**De hoofdman te Kapérnaüm**

We weten weinig van deze leidinggevende die in de Bijbel beschreven wordt (Luk. 7:1-10 en Matth. 8:5-13). Zijn naam, zijn volk en zijn afkomst zijn voor ons verborgen. Blijkbaar vindt de Bijbelschrijver het niet nodig om de persoon van de leider op de voorgrond te stellen. Eén ding komt in dit Bijbelgedeelte echter wel duidelijk naar voren: het geloof van deze hoofdman. Dat is blijkbaar de hoofdboodschap van dit gedeelte. Jezus zegt hiervan *“Ik heb zo’n groot geloof zelfs in Israël niet gevonden”* (Luk. 7:9b). De hoofdman wordt ons niet beschreven in zijn verheven positie of macht, maar in zijn nederigheid. Hij ziet zichzelf als ‘onwaardig’, als een buitenstaander, als iemand die iets vraagt maar het niet verdient (Luk. 7:6). Toch komt in dit gedeelte de leiderschapspositie van de hoofdman nadrukkelijk naar voren als hij zegt: *“Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld, hebbende krijgsknechten onder mij; en ik zeg tot dezen: Ga, en hij gaat, en tot den anderen: Kom, en hij komt; en tot mijn dienstknecht: Doe dat, en hij doet het.”* Volgens M. Henry verklaart de hoofdman hiermee zijn geloof door een vergelijking ontleend aan z’n eigen beroep en vertrouwt hij erop dat Jezus even gemakkelijk de ziekte kan bevelen weg te gaan zoals hij zijn soldaten kan bevelen.[[1]](#footnote-1) In deze geschiedenis van de Romeinse hoofdman valt ook de zorg op die hij voor een van z’n knechten heeft. Die zorg staat haaks op wat gebruikelijk was in de rangen en standen van de Romeinse tijd. Als God door Zijn genade het geloof schenkt, dan neemt Hij alle rangen en standen weg. Niet de deugden van de hoofdman staan op de voorgrond, maar het geloof van de hoofdman. Zijn deugden zijn een gevolg van dat geloof.[[2]](#footnote-2)

1. Matthew Henry, Verklaring van het Oude en Nieuwe Testament. [↑](#footnote-ref-1)
2. Uitspraak van ds. J. van Haaren in een ongedateerde preek over dit Bijbelgedeelte. [↑](#footnote-ref-2)