**Preek 2 over Ruth 2. Over de houding en het karakter van Boaz.**

Ook lezen: Matt. 25: 31-40

 Vorige week ben ik in de avonddienst begonnen met een prekenserie over Ruth.

Het bijbelboek Ruth is van actueel belang vanwege de huidige vluchtelingencrisis.

Dat is nog urgenter nu er ook in Voorthuizen en Barneveld honderden vluchtelingen komen. Aanstaande dinsdagavond is daarover voor iedereen die er meer over wil weten een infoavond in de Meerwaarde. Ieder die er meer over wil weten is daar welkom.

 In Ruth hoofdstuk 1 zagen we vorige week hoe het gezin van Naomi naar Moab was getrokken omdat er in de slechte richterentijd hongersnood was rondom Bethlehem. Naomi ging er heen met haar man Elimelech en haar twee zonen. Ze vonden er geen geluk. Niet lang na aankomst stierf haar man en nadat haar zonen waren getrouwd met Moabitische vrouwen stierven ook die beide zonen. Na een jaar of tien besloot Naomi om moederziel alleen terug te gaan naar haar eigen volk en geboorteplaats. Haar schoondochter Ruth weigerde echter om haar in de steek te laten en trok met haar mee.

Ze deed dat met de prachtige woorden uit Ruth 1: 16-17, "Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God." In Bethlehem aangekomen zorgt hun aankomst voor veel opzien. Naömi zegt dat ze denkt dat de Heer zich tegen heeft gekeerd en dat haar naam voortaan niet meer Naömi, de liefelijke, maar Mara, de bittere, moet zijn. Ze komen in Bethlehem aan bij het begin van de oogsttijd.

 In hfst 2 gaat het verhaal verder. We lezen dat de twee arme weduwen alleen konden overleven door van de geef te leven: Ruth gaat aren lezen, dat betekent dat ze op de pas gemaaide en geoogste velden ging zoeken naar graan dat was blijven liggen. In de wetten van Mozes was bepaald dat armen op die manier de kost konden verzamelen. Lees Lev. 19: 9-10. Dit toonde wel gelijk aan iedereen dat deze twee weduwen maar net konden overleven.

Moabitische vrouwen hadden bovendien een slechte reputatie omdat ze eerder door Bileam waren ingezet om Israëlische mannen te verleiden. Daarom staat er, bv. in Deut. 23:4, dat Moabieten nooit tot de dienst van de Heer mochten worden toegelaten. Ruth wordt in tot vijfmaal aangeduid als 'Ruth, de Moabitische'. Dat heeft eenzelfde klank als wanneer wij het hebben over een Islamitische Marokkaanse, een buitenstaander.

Misschien schaamde Naomi zich om aren te lezen, wellicht kon ze het door haar leeftijd niet meer. Het was moeizaam werk in de hete zon dat weinig opleverde. Je moest in de eenzame velden ook nog oppassen niet te worden lastiggevallen door ruige kerels. In 2: 9 benoemt Boaz dat en in 2: 22 zegt Naömi hetzelfde, waarschijnlijk niet zonder reden.

 Het verhaal van Ruth herhaalt zich vandaag duizendvoudig in onze eigen omgeving. Want met duizenden tegelijk komen wanhopige asielzoekers hierheen om er een betere toekomst te zoeken voor zichzelf en hun kinderen. Hoe velen van hen zullen worden uitgebuit voor hongerloontjes, worden geminacht en gediscrimineerd vanwege hun andere gewoonten of hun gebrekkige communicatie in onze cultuur? Hoeveel van de vrouwen zullen in de rosse buurten van onze steden worden misbruikt? Terwijl ze nog niet bekomen zijn van de trauma's, die ze in hun thuisland en onderweg hebben opgelopen, moeten ze zich hier een bestaan zien op te bouwen voor zichzelf en hun kinderen.

 Daarom lezen we vandaag het eeuwenoude verhaal van Ruth en Boaz.

Vandaag letten we daarbij speciaal op Boaz, de boer die Ruth helpt.

Wie was deze man en wat maakt dat we nog altijd over hem spreken?

In het eerste vers van Ruth hfst 2 wordt Boaz voorgesteld als een familielid van de overleden echtgenoot van Naömi, Elimelech. Ook wordt hij een belangrijk man genoemd.

