**Naäman**

De geschiedenis van Naäman wordt beschreven in het Bijbelgedeelte 2 Koningen 5. Naäman wordt ons in de Bijbel getekend als een machtige leider, een Syrische generaal, succesvol en geliefd. Maar ook een leider die gebukt gaat onder een ernstige ongeneselijke ziekte: melaatsheid. Daarmee zien we in Naäman, wat God ziet in ons. Achter onze mooie (leiderschaps)positie is onze zonde, ongerechtigheid te zien. Voor anderen wellicht onzichtbaar, maar wel zichtbaar voor God. Naäman wordt ook beschreven als een zoekende man. Zoekend naar de genezing van zijn ziekte. Over die genezing had hij ook een zekere verwachting. Tegen zijn verwachting in krijgt de zieke Naäman een eenvoudig middel aangewezen: reiniging door het water van de rivier de Jordaan. Naäman kon niet geloven dat zo’n eenvoudig middel zijn ziekte zou genezen. Hij had z’n eigen gedachten over zijn redding. Het probleem van Naäman was dan ook zijn trots. Deze trots stond in eerste instantie ook zijn genezing in de weg. Uiteindelijk gehoorzaamt hij, hij buigt en wordt genezen.

Naäman wordt beschreven als een groot man, die zich niet wilde vernederen voor de boodschap van verlossing. De zoektocht van deze Syrische generaal begint bij het verkeerde adres. Hij begint bij de macht van de wereld: de koning van Israël, in plaats van bij de God van Israël. Uiteindelijk wordt hij verwezen naar de profeet van God. Daar spreekt niet degene van wie de boodschap komt, hem aan. Hij had de profeet zelf verwacht om hem de boodschap te brengen en niet zijn knecht. Vervolgens spreekt het middel hem niet aan: simpel water uit de Jordaan. De boodschap was te eenvoudig, hij had iets groots verwacht.

Naämans leidende positie is het beeld van hoogmoed. Hoogmoed van de mens tegenover het Evangelie. De mens die zich niet voor God wil vernederen. Melaatsheid is in de Bijbel een beeld van de dodelijke zonde. De melaatse gold in Israël als een levende die eigenlijk dood was. In vergelijking daarmee wordt een zondaar in de Bijbel getekend als iemand die geestelijk dood is. Naäman had eigen verwachtingen van de manier van zijn verlossing, niet door zo’n simpel middel als water. Het water van de Jordaan is een beeld van het reinigende bloed van Christus, als middel voor de afwassing van de zonde.

De generaal Naäman is in de Bijbel geen voorbeeld van leiderschap, maar een beeld van een hoogmoedig mens, die zich vernedert en tot Christus geleid wordt.