belangrik in jou lewe is... iemand wat die span keuse bepaal, of besluit wie bevorder word...

Daarby is die verleiding gemik op iets wat so natuurlik in ons menslike geaardheid is, iets wat God gegee het vir die huwelik...

Hoeveel van ons mensdom is nie juis kwesbaar vir die bedwelming van seksuele verleiding nie...

 vir ander is dit rykdom, of gewildheid, of gemaksug elkeen het maar ŉ swakte...

Die verleiding kom stil-stil in ŉ opmerking, ŉ kompliment en dan ŉ direkte uitnodiging.

En wanneer Josef nie toegee nie dan hou dit aan en aan soos ŉ druppende kraan.

Die saadjie wat geplant is word aanhoudend natgemaak om die weerstand stadig maar seker af te breek...

 Totdat dit tot uiteindelik in die geheim op die spits gedryf word...

So werk dit baie keer nog steeds in ons tyd en ons lewens ook, nie waar nie?

 Ons oë moet oop wees om dit raak te sien!

Maar dit is veral uit Josef se weerstand en sy oorwinning waaruit ons baie kan leer.

Sy antwoord aan Potifar se vrou (v. 8-9) begin met dit wat sy dalk sou begryp –

haar man vertrou op hom en hy kan tog nie sy eienaar se vertroue verbreek nie,

 sy integriteit en lojaliteit teenoor Potifar verhoed hom om te doen wat sy vra.

Maar dit is die laaste deel van sy antwoord wat die deurslag gee om haar te kan weerstaan.

Alles wat Josef eers vir haar gesê het sou hy kon gebruik as ŉ verskoning om wél toe te gee.

Het sy eienaar nie alles onder hom gestel nie, is Potifar nie so dankbaar oor al die seën wat hy nou ervaar dat hy Josef goedgesind sou bly nie, en in elk geval is daar niemand anders in die huis toe sy hom in desperaatheid gryp nie...

Sou hy nie ook soos Dawid ŉ plan kom maak om die gevolge te bestuur na sy owerspel met Batseba toe hy haar man in die oorlog laat vermoor het nie?

 Waarom nie Josef ook nie? Waarom is hy so anders as sy broers?

Die antwoord lê in die laaste deel van sy antwoord...

*Hoe kan ek so ŉ verkeerde ding doen? Ek sal mos teen God sondig!*

In die oorspronklike is dit eintlik ŉ vraag... *Hoe kan ek teen God sondig?*

Hier is veral drie baie belangrike dinge wat ons moet raaksien omdat dit ons leer hoe om ook verleiding in ons lewens te kan weerstaan.

Die eerste is dat hy nie doekies omdraai dat dit verkeerd is en dat dit sonde is nie. Hy kon dit iets anders genoem wat darem nie so erg klink soos sonde nie...

Ons samelewing is baie goed daarmee – neem maar net een voorbeeld waar mense wat buite God se riglyne van ŉ huwelik van een man en een vrou lewe en dit dan nie “sonde” noem nie, maar ŉ “alternatiewe lewenstyl”.

 Dan is dit darem nie so erg as “sonde” nie, dit is net anders.

 Josef noem dit egter op die naam – dit is verkeerd, en dit is sonde.

Die tweede ding is om te besef dat enige en alle sonde, in die eerste plek sonde teen God self is.

Nog voordat dit verkeerd sou wees teenoor Potifar sal dit sonde wees teenoor God.

Soos Dawid ook uiteindelik sy sonde bely het in 2 Sam. 12 nadat die profeet hom gekonfronteer het oor sy owerspel met Batseba – dat hy teen die Here gesondig het.

Mense wat om hulle kyk om seker te maak niemand sien wanneer hulle verkeerd doen nie maak ŉ groot fout.

Hulle moet opkyk en weet dat God daar by hulle is, en dat hulle Hom verag en wanneer hulle aan Hom ongehoorsaam is en teen Hóm sondig.

Die derde ding wat baie belangrik is die verhouding tussen Josef en God.

Hy vra “Hoe kan ék, Josef, teen God sondig?

Dit kán tog nie, dis ondenkbaar... Iemand anders sou dalk nog kon, maar nie ék nie...

Waarom nie hy nie? Wat hom dan so anders?

Hy leef in die verbond wat God met Abraham gesluit het en hy dra die besnydenis teken van God se verbond aan sy lyf as ŉ bewys daarvan.

Het God nie ŉ baie spesifieke roeping aan hom gegee deur die drome van heerskappy nie?

Het God nie sy goedheid in sy bewaring en sy sukses duidelik bekend gemaak nie?

Dit is tog ondenkbaar dat hy wat so in God se goeie guns is teen Hom kan draai en teen Hom sondig!

 Ék teen God sondig? Sekerlik nie!

Maar is dit nie net so waar vir almal van ons wat in Christus glo nie?

Is ons nie deur God uitverkies en met geloof begenadig nie?

Lewe ons nie in sy verbond het Abraham en in Christus nie en het ons nie die doop as teken van sy beloftes ontvang nie?

