Lev 1

‘Geschapen naar Gods beeld‘

Het scheppingsverhaal is overbekend. God schiep de wereld in zeven dagen en plaatste de mens in de tuin, waar de mens - Adam - later gezelschap krijgt van Eva. Over de scheppingsverhalen (want het zijn feitelijk twee verhalen, een Scheppingsgedicht - in Genesis 1:1 - 2:4a - en een Scheppingsverhaal - vanaf Genesis 2:4b), is veel geschreven. Zo ook over de vraag naar de betekenis van de scheppingsverhalen. Hier een antwoord van Eli Whitlau:

Wat in het Scheppingsverhaal - en wat in álle scheppingsverhalen, waar ook ter wereld - wordt weergegeven, zijn de fundamentele relaties in de schepping, met name tussen God, mens en wereld. Scheppingsverhalen bevatten altijd de ‘grondwetten’ van een volk of cultuur, de grondrelaties die het hele wereldbeeld weerspiegelen en bepalen.

[W.A.C. Whitlau, ‘Hoe waar is het scheppingsverhaal?’ in: idem, *Niet in de hemel. Verkenningen in de wereld van de Joodse traditie*, Baarn 1985, 42 e.v.]

Het gaat dus om de visie op de relatie tussen mens en God, tussen mens en medemens en tussen de mens en zijn omgeving (de wereld). We krijgen door dit begin goed zicht op een Godsbeeld, een mensbeeld en een wereldbeeld in deze verhalen. Voor alle duidelijkheid en wellicht ten overvloede, deze verhalen zijn geen weerslag van primitieve theorieën over het ontstaan van de wereld, die als voorwetenschappelijk of onwetenschappelijk moeten worden verworpen.

Literair gezien - dus in het verhaal zelf - staat niet het historische ‘hoe’ van de ontstaansgeschiedenis centraal, maar het existentiële ‘hoe’ van de relaties tussen God, mens en wereld. Het gaat om de vraag waartoe is de mens er. Daar wil ik nu een voorbeeld van geven door stil te staan bij een kort vers uit dit beginverhaal: En God zei: ‘Laat ons mensen maken in ons beeld, naar onze gelijkenis‘ (Gen 1:26) Wat zegt deze uitspraak over de relatie tussen mens en God? We beluisteren eerst een antwoord van de Joodse denker Heschel.

Deze woorden (...) bevatten, overeenkomstig de Joodse traditie, de fundamentele verklaring over de natuur en betekenis van de mens. (...) De mens is niet mens op grond van wat hij gemeen heeft met de aarde, maar op grond van wat hij gemeen heeft met God. (...) De mens heeft betrokkenheid en opdracht met God gemeen. [A.J. Heschel, ‘Het concept mens in het joodse denken’ in: *Adam waar ben je?* Hilversum 1983, 57-59]

Het gaat hier blijkbaar niet om biologie of fysieke gelijkenis tussen God en de mens - hoe zou dat ook kunnen? - maar om het ethisch handelen.

**Imitatio Dei**

De klassieke Joodse uitleg formuleert de relatie tussen God en de mens heel concreet:

Abba Sja‘oel zei: Lijk op Hem. [Dat betekent] Zoals Hij genadig en barmhartig is, wees ook jij genadig en barmhartig. [*Babylonische Talmoed*, Sjabbat 133b]

Een andere uitleg werkt dit nader uit:

[Wat] betekent: om [te zijn als] de Heilige-gezegend-zij-Hij [?]

Zoals Hij de naakten kleedt, zoals er geschreven staat (in Gen 3,21): ‘En de Eeuwige God maakte voor de mens en zijn vrouw rokken van vellen en kleedde hen aan’, zo moet ook jij naakten kleden.

De Heilige-gezegend-zij-Hij bezoekt de zieken, zoals er geschreven staat (in Gen 18,1): ‘En de Eeuwige liet zich aan hem zien bij de eiken van Mamre’ [na Abrahams besnijdenis, toen hij zich ziek voelde], zo moet ook jij zieken bezoeken.

De Heilige-gezegend-zij-Hij troost de treurenden, zoals er geschreven staat (in Gen 25,11): ‘En het gebeurde na de dood van Abraham dat God Izak zijn zoon zegende [d.w.z. troostte]’, zo moet ook jij treurenden troosten.

En de Heilige-gezegend-zij-Hij begraaft doden, zoals er geschreven staat (in Deut 34,6): ‘En Hij begroef hem [d.i. Mozes] in een dal’, zo moet ook jij doden begraven. [*Babylonische Talmoed* Sota 14a]

Een uitwerking die christenen bekend in de oren zal klinken.

Niek de Wilde

*De stichting LEV* [*https://www.stichtinglev.nl/*](https://www.stichtinglev.nl/)

*is een organisatie die de studie van Bijbel en Joodse traditie wil bevorderen.*

*Over deze bijdrage is meer te vinden in LEV-Cahier 7, Scheppingsverhalen (stichtingLEV.nl.).*

Eerder verschenen in Kroniek 2014/2