In de NBG vertaling wordt gesproken over 'een zeer vermogend man' maar het woord dat hier is gebruikt kan zowel slaan op karakter, kracht, positie en rijkdom. De naam Boaz is dan wel toepasselijk, want die betekent 'in hem is kracht'.

Boaz was niet zo jong meer, want hij spreekt Ruth aan in 2:8 als 'mijn dochter'. Dat doe je niet met iemand van je eigen leeftijd. Later in hfst 3 spreekt Boaz ook z'n waardering uit over het feit dat ze niet heeft omgekeken naar jongere mannen.

 Daarmee rijst de vraag waarom een voornaam en vroom man als Boaz nog vrijgezel was. Uit niets blijkt dat hij eerder is getrouwd. Een sleutel tot dat geheim vinden we in de eerste zinnen van het NT waar in het geslachtsregister van Jezus 4 vrouwen met een bedenkelijke reputatie worden genoemd: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba, de vrouw van Uria.

In Matt 1: 5 lezen we 'Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth.'

Er zijn bijbelgeleerden die deze Rachab, de moeder dus van Boaz, identificeren als de hoer Rachab die de verkenners van Israël in Jericho hielp en later zelf werd opgenomen in het volk Israël. Ook in de rij van geloofshelden, in Hebr 11: 31, wordt haar naam genoemd. En dan is het niet zo vreemd dat vrome ouders in Israël hun zonen niet wilden uithuwelijken aan de zoon van een vroegere Kanaänitsche prostitué. Het zou zelfs kunnen dat Boaz daar als jongen mee gepest is en zelfs als volwassene geen vrouw kon vinden. Dat kan verklaren waarom juist hij maatregelen neemt om discriminatie t.a.v. Ruth onder zijn werkvolk te voorkomen.

Maar dat zijn overwegingen waar we geen zekerheid over hebben.

 Wat we wel zeker weten is dat Boaz een belangrijk en gelovig man was. Dat blijkt wel uit hoe hij op zijn akkers de werkers begroet, in 2: 4, met 'De Heer zij met jullie.' En als hij in 2: 12 even praat met de buitenlandse Ruth, wenst hij haar de zegen van de Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels ze een toevlucht heeft gezocht. Dat doe je niet wanneer je zelf niets hebt met die Heer. Ook uit zijn daden blijkt een levend geloof.

 In 2: 2 staat dat Ruth zelf het initiatief nam om aren te gaan lezen en dat ze ook zelf een plek ervoor koos. in vers 3 staat dat ze 'toevallig', op de akker van Boaz terecht kwam. Dat is toeval gezien vanuit Ruth; ze deed het niet expres. Wij ontwaren achter haar keuze al de sturende hand van de Heer, maar zij probeerde slechts te overleven uit armoede.

 De aankomst van Naömi in Bethlehem had nogal opzien gebaard lezen we in 1:19. Er zal achter haar rug om best veel gekletst zijn. We horen van Boaz in 2:11 dat hij meer dan eens over haar gehoord heeft. Ze was een arme weduwe, iemand over wie gefluisterd werd dat Gods oordeel haar had getroffen. Nu woonde ze als een Moabitische, een geminachte buitenstaander, onder het uitverkoren volk van God, dat zich in de dagen van de Richteren vaak niet zo netjes gedroeg.

Op een vergelijkbare manier komen er vandaag duizenden, ontheemde vreemdelingen naar ons vrijgevochten, zogenaamd Christelijke Europa. Opnieuw zijn er ook kritische geluiden, die niet altijd direct maar ook indirect geuit worden.

In zo'n klimaat is het goed te letten op de houding van Boaz.

In de eerste plaats discrimineert Boaz niet als zijn voorman hem in 2:6-7 vertelt wie Ruth is.

Integendeel, hij gaat zelfs naar haar toe en moedigt haar aan om niet naar andere akkers te gaan waar ze kan worden lastiggevallen. Hij verzoekt haar dicht bij de vrouwen te blijven die voor hem werken. Hij noemt haar zelfs 'mijn dochter' in 2:8.

In de tweede plaats zegt hij volgens 2: 9 dat zijn mannen haar niet lastig mogen vallen.

Hij creëert zo voor haar een veilige werkomgeving.

