**Preek over Nehemia 1.** JFC, 5 febr 2017, 9.30

Prekenserie Nehemia voorjaar 2017 in het kader van het jaarthema 'Verbinding'.

Dienaren van de hoogste Koning,

De Kerk in Nederland is de afgelopen 50 jaar sterk achteruit gegaan.

Rond het jaar 1900 was een paar procent van de mensen in ons land ongelovig. Net na de 2e WO, geloofde nog 80% van alle Nederlanders in God maar in 2016 rapporteerde het bureau voor de statistiek dat slechts 14% van alle Nederlanders gelooft in een persoonlijke God en dat meer dan 80% zelden een kerk bezoekt. Vele kerkgebouwen worden afgebroken of omgebouwd tot restaurants, winkels, theaters en dansscholen of woningen. In vrijwel alle Europese landen nam de kerkgang de laatste 50 jaar drastisch af. Men zegt dat we leven in een postchristelijke tijd. Vaak wordt dat vergeleken met de ballingschap van het Joodse volk in de tijd van Daniël, Esther en Nehemia.

Hoe moet onze houding zijn in zo'n woestijntijd, waarin de invloed van geloofsnormen en christelijke organisaties afneemt? Wat moet ons gebed zijn voor machtige mannen als Poetin, Erdogan, Sadat, Trump en onze eigen regeringsleiders? Voor antwoorden op deze vragen kijken we vandaag naar het voorbeeld van Gods knecht Nehemia. 'Gods knecht', zei ik, omdat Nehemia zichzelf en zijn volk vaak zo noemt: 'dienaren, knechten van de HEER'.

We bespreken het bijbelgedeelte dat we lazen in drie stappen:

Eerst kijken we wie Nehemia was en wat de situatie in zijn tijd was.

Daarna letten we op zijn houding en zijn gebed in hoofdstuk 1.

Tenslotte trekken we een aantal lessen voor onszelf uit zijn voorbeeld.

Allereerst dus: **Wie was Nehemia** en hoe was de toestand in zijn tijd.

Nehemia leefde zo’n 450 jaar voor de geboorte van Jezus. We weten dat hij gelovige ouders had, want zijn naam Nehemia betekent 'God troost'. Zijn vader heette Chachalja, wat kan betekenen 'Wacht op de Heer' en in 1: 2 wordt een broer genoemd met de naam Chanani, wat betekent 'God is mij genadig'. Nehemia kwam dus blijkbaar uit een vrome Joodse familie die in ballingschap leefde in Babel, 1500 km verwijderd van Jeruzalem. Hij groeide op in die heidense omgeving en kreeg zelfs een belangrijke positie aan het hof van de keizer.

Zijn grootouders waren waarschijnlijk in gevangenschap gevoerd door de Babyloniërs. Jeruzalem en de tempel werden verwoest in het jaar 586 voor Christus – een inktzwarte dag voor alle Israëlieten. De ballingschap duurde, zoals Jeremia voorzag, 70 jaar - of langer.

Daarna trokken verschillende groepen Joden terug naar hun eigen land.

Rond 535 gaf keizer Cyrus of Kores van Perzië al toestemming aan de eerste groep onder leiding van Zerubbabel. Zo’n 50.000 mensen gingen terug volgens Ezra 2. Bijna een eeuw later volgen er nog twee groepen. De priester Ezra gaat ten tijde van keizer Artaxerxes terug met zo’n 2000 man om het religieuze leven te herstellen. En een jaar of 15 later volgt Nehemia die met zijn groep terug ging om stadsmuren van Jeruzalem te herstellen. Op het totaal van alle ballingen waren het er weinig. Niet alle Joden in ballingschap wilden terug.

Velen hadden zich aangepast aan het leven in het heidense Babylon en waren niet bereid om aan de reis van 1500 km en het pioniersleven te wagen.

De naam Nehemia betekent ‘ God troost’. Door mannen als Ezra en Nehemia troostte God zijn volk in een benarde tijd. Dit bijbelboek laat zien dat Hij ze niet in de steek liet.

