# 7b Leesteksten – scheppingsoverleveringen

*Opdracht:*

* *Bekijk een aantal teksten en leg een verband met Genesis 1*
* *Welke elementen hieronder komen niet voor in Genesis 1?*
* *Zijn onderstaande teksten voor jou aanleiding om Genesis 1 meer poëtisch op te vatten?*
* *Welke connotatie (=gevoelsmatige betekenis) heeft water in onderstaande teksten?*

Job 12: 15 God bedwingt de wateren en stromen vallen droog

laat hij ze gaan, dan ontwrichten ze de aarde

 26: 7 Hij strekt het Noorden uit boven de woeste leegte,

 en hangt de aarde op – boven het niets.

 10 Hij trekt een cirkel rond de wateren,

 langs de verste grens van licht en duisternis

 12 Met zijn kracht doet hij de zee bedaren

en met zijn vaardigheid verdelgt hij Rahab

 13 Met zijn adem blaast hij de hemel schoon

 zijn hand doorboort de kronkelende slang

 28: 25 Toen hij de kracht schiep van de winden

en de wateren omgrensde.

 38: 8 En wie sloot de zee af met een deur

 toen ze uit de schoot van de aarde brak.

 10 Ik legde haar mijn grenzen op

 en sloot haar af met deur en grendelbalk

 11 en zei: ‘tot hiertoe en niet verder,

 dit is de grens die ik je trotse golven stel.’

Psalm 24: 2 Hij heeft de aarde op de zeeën gegrondvest,

 op de stromen heeft hij haar verankerd

 33: 6 Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt,

 door de adem van zijn mond het leger der sterren

 7 Hij verzamelt het zeewater en sluit het in,

 hij bergt de oceanen in schatkamers weg.

 8 want hij sprak en het was er,

 hij gebood en daar stond het.

 74: 13 U hebt door uw kracht de zee gespleten

 en de koppen van monsters op het water verpletterd,

 14 u hebt de schedels van Leviatan verbrijzeld,

 hem als voedsel gegeven aan de dieren in de woestijn,

 15 u hebt bronnen en beken laten ontspringen,

 altijd stromende rivieren drooggelegd.

 16 Van u is de dag, van u is de nacht,

 u hebt maan en zon een vaste plaats gegeven,

 17 u hebt de grenzen van de aarde bepaald,

zomer en winter – u hebt ze gevormd.

 93: 3 De stromen verheffen, Heer,

 de stromen verheffen hun stem,

 luid verheffen de stromen hun stem.

 4 Maar boven het geraas van de wijde wateren,

 van de machtige baren der zee,

 is hoog in de hemel de machtige Heer.

Psalm 89: 10 U heerst over de hoog rijzende zee –

 verheffen zich haar golven, u brengt ze tot rust.

 11 U hebt Rahab verpletterd en doorboord,

 met krachtige arm uw vijanden verstrooid.

 12 Van u is de hemel, van u ook de aarde,

 de wereld met alles wat er leeft, hebt u gegrond.

 104: 2 U spant de hemel uit als een tentdoek

 3 en bouwt op de wateren uw hoge zalen

 u maakt van de wolken uw wagen

 en beweegt u op de vleugels van de wind,

 4 u maakt van de winden uw boden

 van vlammend vuur uw dienaren.

 5 U hebt de aarde op pijlers vastgezet,

 tot in eeuwigheid wankelt zij niet.

 6 De oerzee bedekte haar als een kleed,

 tot boven de bergen stonden de wateren

 7 Toen u hen dreigde, vluchtten zij weg,

 toen uw donderstem klonk, stoven zij heen

 9 U stelde een grens die zij niet overschrijden

 nooit weer zullen zij de aarde bedekken.

 135: 7 Wolken wekt hij aan de einder der aarde,

 bliksems maakt hij en de regen valt,

 de wind laat hij los uit zijn schatkamers.

Spr. 3: 20 Door zijn kennis brak het water los uit de diepte

 en druppelt er dauw uit de wolken.

 8: 27 Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf

 en een cirkel om het water trok,

 28 de wolken aan de hemelkoepel plaatste,

 de oceanen bruisend op liet wellen,

 29 toen hij aan de zeeën grenzen stelde,

 het water met zijn woord zijn plaats gaf,

 de fundamenten van de aarde legde.

Jesaja 27:1 op die dag zal de Heer ingrijpen:

 hij trekt zijn groot en machtig zwaard

 tegen Leviatan, de snelle, kronkelende slang,

 en hij zal Leviatan doden, het monster in de zee.

 30: 7 De hulp van Egypte is loos en leeg;

 dus noem ik het Rahab, ‘Tandeloos monster’.

 51: 9 Was U het niet die Rahab vermorzelde,

 die het monster doorbooorde?

 10 Was u het niet die de zee drooglegde,

 het water in de diepte,

 die een weg baande op de bodem van de zee

 waarover het verloste volk kon gaan?

 Jeremia 5: 22 Ik heb met zand de zee aan banden gelegd,

 haar een vaste grens gesteld.

 Haar golven donderen, maar tevergeefs,

 ze bruisen onstuimig, maar worden gestuit.