**Introductie op het boek Job.**

Job 1:1 Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht; hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad.

**Het boek Job.**

Het boek Job is in feite een gebedsverhoring van de volgende woorden van Job.

Job 19:23 Och, werden mijn woorden maar opgeschreven. Och, werden ze maar opgetekend in een boekrol.

**De naam Job.**

De naam Job komt 58 keer in het Oude Testament voor, 56 keer in het boek Job zelf en 2 keer in Ezech.14:14+20. Een variant op deze naam vinden we in Gen.46:13, in het Nederlands ook als Job geschreven, maar in het Hebreeuws op andere wijze.

De betekenis van deze naam wordt op verschillende manieren uitgelegd.

1: die men als een vijand behandelt (ayab = vijandig zijn, oyeb = vijand).

2: die zich tegen God keert.

3: waar is mijn vader?

4: de vervolgde, de man Job in Gen.46:13.

5: die door God in ere is hersteld.

Deze naam komt maar één keer in het Nieuwe Testament voor, in Jac.5:11.

**De persoon Job.**

Job moet qua leeftijd vlak na de zondvloed geleefd hebben, omdat hij in Job 1:2 al zeven zonen en drie dochters had, en de zonen waren al uit huis (1:4). Aan het eind kreeg hij nog eens 10 kinderen; hij leefde daarna nog 140 jaar, en hij zag kinderen en kleinkinderen tot in het vierde geslacht (42:13+16). Het boek spreekt over zijn vader (15:10), over zijn familie (19:14), over zijn broers en zusters (42:11). Hij woonde in een stad (29:7) in het land Uz (1:1), waar ook Edom woonde (Klg.4:21). Het land Uz lag vlak bij de Jordaan (40:18), en vlakbij Israël (Jer.25:20). Het lijden van Job is een proces van maanden geweest (7:3, 29:2), en was een raadsbesluit van God Zelf (38:2, 42:3). De Bijbel beschrijft hem als rechtvaardig (Ezech.14:14+20, Jac.5:11), maar niet als zondeloos (7:21, 10:6+14). Hij was integer (2:3+9) en onschuldig (27:5, 31:6). In zijn lijden heeft hij een getuigenis voor allen die onschuldig lijden, en zoals Abraham de geestelijke vader is van alle gelovigen, zo is Job de geestelijke vader van alle martelaren. Het boek behoort tot de Joodse geschriften (Chetoebim).

**Achtergrond van het boek Job.**

Het boek Job is een van de oudste geschriften uit de geschiedenis, de beschrijving van de cultuur lijkt op de tijd van Abraham te wijzen. Er is geen enkele verwijzing naar Israël als volk, maar wel wordt de naam Jehovah 32 keer gebruikt; dit geeft aan dat de schrijver waarschijnlijk Mozes is geweest, omdat hij de eerste persoon in de geschiedenis is geweest die de naam Jehovah geopenbaard kreeg (Ex.3:14-15). Zowel het Oude als het Nieuwe Testament beschrijft Job als een historische persoon, en er zijn andere verhalen over Job uit die tijd, wat aangeeft dat hij een zeer bekende persoon is geweest. Mogelijk heeft de schrijver van het boek Job zelf een verhaal geschreven met behulp van de reeds aanwezige verhalen; dan is dit boek wel een nauwkeurige weergave, maar geen letterlijk verslag.

Het boek Job is een groots voorbeeld van poëtische literatuur, waarin nagedacht

wordt over de grote vragen van het leven; het Hebreeuwse woord mah (waarom, wat, hoe) komt 61 keer voor, en het woord maduwa (waarom) 6 keer. De kijk op het lijden wordt bepaald door iemands idee over God, want als God goed en almachtig is, waarom is er dan lijden in de wereld? Als God slecht of zwak is, heeft de vraag over het lijden geen enkele zin, want een slechte god wil jou alleen maar laten lijden, en een zwakke god kan jouw lijden niet oplossen. Alleen wanneer God en goed en almachtig is, krijg je een probleem met het lijden, maar dan ben je ook al een heel eind op weg naar de oplossing, want diep in je hart geloof je al, dat God én liefdevol én almachtig is. Het boek Job helpt je om de laatste etappes naar het antwoord af te leggen, want zoals Abraham de vader van alle gelovigen is, zo is Job de vader van alle martelaren.

In de tijd van het Oude Testament was het lijden nog moeilijk te aanvaarden, omdat er nog geen helder vooruitzicht naar de opstanding was. Maar na de opstanding van Jezus kan het lijden gereduceerd worden tot hanteerbare proporties (1Kor.10:13) vanwege de opstanding, de beloning en het eeuwige leven (2Kor.4:16-18). De schrijver moet openbaring hebben gekregen over de gebeurtenissen in de hemel (Job 1+2), want louter speculatie hierover zou lastering van God zijn geweest. Wijsheidsliteratuur beschrijft de worsteling van mensen met wijsheid, en daarom staat het in Gods woord, maar daarmee is nog niet elke uitspraak per se een woord van God, neem bijvoorbeeld Pred.7:28. Woorden van wijsheid zijn in het algemeen waar, maar niet altijd; algemene spreuken zijn niet per se specifieke beloften. Want het verhaal van Job is geen doorsnee situatie, maar eerder een uitzondering.