In de derde plaats biedt hij haar aan gebruikt te maken van de voorzieningen voor zijn eigen werkers. Ze mag water scheppen uit de kruiken (2:9) en zelfs delen van het brood en de wijn (2:14). En hij geeft haar zelfs geroosterd graan (2:14), een lekkernij waarvan ze ook een stuk meeneemt voor Naömi (2:18). Arme mensen lusten ook wel es wat lekkers.

Wanneer Ruth verbluft vraagt waar ze dat als vreemde allemaal aan te danken heeft in 2:10, wijst Boaz op wat zij heeft gedaan voor haar schoonmoeder. Hij uit zijn waardering voor haar opofferingsgezindheid en wenst haar Gods zegen. De woorden van Boaz in 2:12 lezen als een zegengebed: 'Moge de Heer je daarvoor rijkelijk belonen - de Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels je een toevlucht hebt gezocht.' Dit is een kernvers in het bijbelboek Ruth.

 Hier gebruikt Boaz woorden die diep verankerd liggen in de verbondsrelatie tussen de Heer en Israël en hij past ze toe op deze Moabitische asielzoekster.

'Een toevlucht zoeken, schuilen onder de vleugels van de Heer”. We zongen er vandaag ook al over. Het is taal die uit de bijbel komt. Dat begint al in Deuteronomium 32, waar de zorg van de Here over Zijn volk wordt vergeleken met een arend die zijn broedsel opwekt, over zijn jongen zweeft, z’n wieken uitspreidt, er één opneemt en draagt op zijn vlerken. Zo heeft de Heer Israël geleid. Een schitterend voorbeeld, zo'n moeder-arend, die haar jongen leert vliegen. Een beeld van bescherming en veiligheid.

Dit beeld vinden we ook in de psalmen en daarvan afgeleide liederen. Ps. 17 zegt: Verberg mij in de schaduw van uw vleugels; Ps. 36: Hoe kostbaar is uw liefde, o God; In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen; Ps. 57: Bij U is mijn leven geborgen, in de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen totdat het doodsgevaar voorbij is; Ps. 63: U bent altijd mijn hulp geweest, ik juichte in de schaduw van uw vleugels.

Denk ook aan de woorden van Jezus zelf, in Matteüs 23: “Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens vergadert”. Je ziet dat voor je, je ziet die kleine jonge schuwe diertjes naar moeder toevluchten; ze kruipen helemaal weg onder die vleugels, want daar zijn ze veilig als het gevaar nadert.

Hier zegt Boaz tot Ruth in dezelfde stijl: “Jij mag je ook veilig weten,want je bent komen schuilen onder de vleugels van de Almachtige, de God van Israël. Moge Hij je belonen”.

Wat een prachtige zegenbede!

 Hoe gedragen wij ons tegenover nieuwkomers? Hoe bidden we voor hen? Wat wensen we hen toe? Merken ze in ons midden dat we de God van Israël kennen?

Boaz liet het niet bij woorden alleen. Hij voegt de daad bij het woord want alleen dan zijn vrome woorden geloofwaardig. Hij biedt Ruth een beschermde positie aan als een gewaardeerde gast tussen zijn werkers; hij reikt haar brood en wijn aan; hij zorgt in haar armoede voor een stukje bestaanszekerheid en bescherming door haar aan te bieden dat ze tot het einde van de oogst op zijn akkers mag blijven ( 2:21).

 Als Naömi later die dag het overgebleven geroosterde graan proeft en ziet hoeveel Ruth kon verzamelen, is ze blij verrast. Ze uit dat met zegenwensen voor Boaz in 2: 19 en 20, 'Moge de Heer hem zegenen, want hij heeft trouw bewezen aan levenden en doden.'

Ze realiseert zich voor het eerst dat Boaz nog familie is van haar overleden man Elimelech en ze begint na te denken over de rechten van een zogenaamde losser.

In Leviticus 25 vanaf vers 23 ( en in Deut 25) lees je daar meer over. Een losser was een naaste familielid, die de plicht had zijn verarmde familie weer uit het slop te halen. Het woord 'losser' lijkt op het woord 'verlosser'. We gaan er meer over leren wanneer we hfst 3 en 4 bekijken.

 Vandaag letten we vooral op **het voorbeeld van Boaz**, ook voor ons vandaag.

We vragen ons af: wat leren we hier van deze rechtvaardige Israëliet?

Allereerst leren we van zijn houding tegenover de vreemdelinge Ruth.

Hij behandelde haar met respect en mededogen. Hij hielp haar op weg.

