**Introductie op de profeet Jeremia.**

Jer.1:1-3 De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters die in Anathoth waren, in het land van Benjamin. Tot hem kwam het woord van de HEERE in de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, in het dertiende jaar van zijn regering. Ook kwam het tot hem in de dagen van Jojakim, de zoon van Josia, de koning van Juda, totdat het elfde jaar van Zedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, voorbij was en totdat Jeruzalem in de vijfde maand in ballingschap ging (HSV).

**De geschiedenis van de profeet Jeremia**

De profeet Jeremia stamde uit een priestergeslacht. Hij was een zoon van Hilkia uit de stad Anatoth (1:1, 29:27) in Benjamin; Anatoth was in de tijd van Jozua aan de priesters uit het geslacht van Kehath gegeven (Joz.21:4+18). Zijn familie was niet arm, want zijn vader bezat grond in Anatoth, Jeremia was ook in staat grond te kopen, zelfs toen hij in de gevangenis zat (32:6-15). Hij werd in 650 v.Chr. geboren in dezelfde tijd als Josia, die koning was van 640-609 v.Chr.; hij bracht zijn jeugd door tijdens de regering van de goddeloze koningen Manasse (687-642 v.Chr.) en Amon (642-640 v.Chr.).

Hij was nog jong, toen hij in het 13e jaar van de regering van koning Josia in zijn geboorteplaats tot profeet werd geroepen (1:2+6, 25:3), dat was in 627 v.Chr. Anatoth was een priesterstad, waar ook Abjatar uit de familie van Eli gewoond had (1Kon.2:26). Volgens de profetie van 1Sam.2:31 konden afstammelingen van Eli niet oud worden, zodat Jeremia al op jonge leeftijd geroepen werd.

Hij was zowel priester als profeet en dichter, en hij profeteerde als spreker, acteur en schrijver; zijn proza verwoordt Gods gedachten, maar zijn poëzie verwoordt Gods emoties. Net als de andere profeten profeteerde hij over afval, oordeel en herstel, en hij profeteerde niet alleen nationaal maar ook individueel over zonde (32:29-30) en vergeving (32:33-34).

Spoedig ging hij naar Jeruzalem, maar hij preekte ook in Anatoth en in zijn latere profetieën ook tot de bewoners van Juda (Jer.5:20, 11:6, 18:11, 25:1). Jeruzalem, de hoofdstad van het land, was het middelpunt van zijn werk (2:2, 7:2). Hij profeteerde in de periode van 627-586 v.Chr. in het land Juda.

Zijn profetische bediening kwam tot een einde bij de val van Jeruzalem in het jaar 586 v.Chr.; hij was toen 64 jaar oud. Hij werd meegenomen naar Egypte, waar hij vijf jaar later op de leeftijd van 69 jaar stierf. Hoe lang hij in Egypte werkzaam geweest is, is niet bekend; zijn aankomst in het land is het laatste dat we met zekerheid van hem weten. Volgens de traditie werd hij gestenigd.

Zijn profetieën hadden invloed op de latere profeet Daniël (Dan.9:2). Er zijn legendes dat hij bij de verwoesting van Jeruzalem de tabernakel, de ark en het reukofferaltaar gered en verborgen heeft. Vooral de Egyptische Joden zoals Philo roemden Jeremia. De tijdgenoten van Jezus verwachtten zijn terugkeer voor de komst van de Christus (Matt.16:14).

Jeremia was een gevoelige persoon wiens leven in twee woorden kan worden samengevat: lijden en liefhebben. Hij profeteerde in een tijd van nationaal verval en stond tegenover karakterloze en onstabiele koningen. In die situatie was hij de onver-zettelijke boeteprediker, die zelf de ernst van het oordeel het diepste voelde. Hij was in opdracht van de Heer ongehuwd (Jer.16:1-4) en stond meestal alleen tegenover zijn volk, dat hij van harte liefhad.