Is ek en jy wat in Hom glo dan nie deur sy lewensbloed skoongewas van sonde nie?

Het Hy nie die mag wat sonde oor ons gehad het vernietig nie?

Het God ons nie saam Christus opgewek uit ons sondedood sodat ons nou ŉ nuwe lewe in Hom leef nie?

Het ons nie sy Heilige Gees ontvang en die belofte dat wanneer ons onder sy heerskappy lewe ons nie weer sal swig voor ons sondige begeertes nie?

Dit is die redes waarom ons nie maar kan aanhou om te sondig nie.

 Ons is God se kinders... Hoe kan ons dan teen God sondig?

Josef het nie sy antwoord uitgedink toe die verleiding op hom toesak nie, dit was ŉ dadelike spontane antwoord want dit is wat in sy hart gelewe het.

Netso kan ons nie wag vir verleiding en dan wonder oor ons verhouding met God nie.

Ons moet so in ŉ intieme naby verhouding met God lewe sodat dit ons spontane reaksie sal word.

Hoe? Ons kom nader aan Hom deur elke geleentheid te gebruik in persoonlike gebed en Bybel lees en daaroor na te dink, maar ook saam ander gelowiges in gesprekke en in Bybelstudie en in eredienste.

Ongelukkig is dit nog ons realiteit om sonde te doen.

Maar wanneer dit gebeur moet ons nie doekies omdraai met allerhande verskonings en mooier name daarvoor nie.

Ons moet dit prontuit voor God bely en op die naam noem in berou en ŉ opregte begeerte om dit te stop en nie weer te doen nie..

Want as ons ons sonde bely dan vergewe Hy ons omdat Christus met daardie skuld afgereken het.

Dan staan ons op in vasberadenheid om die nuwe lewe in Christus met volharding te lewe terwyl ons God loof en prys vir sy liefde en sy genade.

Ek wil afsluit deur dieper te kyk na **die vooruitskouing en verkondiging** wat God bekend maak in hierdie verhaal van Josef.

Josef kom in vernedering aan in die vreemde Egipte en aanvanklik is almal hom goedgesind en hy is suksesvol en lyk dit of sy sending voorspoedig verloop.

Maar in ŉ oogwink draai alles teen hom en staar hy die dood in die gesig. Van die drome se roeping en die verlossing wat hy moet bewerk kom daar niks.

Hy eindig in die stadige dood van tronkstraf met boeie aan sy voete en yster om sy nek.

Enigeen wat op hom sou vertrou het en die verlossing sou verwag wat hy moes bring sou verslae en ontugter wees... verward en in wanhoop...

Maar, was dit nie presies die gemoed van Jesus se dissipels na sy kruisiging nie?

In vernedering kom Hy as God ook as mens en aan die begin van sy bediening was Hy ook gewild oor al die wonders wat Hy gedoen het.

Skares het Hom geprys toe Hy Jerusalem op die donkie inry want hulle het verwag dat Hy hulle gaan verlos. Sy dissipels was oortuig daarvan dat Hy die Messias is, die Seun van die Lewende God wat sy ewige koninkryk gaan vestig.

 Maar in ŉ oogwink het alles verander en is hy verag en verwerp en gekruisig.

 Wat het van sy redding en verlossing geword...

Ons weet dat Josef se lewensverhaal nie in die tronk geëindig het nie, netsoos ons genadiglik weet dat die dood en die graf nie Jesus se einde was nie.

Hy is in oorwinning opgewek uit die dood om vir ons nuwe lewe te gee.

Hy het opgevaar om ons plek by sy Vader gereed te maak en Hy kom verseker weer wanneer ons vir ewig by Hom in hemelse heerlikheid sal wees – vir ewig en altyd...

Terwyl ons na Josef se lewe kyk en soveel daaruit leer, moet ons weet dat

die eintlike fokus is op Jesus Christus wat sy roeping in volmaaktheid volbring het om ons wat in Hom glo van sonde te verlos en met God te versoen.

Sal ons dan nie hierdie nuwe lewe leef met sekerheid en vertrou dat Hy altyd by ons is soos Hy beloof het nie? Selfs al gaan dit vrotsig met ons?

Sal ons Hom nie vertrou met die roeping en die verloop van ons lewens nie?

En sal ons dan nie weerstand bied teen sonde se verleiding omdat Hy ons nuut gemaak het in Christus en dit ondenkbaar is dat ons nog vrede sal maak met sonde en selfs voetjie-voetjie speel daarmee nie?

In Christus is God ons Vader en Hy is by ons – selfs al lyk die ou lewe hoe donker...

Vertrou Hom – Hy weet waarmee Hy besig is en waarmee Hy met ons op pad is...

Amen

1. Gen. 41:46 Op 30 as onderkoning aangestel. Gen. 41:1 vir 2 jaar vergeet deur die skinker. Gen. 40:1 ŉ Ruk in die tronk voor die skinker en bakker se drome, sê maar nog 2 jaar? 30-2-2 = 26? [↑](#footnote-ref-1)