**Leiders in de Bijbel**

**Mozes**

In Hebreeën worden niet de (geweldige) eigenschappen van Mozes genoemd, ook niet zijn resultaten, maar alleen zijn geloof. Door dat geloof mocht hij over het tijdelijke heenzien naar het eeuwige. Mozes liet zich niet verblinden door de schatten van de wereld (Hebr. 11:26) noch tegenhouden door de macht van de Egyptische Farao (Hebr. 11:27).

De hele geschiedenis van Mozes is geen serie van voorbeelden van leiderschap, maar van geloof. Geen geloof in zichzelf, maar geloof in de God Die hem op die leiderschapspositie had geplaatst en geloof in God Die hem in allerlei moeilijke omstandigheden hielp.

De geschiedenis van Mozes begint als hij op jonge leeftijd, als adoptiezoon van de dochter van Farao, terechtkomt aan het hof van Farao. Daar wordt Mozes opgeleid tot leider, aanvoerder, bestuurder. Een periode van 36 jaar. Over deze lange periode zwijgt de Bijbel. Ex. 2:10 beschrijft de komst van Mozes aan het hof. Het volgende vers (Ex. 2:11) begint 36 jaar later.

Ex. 2:11-14 beschrijft de eerste daad van Mozes. Hij is opgeleid als leider en vindt dat het moment is aangebroken om het volk, waaruit hij geboren is, te verlossen uit de hand van de Egyptenaren. Maar het is Gods tijd nog niet. Mozes grijpt vooruit en het loopt mis. God gaat met Mozes een onbegrijpelijke weg door hem de volgende periode van veertig jaar te plaatsen op *“de leerschool van de stilte”* (Van ’t Hul). De goed opgeleide, veelbelovende leider wordt schaapherder. Na veertig jaar, als Mozes er niet meer op rekent en zichzelf inmiddels totaal onbekwaam voelt, roept God hem om de leiderschapstaak op zich te nemen (Ex. 3:1-12). Mozes heeft veel bezwaren. Hij is bang dat het volk zijn roeping niet zal geloven (Ex. 4:1). De Heere geeft hem tekenen om zijn roeping te tonen (Ex. 4:2-9). Vervolgens stelt Mozes dat hij een slechte spreker is (Ex. 4:10). De Heere belooft dat Hij de juiste woorden aan Mozes zal geven (Ex. 4:11-12). Mozes vraagt vervolgens of de Heere niet iemand anders kan sturen (Ex. 4:13). De Heere belooft dat Aäron met Mozes mee zal gaan (Ex. 4:14-16). De geschiedenis is het beeld van een onwillige, tegenstribbelende leider die door de Heere gewillig wordt gemaakt om een onwillig en tegenstribbelend volk veertig jaar lang door de woestijn te leiden en uiteindelijk zelf als leider het beloofde land niet in mag gaan. Het gaat in deze geschiedenis duidelijk niet over Mozes, maar over God. Gods leiding door middel van mensen. Dat leiden doet Mozes in afhankelijkheid van God. Hij kan en wil het volk niet leiden als de Heere daarin niet met hem meegaat (Ex. 33:15). Mozes gaat de weg van de Heere, dat blijkt al direct, na de doortocht door de Schelfzee, door de woestijn. Dan is het water op. Mozes heeft veertig jaar in deze woestijn geleefd. Ongetwijfeld kende hij iedere oase in deze wildernis. Toch gaat Mozes daar niet heen. Mozes moet het volk leiden door de Heere te volgen. Daardoor kan hij niet afwijken van de wolkkolom die hem de weg wijst. Het volk smacht naar water en Mozes volgt in vertrouwen op de Heere, dat Hij water zal geven. Dit vertrouwen wordt niet beschaamd: God geeft water (Ex. 15:22-23).

**Jozef**

Een ander sprekend voorbeeld in de Bijbel is Jozef. Opgegroeid als herder. Hij komt in het huis van Pótifar waar hij uiteindelijk de leiding krijgt. Doordat Jozef niet wil ingaan op de verleidingen van de vrouw van Pótifar komt hij in de gevangenis terecht. In de gevangenis krijgt Jozef onderwijs van twee mensen uit de hofhouding van Farao om zo, zonder dat hij Gods bedoeling kent, alvast enige kennis te krijgen over wat er aan het hof van Farao gebeurt. Het zijn voor Jozef onbegrijpelijke wegen, maar in Gods voorzienigheid wordt Jozef geschikt gemaakt om straks naast Farao de grootste leider van Egypte te worden. God doet dit niet om Jozef een groot leider te maken, maar om Jozef een plaats te geven in Zijn grote heilsplan: de verlossing van Zijn volk van de hongersnood.

Na Farao was Jozef de machtigste man van het toenmalige Egyptische rijk. Farao had hem over het gehele land als heerser aangesteld (Gen. 41:41). Jozef droeg de ring van Farao (Gen. 41:42), hij reed op de tweede wagen van het rijk (Gen. 41:43). De Bijbel is buitengewoon helder over de wijze waarop Jozef deze positie heeft gekregen. Het was God Die hem deze hoge leiderschapspost had gegeven (o.a. Gen. 45:5,7). Jozef zelf erkent *“God heeft mij tot een heer over het ganse Egypteland gesteld”* (Gen. 45:9).