**Het geestelijke klimaat in de tijd van Jeremia.**

Koning Josia werd al op achtjarige leeftijd koning in het jaar 640 v.Chr. (2Kron.34:1) en hij regeerde 31 jaar lang in Jeruzalem tot aan 609 v.Chr. Hij was de zoon van koning Amon en kleinzoon van Manasse; maar deze beide koningen waren zeer goddeloos geweest (2Kron.33:1-25). Josia volgde echter het voorbeeld van koning David en op zestienjarige leeftijd begon hij zijn hart te richten op de God van Israël (2Kron.34:3a); en in het 12e jaar van zijn regering begon hij de stad Jeruzalem en het land Juda te reinigen van alle afgoden en de vele offerplaatsen (2Kron.34:3b-5). Een jaar later werd Jeremia door de Heer geroepen om profeet te zijn; hij werd dus een profeet in een tijd van grote veranderingen, maar de veranderingen bleken slechts uiterlijk te zijn zonder diepgang (Jer.3:6-11, 25:3). Jeremia vond de reformatie van Josia een goede zaak en riep het volk indringend op tot bekering en gehoor-zaamheid aan het woord van God (Jer. 11:1-8, 17:19-27); hij zag wel een uiterlijke verandering, maar geen inwendige bekering.

Omstreeks deze tijd trok Farao Necho naar het oosten en via Juda naar het noorden. In plaats van hem te laten begaan, trok Josia hem tegemoet, maar bij Megiddo verloor Josia het leven (2Kron.35:20-24). Juda was bitter teleurgesteld en wilde de Baäls terug. De vromen waren geschokt in hun geloof. Jeremia betreurde de koning even diep als het volk, getuige zijn klaagzang (2Kron.35:25).

Josia’s zoon Joahaz (609 v.Chr.) kwam in de plaats van Josia (Sallum in 22:10-12), maar hij werd al na drie maanden door Necho naar Egypte gebracht (2Kron.36:1-4).

Josia’s oudste zoon Jojakim (608-597 v.Chr.) werd door de farao tot koning over Juda en Jeruzalem aangesteld (2Kron.36:4). Van nu af aan preekte Jeremia steeds ernstiger, maar ook ondervond hij steeds meer vijandschap. Nu Jeremia geen ongelijk bleek te hebben, maakte de onverschilligheid plaats voor haat, de Judeeërs waren zelfgenoegzaam (Jer.7:1-15 ) en zijn anti-patriotische woorden wekten steeds meer verontwaardiging.

Jojakims zoon Jojachin (597 v.Chr.) volgde zijn vader op, maar toen begonnen de profetieën van Jeremia in vervulling te gaan. Hij regeerde pas drie maanden, toen Nebukadnessar hem, zijn moeder en de beste mensen uit het volk in ballingschap voerde (2Kron.36:9-10). Toen koning Nebukadnessar van Babylonië de farao Necho van Egypte versloeg, viel hij ook Juda binnen.

Zedekia, een oom van Jojachin, werd koning over Juda (597-586 v.Chr), maar ook hij deed wat slecht was in de ogen van de Heer en hij kwam in opstand tegen koning Nebucadnessar (2Kron.36:11-14). Maar Jeremia zag in, dat Juda niet bestand was tegen Nebukadnessar en dat de val van de stad Jeruzalem bij de Heer onherroe-pelijk vaststond. Hij sprak over de vijanden uit het noorden (Jer.1:14-16, 4:6, 10:22). Toch profeteerde Jeremia dat het volk Juda niet voor eeuwig zou ondergaan. Nebukadnessar zou heersen over Juda, maar na 70 jaar ballingschap zou het volk gelouterd terugkeren (Jer.25:11, 29:10).

**De roeping van de profeet Jeremia.**

Jer.1:4-10 Het woord van de HEERE kwam tot mij: Voordat Ik u in de moeder schoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zei ik: Ach Heere HEERE, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de HEERE zei tegen mij: Zeg niet: Ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen Ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want Ik ben met u om u te redden,spreekt de HEERE. Toen stak de HEERE Zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de HEERE zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond. Zie, Ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten (HSV).