In de tweede plaats letten we op zijn zegenbede in 2: 12, een kernvers in het boek Ruth.

Kunnen wij wat met deze woorden als we bidden voor onze wereld vandaag?

Hoe laten wij merken dat we ons het lot van de eenzamen en ontheemden aantrekken?

In de derde plaats zien we hier al hoe Boaz zelf het antwoord wordt op zijn gebed.

Zijn woorden en daden vullen elkaar aan. Het één is het logisch gevolg van het ander.

Hoe tonen wij dat onze gebeden meer zijn dan vrome woorden?

 Het bijbelboek Ruth kent een happy end voor zowel Naömi, Ruth als Boaz.

De opoffering van Ruth, de barmhartige houding van Boaz: het levert hen zelf uiteindelijk voorspoed en geluk op onder Gods zegen. Zo is het nog vaak: wie laaft, wordt ook zelf gelaafd. De grootste voldoening ligt hierin dat je zelf tot zegen mag zijn voor anderen.

 De geschiedenis van Ruth en Boaz bepaalt ons ook bij Gods hand achter onze aardse geschiedenis. In Matt. 1 blijkt dat uit het geslachtsregister van Jezus. De Heer, onze God, is in staat om zelfs in het diepste duister licht te brengen. Dat is gelukkig niet veranderd.

Hij gebruikte een verachte Moabitische zodat ze de grootmoeder van David en één van de voorouders van Jezus kon worden. Heidense vrouwen met een bedenkelijke reputatie worden opgenomen binnen Gods uitverkoren volk. Dat toont iets van Gods genade die wij nog veel beter kennen dankzij Christus. Prostituees, tollenaars, vervolgers en andere zondaren kregen sleutelplaatsen in het koninkrijk van God. Vandaag blijft dat niet bij enkelingen maar tallozen zoeken hun heil in streken die gestempeld zijn door christelijke waarden.

 Jezus wordt in sommige commentaren genoemd als 'de grote Boaz', de ware Losser.

Boaz wees vooruit naar David, zijn achterkleinzoon. En David verwijst weer naar Jezus, de grote Zoon van David.

Jezus nodigt ons allen als 'de grote Boaz' uit binnen de kring van zijn volk, zijn huisgezin.

Hij breekt met ons het brood; hij schenkt onze beker vol met wijn.

Hij is het levende water voor allen die dorstig zijn. Wij mogen daarin delen en er ook van uitdelen.

Want de Geest en de Bruid zeggen:'Kom!'

Laat wie luistert zeggen: 'Kom!' Laat wie dorst heeft komen;

Laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft (Openb. 22:17). Amen.

**Bezinningsvragen bij Ruth 2:1-17, Het leven van een vreemdeling.**

1. Aren lezen tijdens de oogst deden alleen de allerarmste mensen.

Welke wet van God ligt achter deze gewoonte? Zie Leviticus 19:9-10; Deut 24: 19-22.

Hoe zorgen wij tegenwoordig voor armen en asielzoekers?

2. Waarom ging Ruth aren lezen?

Hoe denk je dat ze zich gevoeld heeft? (2:2-3 en 13)

Ken je uit eigen ervaring zulke gevoelens?

3. Hoe dachten de Israëlieten over Moabitische vrouwen?

Zie voor de geschiedenis daarachter Ex 25:1-3 en Deuteronomium 23:3-4.

Hoe kunnen we vooroordelen omzeilen?

4. Denk je dat de knechten van Boaz altijd vriendelijk waren tegen arme vreemdelingen zoals Ruth? Hoe worden vreemde mensen in ons land vaak behandeld?

Wat kunnen we doen om dat te voorkomen? Hoe laten we mensen zich thuis voelen?

5. Wanneer voelt iemand zich een vreemdeling?

Denk je dat er in onze omgeving mensen zijn die zich zo voelen? Waarom?

Heeft pesten ermee te maken dat mensen zich ergens niet thuis voelen?

6. Boaz laat zien hoe je vreemde of gepeste mensen kunt helpen.

Hoe doet hij dat in 2:8-9, 11-12 en 14-16?

Wat kunnen wij hieruit van Boaz leren? Boaz = in hem is kracht.

Wie zien we achter de gestalte van Boaz opdoemen? Zie Mt 1.

Wat leren we van Jezus over onze omgang met vreemden?