**TEMA: ’N REUSE GELEENTHEID**

Ek wil julle vandag ’n verhaal uit die Ou Testament vertel van ’n man wat alleen ’n reus doodgemaak het. Wie weet van wie ek praat?

Vir dié wat nie weet nie, hier is ’n leidraad: die reus was ’n Filistyn. Wie weet nou?

Vir dié wat nog nie weet nie, die reus se naam van NIE Goliat gewees NIE. Wie weet nou? Wie wil hoor?

Mooi! As bonus gaan ek julle sommer vertel van 3 mans wat elkeen ’n reus alleen doogemaak het!

Voor ons luister, net eers nog ’n vragie: Wie weet wie was die Refaïete[[1]](#footnote-1)? Die Refaïete was die naam wat die Ou Testament vir die reuse gegee het. Dit beteken letterlik “die verskriklikes”. (Daar is meer oor die Refaïete in die preek op die webwerf.)

1 Kronieke 20:4-8

4Daarna het daar oorlog met die Filistyne in Geser uitgebreek. Daar het **Sibbekai** die Gusatiet vir Sippai, uit die Refaïetegeslag, verslaan en moes die Filistyne hulle onderwerp.

5In 'n ander geveg teen die Filistyne het **Elganan** seun van Jaïr vir Lagmi, die broer van Goliat uit Gat, verslaan. Sy spiessteel was so dik soos die dwarsbalk van 'n weefstoel.

6Op 'n ander keer was daar oorlog in Gat. Daar was 'n lang man met ses vingers aan elke hand en ses tone aan elke voet; saam was dit vier en twintig. Hy was ook 'n Refaïet van geboorte. 7Hy het die Israeliete getart, en toe het **Jonatan**, seun van Dawid se broer Samma, hom doodgemaak. 8Dit was dan die Refaïete wat in Gat gebore is.

**Dawid en sy manskappe het hulle laat sneuwel.**

Drie reuse, drie verskillende mense wat hulle doodmaak. Hoe kon hulle dit regkry?

OMDAT Dawid vir Goliat doodgemaak het! Want sien, dis makliker om iets te doen as iemand anders dit eerste gedoen het. Die reuse in die lewe lyk nie so groot as iemand anders hulle al gewen het nie, is dit nie so nie?

En dis natuurlik wat Jesus Christus vir ons kom doen het – Hy het die reuse vir ons kom verslaan. Die groot reus is natuurlik sonde, daardie tye in my lewe wat ek nie besig is om God se beeld te wees nie, daardie tye wat ek met wat ek sê en doen nie my doel op aarde bereik nie. Almal van ons doen sonde. En ons lewe is vol versoekings om net meer sonde te doen, om net minder die regte te doen. Jesus Christus het die sonde oorwin! Dis die evangelie! Dis die goeie nuus! En daarom kan Hy ons help om dit ook te doen, kan Hy ons help om staande te bly teen versoekings. Hoor hier:

Hebreërs 2:17, 18:

Daarom moes Hy ten volle soos ons – sy broers en susters – word om as ons ontfermende en betroubare Hoofpriester voor God priesterdiens te verrig en **die sondes van God se volk te versoen**. Omdat Hy self versoekings verduur het, kan Hy dié help wat onder versoeking swaarkry.

Jesus het ons sondes versoen! Meer nog, Hy het dieselfde versoekings as ons verduur en daarom KAN Hy ons help.

Hebreërs 4:15:

Hierdie Hoofpriester van ons kan ten volle met ons in ons swakhede saamvoel, want Hy is in elke opsig op dieselfde manier as ons versoek, maar Hy het nie voor die sonde geswig nie.

Maar dis nie net Jesus wat ons help nie.

Hebreërs 12:1, 2:

Met so ’n magtige skare toeskouers rondom ons om ons in die wedloop van die geloof dop te hou – kom ons stroop alles af wat ons spoed kan vertraag, veral die sonde wat so maklik ’n houvas op ’n mens kry. Kom ons hardloop met volharding op die baan wat voor ons uitgestrek lê, ons oë vasgenael op Jesus, die Voorganger en Voleinder van ons geloofswedloop.

