NAAR NINEVÉ
- JONA’S REIZEN
- OOR J. DEKKER
NAAR NINEVÉ.
NAAR NINEVÉ.

JONA’S REIZE

DOOR

J. DEKKER,
Predikant te Kollum.

BOEKHANDEL
AMSTERDAM
VOORHEEN
PRETORIA
HÖVEKER & WORMSER.
Van den persoon van Jona is ons iets meer bekend, dan in zijn geschrift ons vermeld wordt. In het tweede Boek der Koningen, het veertiende hoofdstuk, kan men iets naders omtrent hem lezen. Daar wordt verhaald, dat Jerobeam II, de koning van Israël, zijn volk verlossing bereid heeft. De Syriërs hadden van Israëls grenzen stukken afgerukt. Jerobeam knotte hun macht, en herstelde den omvang des rijnks „van den ingang van Hamath tot aan de zee des vlakken velds“. En dit nu, het was geprofeteerd door Jona. Gelijk hij het vooruit gezegd had, zoo is het geschied!

De vader van Jona heette Amitthaï. Zijne geboorteplaats was Gath-Hefer. Dit lag in den
stam van Zebulon, in het noorden des lands, aan den straatweg, die benoorden Nazareth langs naar Tiberias voerde.

Eene Joodsche overlevering zegt, dat hij de zoon van die weduwe te Zarfath is geweest, welke in zijn jeugd door Elia van de dooden werd opgewekt. Doch dit is een joodsch verzinsel zonder historischen grond. Behalve wat wij mededeelden, en voorts in zijn boek te lezen staat, weten wij van hem niets.

De tijd van zijn optreden is bekend. Het was onder de regeering van Jerobeam II, omstreeks 820 jaar vóór Christus. Hoelang hij Jerobeam heeft overleefd, en wanneer hij naar Ninevé werd gezonden is minder zeker. Velen menen onder Menahem, doch dat is wel wat laat. Dan moet Jona destijds al een oud man geweest zijn, want Menahem regeerde, 53 jaar nadat Jerobeam den troon beklom, in wiens eersten tijd de straks vermelde profetie van Jona moet plaats gehad hebben.

Jona’s boek staat in den Bijbel onder de kleine
INLEIDING.

Profeten. Toch bevat het bijna uitsluitend geschiedenis, en niet voorzegging. Indien men echter bedenkt, dat heel die geschiedenis in een zeker zin profetie was, de omlijsting van de profetie, die als boetprediking aan Ninevë moest worden gebracht, dan is die plaatsing voldoende verklaard. Bovendien is naar Jezus' eigen woord Jona zelf, zijn persoon met zijn wonderlijk lotgeval, eene groote profetie; hij is een profetisch type van niemand minder dan Christus zelf in zijn dood en opstanding.

De schrijver van het boek „Jona” is Jona zelf. Er is geen reden om dit te betwijfelen. En zoo is zijn boek tevens eene treffende confessie, eene belijdenis van zijn eigen zonde en afdwaling.

Jona's boek laat ons een blik slaan in het hart van Jona, en doet ons hem kennen als een vorig Israëliet, ijverend voor zijn volk, en brandend van smart, waar dat volk verviel; maar tevens als behept met al de enghartigheid, welke vooral later den Jood in zijn nationalen
trots kenmerkte. Voor Israël wenscht Jona wel genade en gunste van God, maar dat de Heere ook aan de Heidenen in ontferming zou gedragen, dat ergert zijne ziel, en maakt hem gemelijk en levenszaat. Tegenover deze enghartigheid, waaraan Jona langs een donkeren weg moest worden ontdekt, doet dit boek der grijze oudheid ons op aangrijpende wijze den rijkdom en de breedte der goddelijke genade kennen. Dit boek verheft zich boven heel den geest der oudheid en Israëls particularisme. Het is een Oud-Testamentische voorloper van het evangelie, dat eenmaal allen volken zou worden gepredikt, en laat ons meer bepaald en op zoo roerende wijze eene proeve zien van Gods „algemeene genade”.