De Jood Nehemia had een belangrijke functie aan het hof van de Perzische keizer Artaxerxes. Hij moet begaafd en betrouwbaar zijn geweest, goed aangepast aan de Babylonische omgeving, anders had hij nooit zo’n vertrouwenspositie gekregen als schenker. De schenker van de keizer hoorde bij de lijfwacht. Hij waakte ervoor dat de vorst van Perzië niet werd vergiftigd en fungeerde tevens als vertrouweling en persoonlijke adviseur.

De positie van Nehemia is te vergelijken met die van Daniël en Mordechai, die ook invloedrijke posten hadden aan het hof van keizers bij wie ze balling waren.

Ten tweede letten we op **de houding en het gebed van Nehemia**.

Ondanks het feit dat hij in Babylon was geboren en zijn familie nu deel uitmaakte van het Perzische rijk dat zich uitstrekte van India tot Ethiopië, waren hij en zijn familie zeer betrokken bij het lot van hun volk Israël.

In hfst 1: 2 lezen hoe er een delegatie uit Juda op bezoek kwam in Babel die bij Nehemia werd gebracht door zijn broer Chanani.

Nehemia is diep geschokt door hun rapportage. Ze vertellen dat het heel slecht gaat met de overgebleven Joden in Juda, dat de stad Jeruzalem in puin ligt en een mikpunt is van spot. Het zegt veel over Nehemia dat hij als welgesteld ambtenaar aan het paleis van de keizer hart heeft voor zijn verre volksgenoten.

Met name Nehemia’s reactie op het nieuws uit Juda is veelzeggend. We lezen in vers 4 dat het hem diep heeft geraakt. Hij huilde van ellende en bedreef rouw, dagenlang. De rampzalige berichten stortten hem persoonlijk in een depressie. Hij trok het zich zo aan dat hij niet wilde eten maar vastte en bad voor de situatie van zijn broeders in Juda.

Uit dit alles spreekt een diepe bewogenheid en betrokkenheid. Het zou gemakkelijk zijn geweest voor hem om zich terug te trekken in z’n eigen luxe, veilige leventje aan het paleis maar hij weet zich diep met zijn volk verbonden.

De ellende van zijn broeders in Juda laat hem niet los. Het verval van Gods volk, van Jeruzalem en van Gods beloofde land kan hij niet verdragen.

Nehemia richt zich in zijn wanhoop tot God. Hij roept de God van de hemel aan, want hij weet zich als eenling in dat verre Babel machteloos.

In vers 5-11, het vervolg van hfst 1, lezen we hoe en wat hij bad.

Zijn gebed bestaat uit vier hoofdzaken.

In de eerste plaats erkent hij Gods grootheid en almacht in vers 5.

Nehemia geloofde dat er voor de HEER geen beperkingen zijn. Daarom bad hij: “Ach, HEER, God van de hemel, machtige en ontzagwekkende God…”

Deze woorden tonen hoe Nehemia zijn God zag; ze verwoorden zijn geloof.

Hij erkent Gods grootheid, zijn macht en alwetendheid; zijn majesteit.

Hij spreekt God aan met de verbondsnaam “HEER”, dat is Jahweh, de grote Aanwezige, de Levende, handelende, actieve God.

In de tweede plaats herinnert Hij de Here aan zijn verbond met Israël.

Hij bidt: ‘U, die uw beloften nakomt en trouw bent aan ieder die U liefheeft en doet wat u gebiedt. Luister toch aandachtig hoe uw dienaar dag en nacht tot u bidt ten behoeve van uw dienaren, de Israëlieten..”

In vers 8-9 herinnert hij de Heer nog sterker aan zijn verbondsbeloften.

Zo pleit Nehemia voor zijn volks- en tijdgenoten. Hij legt zich niet neer bij hun ellende maar bidt om een ommekeer naar Gods Woord. Hij verlangt ernaar dat de ware identiteit van Israël als Gods volk weer helder wordt: lees vers 10.

Tegelijk beseft hij dat duizenden van zijn mede-ballingen nog altijd van God vervreemd zijn. Hij weet dat ze de ballingschap verdiend hebben.