Ons het ’n magtige skare mense rondom ons, mense wat self al reuse oorwin het. Ons is nie alleen in hierdie lewe nie. Ons is nie die eerstes wat veg teen ons reuse nie.

Watter reus is daar in jou lewe vandag? Watter sonde stry jy teen? Watter versoekings kry jou onder? Watter beproewing lê jou lam?

Jy kan dit oorwin, want Jesus het. Hy help. Hy is in jou. Volg Hom. Vertrou Hom.

Jy kan daardeur, want ander het al en hulle wil help. Hulle ‘cheer’ jou aan. Hou aan hardloop!

Watter reuse het jy al oorwin in jou lewe? Watter beproewings het jy al deurgesien? Watter versoekings het jy weerstaan? Wat maak jy daarmee? Wat maak jy met jou ervaring en jou kennis? Hoe help jy ander om hulle reuse te oorwin? Jou vriende? Jou kollegas? Jou familie? Jou kinders?

Vandag is doopsondag. Vandag word babatjies en ’n volwassene gedoop. Die ouers gaan belowe dat hulle vir hulle kinders reuse gaan doodmaak, sodat die kinders dit kan sien en dit kan volg.

En hulle gaan belowe dat hulle hulle kinders wys en leer om self die reuse van die lewe te verslaan, sodat hulle kinders ook reusetemmers sal wees.

Maar dis nie net hulle wat dit moet doen nie. Ons almal moet reusetemmers wees. Ons moet mekaar help, mekaar leer, mekaar wys.

Want in Jesus Christus en die krag van die Heilige Gees kan ons staande bly, selfs teen die grootste reuse wat die duiwel na ons toe kan stuur.

Amen.

1. Question: "Who were the Rephaim?"

   Answer: There are several passages in the Old Testament that speak of the Rephaim (or Rephaites), and the context describes them as giants. The name of these people literally means “terrible ones.”

   The Hebrew word Rephaim has two distinct meanings: first, in poetic literature it refers to departed spirits whose dwelling place was Sheol. It is a figurative description of the dead, similar to our concept of a ghost. The second meaning of Rephaim is “a mighty people with tall stature who lived in Canaan.” The word doesn’t seem to be ethno-centric like “Jew” or “Egyptian” but is more of a descriptive term. This second meaning will be the focus of this article.

   The first reference to the Rephaim is Genesis 14:5, when the Rephaim, Zuzim and Emim people were defeated in a battle with Kedorlaomer and his allies. When the Israelites first approached the Promised Land after the Exodus from Egypt, they were afraid to enter the land because it was filled with “giants” (the word used in Numbers 13:33 is Nephilim), the sons of Anak. Giants were widely scattered through Canaan, but were known by different local names, including Rephaim, Zuzim, Emim, and Anakim. Deuteronomy 2:20–21 says the Rephaim were strong and tall, like the Anakites. Og, king of Bashan, was described as the last of the Rephaim in his land (Deuteronomy 3:11), and his bed was thirteen feet long and six feet wide.

   Is it possible that the Rephaim were literal giants? The Septuagint uses the Greek words gigas and titanes (the source of the English titan) to translate these and other verses, so the ancient Jews certainly considered them to be giants. They are described generally as being between 7 and 10 feet tall and are called “mighty men.” The Egyptians wrote about giants who lived in the land of Canaan, and the folklore of other nations is full of such references. The people of the ancient world accepted the presence of giants as a fact of history, and the Bible presents them as enemies who were destroyed either by the judgment of God or in battle with men.

   So where did these giants come from? One theory, based on Genesis 6:1–4, is that fallen angels (the sons of God) had sexual relations with women, resulting in the birth of giants. This is remarkably similar to Greek and Roman myths about demi-gods, but the theory has some theological and biological obstacles. Another theory, also based on Genesis 6, is that the fallen angels, having knowledge of human genetics, indwelt certain men and women who would have the right traits to produce a race of giants and induced them to cohabit with each other. A third theory is that the giants were simply the result of normal genetic variability within a society. Whatever the origin of the Rephaim, it is certain that a race of “giants”—strong, tall people—did exist at one time, and many cultures had dealings with them. Even today, there are people who grow to extreme sizes, whether through genetic disorders like gigantism or through normal heredity. [↑](#footnote-ref-1)