**Indeling van het boek Job.**

Hoofdstuk 1-2: het begin van de beproeving van Job.

Hoofdstuk 3: de eerste toespraak van Job: een expressie van pijn en verdriet.

Hoofdstuk 4-5: de eerste toespraak van Elifaz.

Hoofdstuk 6-7: de tweede toespraak van Job: defensieve zelfbescherming.

Hoofdstuk 8: de eerste toespraak van Bildad.

Hoofdstuk 9-10 de derde toespraak van Job: voorzichtige ommekeer in wanhoop.

Hoofdstuk 11: de eerste toespraak van Zofar.

Hoofdstuk 12-14: de vierde toespraak van Job: een begin van groeiend vertrouwen.

Hoofdstuk 15: de tweede toespraak van Elifaz.

Hoofdstuk 16-17: de vijfde toespraak van Job: groeiende ergernis over zijn vrienden,

 maar ook een groeiend vertrouwen in de goede afloop.

Hoofdstuk 18: de tweede toespraak van Bildad.

Hoofdstuk 19: de zesde toespraak van Job: een groei in profetisch inzicht.

Hoofdstuk 20: de tweede toespraak van Zofar.

Hoofdstuk 21: de zevende toespraak van Job: Gods oordeel is voor de goddelozen

 ondanks hun leven in voorspoed.

Hoofdstuk 22: de derde toespraak van Elifaz.

Hoofdstuk 23-24: de achtste toespraak van Job: verdere groei in vertrouwen op een

 goede afloop.

Hoofdstuk 25: de derde toespraak van Bildad.

Hoofdstuk 26-31: de slottoespraak van Job: groei in stabiliteit door een besef van de

 schoonheid van God.

Hoofdstuk 32-37: de enige toespraak van Elihu.

Hoofdstuk 38-39: het eerste antwoord van de Heer.

Hoofdstuk 40-41: het tweede antwoord van de Heer.

Hoofdstuk 42: het antwoord van Job en zijn gezegend einde.

**Profetieën over Christus in het boek Job.**

Jac.5:10-11 Mijn broeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld van de **profeten**, die in de naam van de Heere gesproken hebben. Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van **Job**, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig.

Jacobus spreekt over het lijden en het geduld van de profeten, en in één adem noemt hij de volharding van Job, waaruit blijkt dat hij Job als een profeet zag. Job heeft zelf verschillende malen geprofeteerd over zijn verlangen naar de komst van Christus.

9:32-33 Want Hij is niet een man zoals ik, aan Wie ik antwoord zou kunnen geven, als wij samen voor het gerecht komen. Er is geen scheidsrechter tussen ons die zijn hand op ons beiden kan leggen.

16:19-21 Ook nu, zie, in de hemel is mijn Getuige, en mijn Pleitbezorger is in de hoogte. Mijn vrienden bespotten mij, maar mijn ogen weent tranen tot God. Laat Hij een man verdedigen bij God, zoals een mensenkind voor zijn vriend doet.

17:3 Stel U toch borg voor mij bij U; wie zal er anders zijn die het met handslag bevestigt?

19:25-27 Ik weet echter: mijn Verlosser leeft,en Hij zal ten laatste over het stof opstaan.En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben zal ik uit mijn vlees God aanschouwen.Ik zelf zal Hem aanschouwen, en mijn ogen zullen Hem zien, niet een vreemde; mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste.

31:35 Och, had ik maar iemand die naar mij wilde luisteren! Zie, mijn ondertekening! Laat de Almachtige mij antwoorden, en laat mijn Tegenstander een aanklacht op schrift stellen.

33:23-24 Als er dan een afgezant bij hem is, een bemiddelaar, één uit duizend, om de mens bekend te maken wat zijn recht is, dan zal Hij hem genadig zijn, en zeggen: Verlos hem, zodat hij niet neerdaalt in het graf; Ik heb de verzoening gevonden.

38:6-7 Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd, toen de morgensterren samen vrolijk zongen, en al de kinderen van God juichten?

Een Griekse versie van Job eindigt met de volgende woorden:

Er staat geschreven dat Job weer zal opstaan met degenen die de Heer zal doen opstaan.

**De namen van God in het boek Job.**

Jehovah: 18 keer in Job 1+2, 1 keer in 12:9, 13 keer in Job 38-42.

Adonai: 1 keer in Job 28:28.

El Shaddai: 48 keer in het O.T., waarvan 31 keer in het boek Job.

Elohim: 17 keer in het boek Job.

Elowah: 41 keer in het boek Job.

El: 54 keer in het boek Job.

**De pijnbeleving van Job.**

6:2 de pijn van verdriet en ellende.

7:3 de pijn van eenzaamheid.

7:7 de pijn van wanhoop.

9:24 de pijn van verbijstering.

13:21 de pijn van angst voor God.

16:6 de pijn van een theologische crisis.

17:1+11 de pijn van een gebroken droom.

19:2-3 de pijn van smaad en vernedering.

19:13 de pijn van sociaal isolement.

23:2 de pijn van het tevergeefs zoeken naar God.

23:8-9 de pijn van het door God verlaten zijn.

23:15-16 de pijn van schrik voor God.

30:11 de pijn van het ontwapend worden.

30:22 de pijn van geruïneerd succes.

30:31 de pijn van een leven zonder muziek.