De hoge positie van Jozef is vooral opmerkelijk als we naar zijn afkomst kijken. Kort voordat hij onderkoning werd, zat hij nog in de gevangenis. Bovendien was Jozef een vreemdeling, een Hebreeër (Gen. 41:12) en bovendien nog erg jong voor een leider in die tijd: dertig jaar oud (Gen. 41:46).

Jozef zag zijn vernedering, zijn gevangenschap als de hand van God in zijn leven. Maar ook zijn verhoging, zijn onderkoningschap (Gen. 45:5). Jozef werd in Gods hand een middel tot behoud van zijn familie, zijn volk. Anders waren de Hebreeërs van de honger omgekomen. God heeft een plan voor de mens en de mensheid. In de geschiedenis van Mozes en Jozef zien we dat de grote leiders van deze aarde schakeltjes zijn in Gods plan.

Jozef had kwaliteiten. Als onderkoning heeft hij Egypte bestuurd in een periode van een grote crisis, een zevenjarige hongersnood. Farao bekende dat *“er niemand zo verstandig en wijs”* was als Jozef (Gen. 41:39). Jozef maakt bij de kennismaking met Farao de bron van deze wijsheid bekend *“het is buiten mij”*, het is van God (Gen. 41:16). Als de wijsheid van Jozef openbaar komt in het uitleggen van de dromen en door het advies dat Jozef geeft, is het ook Farao die bekent dat *“Gods Geest in Jozef is”* (Gen. 41:38).

Het hoogtepunt van Jozefs leven was niet toen hij *“regeerder was over gans Egyteland”*. Het mooiste moment was toen hij zijn broers kon vergeven. De tijd dat Jozef onderkoning was, was voor Jozef een zware beproeving. Jozef noemt in Gen. 41:52 Egypte als *“het land van mijn verdrukking”*. De godvrezende Jozef moest naast de heidense Farao het land besturen. Jozef werd, tegen zijn geloofsovertuiging, aanbeden door het volk (Gen. 41:43). Jozef kreeg veel macht. Hij kreeg een vrouw, de dochter van een vooraanstaande heidense priester. Genesis 41 is daarom geen hoofdstuk dat gaat over Jozefs verlossing, maar over een grote beproeving. Zijn onderkoningschap was een moeilijke periode in z’n leven: luxe, overdaad, macht en aanbidders. Kortom, een wereld met veel verleidingen. Alleen doordat God hem vasthield, is Jozef niet ten onder gegaan in de wereldse verleidingen aan het hof van Farao. Jozef had niet veel te kiezen; zijn positie niet, zijn vrouw niet, zelfs zijn eigen naam werd hem gegeven. Tweede man van Egypte en eigenlijk een slaaf. Een slaaf van Farao, een gevangene van de heidense cultuur. Bijna twintig jaar zonder geloofsgenoten, zonder het Bijbelse onderwijs van vader Jacob. De keuze die Jozef wel kon maken was de naamgeving van zijn kinderen (Gen. 41:51-52). In die keuze zien we de belijdenis van Jozef: hij maakt duidelijk wie hij dient: niet Farao, maar God.

Heel opmerkelijk is de manier waarop de Koran de geschiedenis van Jozef weergeeft. Jozef (Yousouf) vertelt de schenker en de bakker dat zijn broers hem hebben verkocht omdat hij in Allah geloofde. Als Jozef voor Farao wordt geleid, somt hij zijn deugden op en vraagt hij om een hoge positie. Natuurlijk wordt hem dat toegestaan. Allah beloont immers de rechtvaardigen. Zoals de Koran de geschiedenis van Jozef beschrijft, zo redeneert ook de mens. De Bijbel beschrijft anders.

Jozef verhoogde zichzelf niet, maar hij was door God verhoogd. Hij gebruikte zijn positie niet om zijn broers, die vroeger zijn dood op het oog hadden gehad, te wreken. We lezen ook niet dat hij zich later gewroken heeft op de vrouw van Pótifar die hem vals had beschuldigd en daarmee de oorzaak was geworden van zijn gevangenschap. Het zou in overeenstemming zijn geweest met de Egyptische traditie van die tijd als hij een piramide had laten bouwen als zijn latere grafmonument, zodat ieder later aan hem zou kunnen denken. Integendeel, Jozef wilde dat hij, vele jaren na zijn dood, begraven zou worden in Kanaän. Dit wordt in de Bijbel zelfs een geloofsdaad genoemd: *“Door het geloof heeft Jozef, stervende, gemeld van de uitgangen der kinderen Israëls, en heeft bevel gegeven van zijn gebeente”* (Hebr. 11:22). Met dit feit staat Jozef in de rij van geloofshelden in Hebreeën 11, niet vanwege het feit dat hij dromen verklaarde of een goed landsbestuurder was. Deze in onze ogen simpele geloofsdaad wordt door God belangrijker, kostbaarder geacht dan al de belangwekkende gebeurtenissen in zijn leven.

In de onbegrepen weg die Jozef moest gaan, was de Heere met hem. Steeds klinken de woorden *“de Heere was met hem”* (in Gen. 39 al vier keer: vers 2, 3, 21 en 23).

Gods wil en de menselijke verantwoordelijkheid staan in een verhouding tot elkaar die de mens niet kan doorgronden. De mens kan in zijn handelen iets totaal anders bedoelen dan God wil en toch gebruikt God dat handelen van de mens om Zijn raad uit te voeren. Zelfs mensen die God niet (willen) kennen, zijn opgenomen in Zijn plan.