De roeping van Jeremia om een profeet voor Juda en Jeruzalem te zijn wordt in hoofdstuk 1 in vier gedeelten aan hem geopenbaard, zodat hij voor geen enkele verrassing zal staan. Vers 4-10 spreekt over de oorspronkelijke roeping.

Vers 11-12 spreekt over Gods belofte voor effectiviteit van de profetische roeping.

Vers 13-16 spreekt over de kern van de profetische boodschap.

Vers 17-19 spreekt over het lijden dat Jeremia als profeet zal ondergaan.

**De profetische bediening.**

De oorspronkelijke roeping in vers 4-10 bevat zeven verschillende kenmerken.

1. De uitverkiezing: Het woord van de HEERE kwam tot mij: Voordat Ik u in de moeder schoot vormde, heb Ik u **gekend**.

2. De heiliging: voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u **geheiligd**.

3. De aanstelling: Ik heb u **aangesteld** tot een profeet voor de volken.

4. De opdracht: overal waarheen Ik u **zenden** zal, zult u gaan, en alles wat Ik u gebieden zal, zult u spreken.

5. De bescherming: Wees niet bevreesd voor hen, want Ik ben met u om u te **redden**.

6. De zalving: Toen stak de HEERE Zijn hand uit en **raakte** mijn mond **aan**. En de HEERE zei tegen mij: Zie, Ik geef Mijn woorden in uw mond.

7. De machtiging: Zie, **Ik stel** u op deze dag aan over de volken en over de konin-krijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en omver te halen, maar ook om te bouwen en te planten.

**De belofte voor de profetische bediening.**

Jer.1:11-12 Het woord van de HEERE kwam tot mij: Wat ziet u, Jeremia? Ik zei: Ik zie een amandeltak. Toen zei de HEERE tegen mij: Dat hebt u goed gezien, want Ik waak over Mijn woord om dat te doen (HSV).

In de Hebreeuwse taal van het Oude Testament is er een prachtige speling tussen het woord voor amandeltak en het waken over het profetische woord; want het Hebreeuwse woord voor amandeltak is **shaqed**, en het Hebreeuwse woord voor waakzaamheid over de vervulling van het profetische woord is het werkwoord **shaqad**. Deze boom of struik, die thuis hoort in West-Azië, werd vanaf oude tijden in Palestina veel gekweekt. Amandelen komen reeds voor onder de beste vruchten van het land, die de zonen van Jacob naar Egypte mee namen (Gen.43:11) Onder de takken, die Jakob te Haran in de drinkbak legde, waren amandeltakken (Gen.30:37); de staf van Aáron, die ter bevestiging van zijn roeping als hogepriester ging bloeien, droeg amandelen (Num.17:23). Van alle vruchtbomen bloeit hij het vroegst; in Syrië en Palestina tegen het einde van januari en in het begin van februari. Het boompje, dat vijf meter hoog wordt, heeft talrijke bruine takken en twijgen en deze brengen, uit schubbige knoppen, enkele of gepaarde, meestal zeer dicht op elkaar staande, vijfbladerige bloesems voort, die bijna geen stengel hebben, terwijl de lange, lancet-vormige, getande bladeren zich later ontwikkelen. Het zachte roserood van de gesloten en het wit en rood van de ontloken bloesems is de eerste lieflijke lentetooi in de nog kale boomgaarden en wijnbergen. Terwijl de andere bomen nog enige tijd in de winterslaap liggen, heeft de amandelboom reeds zijn talrijke ogen geopend, als wachter van de komende lentemorgen. Hieruit verklaart zich ook zijn naam schaqed ofwel wachter, en hierin zien we de betekenis van de amandeltak bij Jeremia, bij wie hij een teken is van Gods waakzame ijver in het vervullen van Zijn woord.