De inhoud van het boek is verdeeld in vier hoofdstukken. Het eerste beschrijft ons Jona’s reis tot hij in den buik van een walvisch in de diepte verdween; het tweede: Jona’s gebed en veroortdoening en weer uitwerping op het droge; het derde: bij vernieuwde zending
Jona's reize naar en prediking in Ninevé, en Ninevé's veroortmoediging; en eindelijk: Jona's goddeloozen toorn en 's Heeren majestueuze bestraffing.
DEN VERKEERDEN KANT UIT.

Reizen is reeds oud, en reizen heeft eene zekere aantrekkelijkheid. In wiens hart was nooit: 'k Wou vreemde landen zien en verre wereldstreken! De dorst naar het onbekende dreef menigeen van huis en haard, en deed hem dolen in de wijde, wijde wereld.

Niet enkel echter werd en wordt voor genot en uit nieuwsgierigheid gereisd. Ernstige omstandigheden, gewichtvolle roepingen drijven soms van huis, doen het reiskleed aanschieten en den wandelaarsstaf ter hand nemen. En naarmate de aanleiding van meer aangenamen of
onaangenamen aard is, en meer of minder overeenkomt met onze persoonlijke neiging en begeerte is ook de reize aantrekkelijker. Daar hangt het mede aan, of de reis een lust of een last is.

De aanleiding tot de reis, die wij beschrijven, was geene gewone, gelijk onze reiziger zelf geen gewoon man was. Geene overwegingen van handelsbelang, nieuwsgierigheid of vriendschaps-betrekkning dreven hem. Heelemaal geene overwegingen. Hij kwam er niet toe uit zichzelven. Had het aan hem gestaan, den vurigen Israëliet, nooit zouden zijne voeten de straten van Ninevé hebben betreden. Onze reiziger Jona werd tot zijne reis geroepen, en wel door niemand minder dan door Jehovah zelven!

Dat was zeker een buitengewoon geval. „En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, den zoon van Amitthaï, zeggende: Maak u op, ga naar de groote stad Ninevé, en predik tegen haar.”

Dat was eene buitengewone aanleiding, maar
Jona was ook een buitengewoon man. Jona was Profeet! Profeet, oudtijds ook wel ziener genoemd, wil zeggen: getuige, belijder, iemand die het woord spreekt, dat hem in den mond gelegd wordt, die staat in den Raad Gods, die ziet, wat God hem laat zien in heden en toekomst, en zegt, wat de Heere hem te zeggen gebiedt. Een profeet is dus als het ware een man, dien de Heere gebruikt om zijn mond tot het volk te zijn. Om als profeet op te treden, om wat te zeggen te hebben, moet er alzoo eerst wat tot hem gezegd worden. Als de Heere niets zei, hadden de profeten ook niets te zeggen. Uit zichzelven spreken konden zij niet en mochten zij niet. De profecie is voortijds niet voortgebracht door den wil eens menschen, maar de heilige menschen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. 2 Petrus: 2 : 21. Tot zulk een ambt nu was ook Jona geroepen, en het was in zijn ambt als profeet, dat hij zijne reis naar Ninevė moest ondernemen.

Dat was de aanleiding tot de reis, en nu moest hij naar Ninevë.

"Maak u op, ga naar de groote stad Ninevë!"

Ninevë was de hoofdstad van het Assyrisch wereldrijk. Tot de oudste en merkwaardigste steden der wereld behoort zij. Hare eerste ge-
schiedenis verliest zich in de nevelen van het grijs verleden. Naar Gen. 10:11 door Assur, van uit het rijk van Nimrod, die Babel bouwde, gesticht, was zij niet dadelijk de hoofdstad van het 19 eeuwen vóór Christus reeds onafhankelijk wordend Assyrië, maar toch sedert 1300 vóór Christus, eeuwen achtereen, bijna onafgebroken, hoofdzetel des rijks.

Ninevé lag op den linker, d.i. den oostelijken oever van den Tigris, den tweelingstroom van den Euphraat, die zijne wateren door Babel stuwde.

Hare overblijfselen zijn, na eene sluimering van vele eeuwen onder het zand der Woestijn, door den arbeid van mannen als Emil Botha (1842), Austen Henry Layard (1845) en Sir Henry Rawlinson in de vorige eeuw voor een deel weer aan het licht gebracht, hare muren en tempels en paleizen. Ze vormen de ruïnen van Kujundschik en Nibu Ynus. En de ruïnen bevestigen het woord des Heeren tot Jona, dat Ninevé noemde: de „grote” stad! Overblijfsel-
len van beelden en paleiswanden, thans in het Britschi museum te Londen, leggen getuigenis af van haar reuzenbouw. Aan hare uitbreiding en versiering moeten dan ook eens acht jaren aaneen honderd veertig duizend menschen gewerkt hebben!

