**SAMENVATTING PARASHA DEVARIM**

**Deuteronomium 1:1 – 3:22 (Parasha Devarim)**
Mozes begint zijn laatste toespraak tot het volk Israël, vlak voor hun intocht in het Beloofde Land:

* Herinnering aan het vertrek van de berg Horeb en de aanstelling van leiders om het volk te besturen.
* Terugblik op het falen bij het verkennen van het land Kanaän en de gevolgen daarvan: een generatie mocht het land niet binnengaan.
* God leidt het volk door het gebied van Edom, Moab en Ammon, zonder oorlog te voeren.
* Overwinning op de koningen Sichon en Og; hun land wordt gegeven aan de stammen Ruben, Gad en de halve stam Manasse.
* Mozes moedigt Jozua aan om het volk verder te leiden en herinnert hem aan Gods trouw in eerdere veldslagen.

**Jesaja 1:1–27 (Haftara van Devarim)**
Deze profetie van Jesaja is een krachtige aanklacht tegen Juda:

* God klaagt het volk aan vanwege hun opstandigheid en de hypocrisie die de godsdienst nutteloos maken
* Offers en gebeden worden afgewezen omdat ze niet gepaard gaan met rechtvaardigheid.
* Toch klinkt er hoop: God belooft reiniging en herstel als het volk zich bekeert.
* Deze haftara wordt gelezen vlak voor Tisha B’Av, een dag van rouw, en benadrukt de noodzaak van inkeer.

**Handelingen 7:51–8:4 (Brit Chadasja / Nieuw Testament)**
Stefanus, de eerste christelijke martelaar, spreekt tot het Sanhedrin:

* Hij beschuldigt de religieuze leiders van verzet tegen de Heilige Geest en het doden van profeten.
* Zijn toespraak leidt tot woede en uiteindelijk steniging.
* Stefanus bidt voor zijn vervolgers en ziet een visioen van Jezus aan Gods rechterhand.
* Na zijn dood breekt er vervolging uit, waardoor de gelovigen zich verspreiden en het evangelie zich verder verspreidt.