**De kern van de profetische boodschap.**

Jer.1:13-16 Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot mij: Wat ziet u daar? Ik zei: Ik zie een kokende pot en zijn open kant verschijnt vanuit het noorden. Toen zei de HEERE tegen mij: Vanuit het noorden zal het onheil losbreken over al de inwoners van het land. Want zie, Ik ga alle geslachten van de koninkrijken uit het noorden roepen, spreekt de HEERE. Zij zullen komen en eenieder zal zijn troon neerzetten bij de ingang van de poorten van Jeruzalem, tegen al haar muren rondom, en tegen alle steden van Juda. Ik zal Mijn oordelen over hen uitspreken

vanwege al hun kwaad: dat zij Mij verlaten hebben en reukoffers gebracht hebben aan andere goden, en zich hebben neergebogen voor de werken van hun handen (HSV).

Jeremia is een profeet van Gods oordelen, zowel voor het volk van Juda (Jer.2-24) als voor de omringende volken (Jer.25, 46-51). Maar hoewel hij een profeet is van Gods oordelen over Israël, het eigen volk van God, is hij ook een profeet van Gods genade, want er is geen volledige vernietiging in tegenstelling tot de volken waar-heen Juda en Israël gedreven worden (Jer.46:28a).

Jer.3:12 Keer terug, afvallig Israël, spreekt de HEERE, Mijn aangezicht is tegenover u niet betrokken, want Ik ben goedertieren, spreekt de HEERE, Ik handhaaf Mijn toorn niet voor eeuwig.

Jer.4:27 Want zo zegt de HEERE: Heel het land zal een woestenij worden, toch zal Ik er geen vernietigend einde aan maken.

Jer.5:10 Klim zijn wijnbergen op, richt ze te gronde, maar maak er geen vernietigend einde aan.

Jer.5:18 Maar ook in die dagen, spreekt de HEERE, zal Ik geen vernietigend einde aan u maken.

Jer.30:11b maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden.

Jer.46:28b Aan u echter zal Ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden.

De toorn van God is altijd gericht op het verwijderen van alles wat Zijn liefde in de weg staat, want dit heeft te maken met het plan van God voor Zijn volk. Want de bestemming van Gods volk om in het land Israël te wonen is eeuwig, maar het recht om daar te wonen is afhankelijk van Israëls relatie met God in de verzoening. Want het heilige land is bestemd voor een heilig volk (Jer.7:1-9, Ezech.34:24-31), omdat dit land het speciale eigendom van de Heer Zelf is (Jer.2:7). Het land van God behoort voor eeuwig aan Israël toe vanwege Zijn verbond met hen, maar het recht om daar te wonen is voorbestemd voor een heilig volk dat leeft vanuit een liefdevol hart en gehoorzaamheid aan het verbond met God.

Jeremia is de profeet die met name profeteert over de koppigheid van Israël, want het woord ‘sheriyruwth’ voor koppigheid komt 10 keer voor in het Oude Testament, maar daarvan maar liefst 8 keer in het boek Jeremia, namelijk 3:17, 7:24, 9:13, 11:8, 13:10, 16:12, 18:12, 23:17, en verder alleen in Deut.29:18 en Ps.81:13. Dit woord is afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord ‘sharar’ (5x) dat de betekenis heeft van iemands vijand zijn, maar God gaat deze koppigheid volledig overwinnen door Israël te breken, zowel de persoon Israël (Gen.32:29), als het volk Israël (Dan.12:7).

**Vervolging en bescherming van de profeet.**

Jer.1:17-19 U dan, omgord uw middel, sta op en spreek tot hen alles wat Ík u gebieden zal. Wees niet ontsteld vanwege hen, anders zal Ík u ontsteld doen zijn voor hen. Want zie, Ík stel u heden aan tot een versterkte stad, tot een ijzeren pilaar en tot bronzen muren, tegen heel het land, tegen de koningen van Juda, tegen zijn vorsten, tegen zijn priesters en tegen de bevolking van het land. Zij zullen tegen u strijden, maar zij zullen niet tegen u op kunnen, want Ik ben met u, spreekt de HEERE, om u te redden (HSV).

