**Koning van Tyrus**

Tyrus wordt in de Bijbel beschreven als een handelsstaat. Zo wordt in Ezechiël 27 uitgebreid de handel van Tyrus beschreven: de verschillende goederen waarin gehandeld wordt en de gebieden waarmee zaken worden gedaan. Als Ezechiël 27 en 28 met een hedendaagse economische bril gelezen zou worden, is het een uitstekend voorbeeld van de ondergang van een economische macht. De Bijbel is echter geen economieboek.

De koning van Tyrus was een handelsvorst. Dat was Hiram ook, de koning van Tyrus die we in de geschiedenissen van Sálomo tegenkomen. De handel geeft de koning van Tyrus veel rijkdom (Ezech. 28:4-5). De Bijbel vertelt ook over de oorzaken van deze rijkdom: niet alleen de positie van Tyrus als handelsnatie, maar ook de wijsheid die de koning had. Deze van God gekregen wijsheid heeft de koning hoogmoedig gemaakt (vers 5). De koning vindt zijn wijsheid groter dan die van David (vers 3). Hij ziet zichzelf als God (vers 2), de oorzaak van het toenemen van de rijkdom is hijzelf, hij ziet niet dat God hem de kracht geeft om het vermogen te verkrijgen (Deut. 8:17-18). De koning van Tyrus vindt zichzelf een belangrijk mens, de Bijbel noemt niet eens zijn naam.

In Ezechiël 28 wordt de grote voorspoed van de koning beschreven; het is haast paradijselijk (vers 12-14). De koning gaat op in z’n voorspoed, is trots op z’n wijsheid. Vanwege deze hoogmoed wordt hem het oordeel aangezegd. In het eerdere hoofdstuk 27 wordt ook het volk van Tyrus veroordeeld. Niet alleen de koning was welvarend, maar ook het volk. Het volk was ook trots geworden. Het zag zichzelf als volmaakt (vers 3), het roemde zijn bouwkundige werken. Hun schepen werden overdadig uitgedost (vers 4-7). Ze vertrouwden op hun krijgsmacht (vers 10-11). Hoogmoed komt voor de val. Zoals de welvaart van Tyrus ongekend was, zal ook de ondergang van Tyrus ongekend zijn. God straft de hoogmoed van het volk en hun leiders en maakt hen tot een afschrikwekkend voorbeeld voor de omringende volken (vers 35-36) en ook voor ons.