Daarom belijdt hij in de derde plaats de zonde van zijn volk in vers 7.

“Wij hebben U veel kwaad gedaan, wij hebben gezondigd en ons niet gehouden aan uw goede geboden” bidt Nehemia.

Zie je hoe Nehemia daar zelf niet buiten blijft staan: ‘Ook ik en mijn familie hebben gezondigd’, zegt hij in vers 6. Hoewel hij, net als Daniël, persoonlijk trouw bleef in het geloof, vereenzelvigt hij zichzelf met de zonde van heel het volk en voelt zich medeverantwoordelijk. “Ook ik, ook mijn familie!”

Maar hij herinnert God er tegelijk aan dat er wel mensen zijn die trouw bleven en die dag en nacht tot hem blijven bidden. Dat zei hij al in vers 6a en in vers 11a wordt dat herhaald: 'Ach, Heer, luister toch naar ons gebed..'

In het laatste vers van hfst 1 bidt hij dat hij ook zelf gebruikt mag worden door God om een ommekeer te brengen in de situatie van zijn volk.

Nehemia laat het niet bij gebed voor anderen maar steekt ook zelf zijn nek uit en riskeert daarmee zijn positie bij de keizer en z’n veilige leven in Babel.

Door zijn gebed wordt hij de leider van een groep Joden die teruggaan en de muur rondom Jeruzalem herstellen. Hij wordt namens de keizer gouverneur van Jeruzalem en zorgt dat de lamp van geloof niet uitdooft in Jeruzalem.

Dit alles heeft ons veel te zeggen. Dat is het derde en laatste dat we bespreken: vijf **lessen die wij mogen trekken** uit het voorbeeld van Nehemia.

U kunt zelf thuis of in de groeigroepen wellicht nog wel andere bedenken.

1. De familie van Nehemia was waarschijnlijk al zo'n 100 jaar in Babel. Maar de ballingschap van zijn volk maakte Nehemia niet passief. Hij bleef gelovig en betrokken, ondanks het feit dat het er voor Gods volk niet goed voorstond. De huidige 'ballingschap' van kerken in ons land, en de vervolging van Christenen elders in de wereld, mogen ook ons niet verlammen.

2. Bewogenheid met zijn volksgenoten in Jeruzalem zette Nehemia aan tot gebed en vasten. Bewogenheid leidt tot betrokkenheid bij Gods werk en tot gerichte actie. Zijn gebed blijft niet vaag en algemeen maar mondt uit in een heel concreet verzoek in 1:11. Hoe voeden we bewogenheid in ons leven? Leidt oprecht gebed ertoe dat we dikwijls zelf worden ingeschakeld bij de verhoring van onze gebeden?

3. In zijn gebed toont Nehemia waarachtig berouw, ook over zijn eigen zonden - 1: 6-7. Heeft de huidige crisis van de kerken in ons land ook te maken met onze eigen schuld en weten we ons daaraan mede-verantwoordelijk? Hoe falen wij in het doorgeven van het evangelie? Nehemia herinnert de Heer aan zijn beloften voor wie berouwvol terugkeren (vs 9). Wat betekent zo'n terugkeer voor ons?

4. In Nehemia's gebed klinken haast letterlijk bijbelwoorden door uit Deuteronomium 7: 9,11 en Deut. 9:29 en Deut. 30:1-5. Nehemia kende dus Gods geboden en beloften en gebruikt ze als de basis voor zijn gebed. Hij bad met een open bijbel en zo werd zijn gebed een dialoog. Kunnen wij ook vandaag nog bijbelwoorden nabidden? Kan dat ook met Nehemia's gebed?

5. Nehemia zag de HEER als de Koning van alle koningen - lees 1:5. Die eerbied gaf zijn geloof en gebed vleugels. Zijn wij dikwijls te veel geïntimideerd door de macht van aardse machthebbers? Kan de HEER ook vandaag in woestijntijden het hart en de houding van ongelovige heersers beïnvloeden? Hoe beïnvloedt dat ons gebed en onze houding?