Jeremia had geen vrije keus in zijn bediening als profeet, want net als Mozes voerde hij een bezwaar aan tegen zijn roeping; hij vond zichzelf veel te jong om profeet te zijn en daarom kon hij het profetische woord niet voeren (1:6). En Mozes vond zichzelf veel te oud om profeet te zijn, en hij was de vaardigheid van het spreken allang verleerd (Ex.4:10). Maar in beide gevallen eiste de Heer volledige gehoor-zaamheid, en hun bezwaren werden door de Heer van tafel geveegd, omdat Hij volledige bescherming bood. Mozes kreeg autoriteit in zijn herdersstaf (Ex.4:17), en Jeremia kreeg de hartsgesteldheid van een vestingstad, van een ijzeren zuil en een koperen muur (1:18). De profeet Ezechiël werd even onbuigzaam en hard gemaakt als het volk Juda, zodat hij vastberaden zou blijven om te profeteren over de oordelen van God (Ezech.3:7-9). Wanneer God een profeet roept voor een zeer moeilijke profetische bediening, geeft Gods eerst alle genade die nodig is voor de bediening. Het is zoals een kerkvader ooit eens tegen God zei: “Heer, U mag alles van mij vragen wat U maar wilt, als U mij maar eerst datgene geeft wat U van mij vragen wilt”.

Maar Jeremia kreeg het op gegeven moment erg zwaar met zijn roeping, want iedereen liet hem in de steek; priesters en valse profeten verenigden zich en klaagden Jeremia als een godslasteraar aan, en als verrader van zijn eigen volk (18:18). De mannen van zijn eigen stad Anatoth beraamden zelfs een aanslag tegen zijn leven (11:18-23), en ook zijn eigen familie liet hem vallen (12:6); zijn eigen vrienden lieten hem ook in de steek (20:10). Jeremia is een van de meest eenzame profeten van Israël geweest (15:17), en hij kon zijn vreugde alleen maar vinden in de woorden van de Heer.

Jer.15:16 Zodra Uw woorden gevonden werden, at ik ze op. Uw woord was mij tot vreugde en tot blijdschap in mijn hart, want Uw Naam is over mij uitgeroepen,

HEERE, God van de legermachten (HSV).

Maar op gegeven moment stegen het verdriet en de eenzaamheid hem boven het hoofd uit, en hij sprak zijn bittere teleurstelling over de Heer Zelf uit (15:18), want hij ervoer lang niet altijd de vreugde van de Heer. Op dat moment riep de Heer hem op om terug te keren naar zijn bevoorrechte positie voor het aangezicht van de Heer, en Jeremia moest leren om zijn teleurstelling niet om te zetten in negatieve bewoor-dingen, maar alleen uit te spreken wat waardig was. De bedoeling was dat het volk Juda de profeet Jeremia tot een voorbeeld zou nemen, maar Jeremia mocht niet het volk als voorbeeld nemen (15:19). En vervolgens herhaalde de Heer Zijn belofte dat Hij Jeremia zou beschermen en bevrijden (15:20-21), de belofte die hij gekregen had bij zijn roeping (1:17-19).

**Jeremia is de profeet van Gods passie voor Zijn volk.**

Jer.2:2-3 Ga ten aanhoren van Jeruzalem prediken: Zo zegt de HEERE: Ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van uw bruidsdagen, toen u achter Mij aan ging in de woestijn, in een land waarin niet wordt gezaaid. Israël was heilig voor de HEERE, de eersteling van Zijn opbrengst. Allen die deze opaten, werden schuldig, onheil kwam over hen, spreekt de HEERE (HSV).

Jeremia is een echte profeet van God voor het volk van Juda geweest, want hij heeft altijd de liefde van God voor het volk onder woorden gebracht in al zijn profetieën, zowel profetieën over Gods oordeel als profetieën over belofte van vernieuwing en herstel. Jeremia heeft altijd de liefde van God tot diep in zijn wezen gevoeld, want wanneer de schande, mishandelingen en vernederingen hem teveel werden en hij zijn profetische bediening wilde neerleggen, werd het woord van God als een brandend vuur in zijn binnenste. Jeremia werd door de Heer verleid tot de profetische bediening, en hij bezweek voor het krachtige vuur van de Goddelijke passie voor het volk. Het vuur van de passie van God in zijn binnenste brandde sterker dan het vuur van menselijke onderdrukking aan de buitenkant.

