25 september 2022 – Ester 4:14 – ds Rutger Heij

Kleur bekennen

Het boek Ester hangt van toevalligheden aan elkaar. Of heeft God de leiding? In het boek Ester wordt Gods naam niet één keer genoemd. De gebeurtenissen vinden dan ook plaats in een samenleving die helemaal niets met God heeft: het Perzische rijk. Ester en Mordechai zijn Joden, kinderen van God, maar ze leven in een heidense omgeving. Hoe doen ze dat?

Hoe leef je als christen in een omgeving waaruit God verdwenen is? Honderd jaar geleden was Nederland nog een christelijk land. Nu speelt God geen enkele rol meer in de samenleving. Mensen reageren daar verschillend op. Sommigen passen zich aan. Ze zeggen: we moeten ons toch niet terugtrekken op ons eigen eilandje (Jeremia 29:4-7)? Andere reageren met verzet. Denk aan pogingen van christenen om de zondagsopenstelling van winkels tegen te houden en het verzet tegen nieuwe wetgeving rond abortus, euthanasie en gender. Is er een derde weg? Opvallend is wat er gebeurt in Ester 4:14: Ester ontdekt haar rol en bekent kleur. Wat haar triggert is de opmerking van Mordechai: ‘Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.’ Waar God uit de samenleving verdwenen is komt het des te meer aan op het gedrag van Gods kinderen.

Ik hoop dat jij als christen op zoek bent naar je rol. Dat je niet die aanpassing wil maar ook niet dat gestrekte been. Ester en Mordechai lijken ver te gaan in hun aanpassing aan de heidense omgeving. Toch zit er voor Mordechai ook een grens aan het meedoen: hij buigt niet voor Haman. Dat doet hij omdat hij Jood is (3:4). Haman is afkomstig uit het volk Amalek; Joden en Amelekieten waren aartsvijanden van elkaar.

Door de plannen van Haman staat opeens het voorbestaan van de Joden op het spel. Hij wil alle Joden uitroeien. Dan wijst Mordechai Ester op haar rol. En zij ontdekt: inderdaad, ik ben in de positie om ons volk te redden. Is dat ook niet de kern van onze rol als christenen in een samenleving waar God uit verdwenen is? Verstaan wij onze tijd? Zien wij onze rol en gebruiken we onze mogelijkheden? God geeft ons bepaalde posities, soms doen zich zomaar kansen voor, bekennen we dan kleur? Spreken we over God als de gelegenheid zich voordoet?

Ik zeg niet dat dit gemakkelijk is of dat altijd duidelijk is wat je dan moet doen. God vraagt niet van ons om uit Nederland weg te gaan en naar een ander, meer christelijk land te verhuizen (als dat al zou bestaan; bovendien zou de zonde in jezelf met je meereizen). Let er wel op dat je niet meegaat in de Godafwezigheid. Diep van binnen zijn wij daar net zo gevoelig voor als al die mensen in Nederland die niet meer in een God geloven: waar is God, ik zie zo weinig van Hem? Let op de signalen: wie kiest voor zichzelf, voor eigen veiligheid, voor behoud van welvaart; - hoe aanwezig is God dan nog in je leven? Gelukkig staat de uitkomst van de strijd tussen geloof en ongeloof al vast. Gods volk wordt gered. Gods volk is al gered. Hou je daaraan vast als je om je heen ziet dat God steeds meer uit onze samenleving verdwijnt.

In het verhaal van Ester lijkt het toeval van doorslaggevende betekenis. Maar het is Gods leiding! God leidt deze wereld ook al zie je daar niets van (Spreuken 16:33). Wij hoeven voor onze toekomst niet te geloven in het lot. Wij mogen weten: ons lot is veilig in Gods hand.