Tenslotte: Wie het bijbelboek Nehemia leest, ziet dat deze man geen heilige was. Naast bemoedigingen beleefde hij mislukkingen en maakte fouten. Daarin lijkt hij op ons. Gelukkig kennen wij de volmaakte Dienaar van de HEER die ons de weg wijst naar de stad van Gods beloften. Jezus stierf aan het kruis om zodoende voor ons plaats te maken in het Vaderhuis. In de ballingschap van de Kerk in onze tijd weten we dat Jezus zelf voor ons pleit. Geleid door de kracht van Zijn Geest mogen we ook nu , net als Nehemia toen, meebouwen aan Gods Koninkrijk. Amen.

**========================================================**

**Gespreksvragen** naar aanleiding van de preek op 5 februari 2017 over Nehemia 1.

(*Niet alle vragen hoeven te worden besproken. Kies die vragen die voor jullie groep het meest relevant zijn. Probeer het ook toe te passen op je eigen leven en bid daarna ook voor elkaar.)*

1. Is de situatie van de kerken in ons land en in onze tijd te vergelijken met de ballingschap van Israël in de tijd van Nehemia? Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen?

2. Lees het gebed van Nehemia in hoofdstuk 1: 5-11.

Waaruit blijkt de eerbied voor de Heer in Nehemia's houding en gebed?

Klaagt Nehemia ook in zijn gebed over de noden van zijn volk? Wat vraagt hij aan de Heer?

3. Nehemia's gebed is een gebed van berouw?

Wat is berouw? Ken je het zelf ook? Waarover zouden wij vandaag berouw moeten hebben?

Is er naast individueel berouw een collectief berouw waar we samen in delen?

4. Nehemia laat diepe bewogenheid zien met het lot van zijn volksgenoten 1500 km ver weg.

Kennen wij ook bewogenheid met geloofsgenoten elders die lijden? Wat raakt je in deze tijd?

"Als één lid lijdt, lijden alle leden", lezen we in I Kor. 12. Is dat ook zo?

Hoe voorkomen we dat we afstompen op de veelheid van informatie die op ons af komt?

5. In Nehemia 1 staan bewoordingen die ook voor komen in het bijbelboek Deuteronomium.

Lees bv. Deut. 7: 9,11 en Deut. 30:1-5.

Vergelijk zijn gebed in Neh. 1 met deze passages en let erop welke zinsneden hij citeert.

Kennen wij de bijbel zo dat we er ook mee kunnen bidden? Hoe kun je dat leren?

Probeer het samen eens, bv. met Psalm 23.

6. Nehemia pleit tot God voor het herstel van Jeruzalem.

Wat zijn de redenen of pleitgronden die hij daarbij aanvoert om de Heer te overtuigen?

Wat zijn argumenten die wij vandaag kunnen gebruiken als we tot God naderen?

7. Wat is aan het eind van dit hoofdstuk Nehemia's verzoek aan de Heer?

Heb jij/u ooit zo concreet iets dergelijks aan God gevraagd?

Wat zou je willen vragen: A. Voor jezelf. B. Voor iemand anders. C. Voor onze gemeente?

8. Als de schenker moest Nehemia altijd eerst zelf van het drinken voor de keizer proeven.

Dan riskeerde hij iedere keer zijn leven in een omgeving die de Heer niet kende.

Hoe komt zijn houding overeen met die van Daniël en koningin Ester?

Wij werken ook steeds vaker in een omgeving die God niet kent.

Zijn er dingen die wij kunnen leren van deze getuigen uit de ballingschap?

9. In onze tijd zijn er ook machtige leiders die de koers van de wereld lijken te bepalen.

Wat leert Nehemia's voorbeeld ons over zulke machthebbers?

10. Welke van de lessen die genoemd worden in de preek spraken je het meest aan en waarom?

Zie je andere lessen die wij kunnen leren van Nehemia?

Kunnen wij vandaag nog wat met zulke eeuwenoude getuigenissen?

Welke verschil maakt het dat wij Christus kennen en Gods Geest hebben?