Jer.20:7-9 U hebt mij overgehaald, HEERE, en ik heb mij laten overhalen. U bent mij te sterk geworden en U hebt overwonnen. Maar ik ben de hele dag belachelijk geworden, ieder van hen bespot mij. Want zo dikwijls als ik spreek, schreeuw ik het uit, roep ik: Geweld en verwoesting! Want het woord van de HEERE is mij tot smaad en tot schimp, de hele dag. Zei ik: Ik zal niet aan Hem denken, ik zal niet meer spreken in Zijn Naam, dan werd het in mijn hart als brandend vuur, opgesloten in mijn beenderen. Wel deed ik moeite om het in te houden, maar ik kon het niet (HSV).

Jeremia werd telkens weer gegrepen door de Goddelijke passie van de hemelse Bruidegom, en dan laaide het vlammende vuur van het woord van God in zijn binnenste weer op. Of hij nu moest profeteren over de oordelen van God - bedoeld om alles te verwijderen wat de liefde van God in de weg stond - of dat hij nu moest profeteren over het geestelijke herstel van Israël en terugkeer naar het land, altijd stond de vurige liefde van de Heer centraal in zijn profetieën. De essentie van het boek Jeremia is dat de toorn van God wordt aangestoken door de passie in het hart van de hemelse Bruidegom.

Jer.31:2-3 Zo zegt de HEERE: Het volk dat aan het zwaard ontkomen was, heeft genade gevonden in de woestijn, toen Ik op weg ging om hem, Israël, tot rust te brengen. Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid (HSV).

**Jeremia is ook de profeet van Gods verdriet over Zijn volk.**

Jer.8:18-19 Als ik mij wil verkwikken, overvalt mij verdriet, mijn hart is afgemat in mij.

19 Let op, het geluid van het hulpgeroep van de dochter van mijn volk, uit een zeer ver land: Is de HEERE dan niet in Sion, of is haar Koning niet bij haar? (HSV).

Jer.13:17 Als u dan nog niet luistert, zal mijn ziel wenen op verborgen plaatsen vanwege de hoogmoed, bitter schreien, ja, tranen stromen er uit mijn ogen naar beneden, want de kudde van de HEERE is gevangen weggevoerd (HSV).

Jer.14:17 Zeg dan dit woord tegen hen: Tranen stromen uit mijn ogen naar beneden,

nacht en dag, zonder ophouden, want de maagd, de dochter van mijn volk, is gebroken met een grote breuk, door een wond die zeer pijnlijk is (HSV).

Jeremia wordt ook wel de huilende profeet genoemd, want meer dan andere profeten moet hij zijn tranen laten vloeien over het volk van God vanwege hun ongehoor-zaamheid en ook vanwege de ballingschap. Maar Jeremia huilt niet alleen uit zichzelf, hij is ook een profeet die namens God huilt; in bovengenoemde teksten is niet direct duidelijk of het Jeremia is die huilt of dat het de Heer Zelf is die huilt. Jeremia huilt als mens over zijn volk, maar hij huilt ook als profeet namens de Heer over het volk; **hij is niet alleen een profeet van Gods woord maar ook een profeet van Gods emoties**. Want in Zijn toorn heeft God Zijn oordelen over het volk uitgestort, maar in Zijn bewogenheid huilt het hart van God over Zijn volk omdat Hij het volk de rug heeft moeten toekeren. Jeremia is niet alleen de schrijver van het boek Jeremia, maar ook van het boek Klaagliederen; en dit boek is in dezelfde mate door de Heilige Geest geïnspireerd als elk ander Bijbelboek. Jeremia heeft God Zelf een klaaglied horen zingen, en door de Geest geïnspireerd heeft hij dit klaaglied opgeschreven.

Jer.9:9-10 Zou Ik hun deze dingen niet vergelden? spreekt de HEERE, of zou Mijn ziel zich op een volk als dit niet wreken? Ik zal een geween en een rouwklacht aanheffen over de bergen, een klaaglied over de weiden van de woestijn, want zij zijn afgebrand zodat niemand erdoorheen trekt, en men hoort nergens het blaten van het vee. Van de vogels in de lucht tot de dieren op het land toe zijn zij gevlucht, zijn zij weggegaan (HSV).

Het oordeel van de Heer, Zijn wraak over de slechte daden van Zijn volk worden afgewisseld met Zijn weeklacht over de bergen en Zijn klaaglied om de weide-gronden. Vervolgens roept de Heer Zijn oordeel over Jeruzalem tevoorschijn, en tenslotte vraagt de Heer aan de profeet om te verkondigen wat hij van de Heer gehoord heeft. De oordelen van God en het verdriet van God over de oorzaak van Zijn oordelen liggen heel dicht bij elkaar in de emoties van Gods hart, en elke waarachtige priester en profeet zal met deze emoties te maken krijgen en moeten leren daarmee om te gaan.

**Profetieën over Jezus Christus in het boek Jeremia.**

In de Talmoed - het belangrijkste boek voor de Joden na de Thora - wordt Jeremia als de belangrijkste profeet beschreven, die als norm dient voor alle andere profeten. Zo kan het dus gebeuren dat Matteüs in Matt.27:9-10 een tekst uit het boek Zacharia citeert, maar deze toeschrijft aan de profeet Jeremia. De daar geciteerde tekst komt uit Zach.11:12-13, maar waarschijnlijk kon Matteüs zich niet herinneren in welk boek deze tekst stond, en dan was het de gewoonte om de profetie toe te schrijven aan de eerste van alle profeten, en dat was Jeremia. De profeet Jeremia wordt in het Nieuwe Testament geciteerd in Matt.2:18, 21:13, Marc.11:17, Luc.19:46, Rom.11:26-27, 1Kor.1:31, 2Kor.10:17 en Hebr.8:8-12, 10:16-17. Jeremia heeft maar tweemaal rechtstreeks over Jezus Christus geprofeteerd, maar er wordt vele malen indirect naar de tweede komst van Jezus verwezen.

Jer.23:5-6 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaar-dige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID (HSV).

Jer.33:14-16 Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik het goede woord gestand zal doen dat Ik gesproken heb tot het huis van Israël en over het huis van Juda. In die dagen en in die tijd zal Ik voor David een SPRUIT van gerechtigheid doen opkomen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In die dagen zal Juda verlost worden en zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dit is hoe men de stad noemen zal: DE HEERE ONZE GERECHTIGHEID (HSV).

Het opmerkelijke is dat dit twee identieke profetieën zijn met een opmerkelijk verschil, want in Jer.23:5-6 krijgt Jezus de naam Jehovah Tsidkenu (de HEER is onze gerech-tigheid), maar in Jer.33:14-16 krijgt de stad Jeruzalem dezelfde naam Jehovah Tsidkenu. De gerechtigheid van Jeruzalem vloeit voort uit de relatie die de stad heeft met Jezus als de Koning der Joden, want alleen Zijn heerschappij kan gerechtigheid aan deze stad geven en en alleen Hij kan uit deze stad de gerechtigheid van God over de hele wereld laten verspreiden (Jes.2:2-4).

**Overzicht van het boek Jeremia.**

Hoofdstuk 1: de roeping van Jeremia.

Hoofdstuk 2-24: profetieën over Israël en Juda.

Hoofdstuk 25: profetie over de volken.

Hoofdstuk 26-28: een deel van de geschiedenis van Jeremia.

Hoofdstuk 29: een brief van Jeremia aan de ballingen in Babylonië.

Hoofdstuk 30-33: Gods belofte van de terugkeer van Joden in de eindtijd.

Hoofdstuk 34-45: geschiedenis van Jeremia en zijn secretaris Baruch.

Hoofdstuk 46-51: profetieën over de omringende volken.

Hoofdstuk 52: de verwoesting van Jeruzalem.