De stad had den vorm van een langwerpig vierkant, in de lengte langs den Tigris gebouwd. De westelijke muur langs den rivierkant, was ruim 4 K.M. lang, de oostelijke 5, de noordermuur ruim 2 en de zuider één mijl lang, zoodat zij een omvang van ongeveer 12 mijlen had. Deze muren waren 100 voet hoog, en vier rijtuigen naast elkander konden ze berijden.

Aan de noord- en zuidzijde der stad bevond zich in den muur eene groote poort met kolosale gevleugelde stieren. Door deze poorten trokken de Assyrische vorsten met hunne krijgsheieren ten strijde uit, en kwamen ze weer in om hunne triumftochten te houden. De schatten der wereld werden door haar binnen geleid, en als eene koningin onder de volken praalde Ninevé.
Maar uitwendige welvaart is zelden bevorderlijk aan geestelijken en zedelijken welstand. Zelfs Jeschurun, als hij vet werd, sloeg achteruit; hoe dan zij, die buiten het licht der bijzondere openbaring leefden! Wij, die onder de bearbeiding van het woord der Waarheid verkeeren, wij gevoelen zoo dikwijls, dat dagen van voorspoed niet de beste zijn, dat geld en goed, schijnbaar vooruit, werkelijk ons achteruit helpt; dat aardsch geluk een bodem is, waarop sneller dan het goede het kwade zich ontwikkelt. Dit verschijnsel laat zich alleen uit de verdorvenheid van het menschelijk hart verklaren. Daar de zonde den mensch heeft gemaakt verduisterd van verstand, blind voor de hoogere, geestelijke en eeuwige dingen, zoo werpt hij zich op de lagere, op de zienlijke en zinnelijke dingen in de eerste plaats; hij heeft zijn God verloren, en nu moet hij toch weer iets hebben, dat de ledige plaats vervult. Zijn hart dorst. De fonteinen des levenden waters kent hij niet, en wil hij niet. En nu keert hij
zich tot de wereldsche stroomen. En de glans van het goud, en de pracht van den staat, en de tinteling van den wellust, en de trots der heerschappij moet den viervoudigen dorst in zijn boezem lesschen!

Dit alles werd in Ninevé bewaarheid. Ninevé was het bolwerk, het oudste bolwerk van het van God vervreemde heidendom. Rijkdom en weelde gingen hand aan hand. Hemeltergend was haar hoogmoed en trots. Hare vorsten kleedden zich immer in hetzelfde gewaad, als waarmede zij de goden afbeeldden. Uit de hoogte zag Assyrië en haar hoofdstad op alle volken rondom neer. Dat vertolken de brallende inscripties, door hun vorsten op de wanden hunner paleizen gegraveerd. Dat drukte het woord van Rabsake uit, toen hij met zijn heieren voor Jeruzalem lag, en den verschrikten burgeren dier stad toeriep: „Zoo zegt de groote koning, de koning van Assyrië, waar zijn de goden van Hamath en Arpad? Waar zijn de goden van Sefarvaim? Hebben zij ook Samaria van mijne
hand gered? Welke zijn ze onder al de goden dezer landen, die hun land uit mijne hand gered hebben, dat de Heere Jeruzalem uit mijne hand redden zou? Jes. 6:6. Laatdunkende trots, tegenover elken vreemdeling, tegenover elk volk en hunne goden, kenmerkte haar, en daarbij schandelijke trouweloosheid, en in den krijg gruwzame wreedheid. Jesaia noemt hen een „wild” volk, en er is sprake van „bloedig” onrecht; waarbij in de latere eeuwen, bij het opstapelen der schatten, wellust en zinnendienst kwam. In Ninevé vierde het heidendom zijne triumfen. Bij al hunne niet te miskennen godsdienstigheid hadden zij de heerlijkheid des onverderfelijkens Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mensch, en van gevogelte en van viervoetige dieren, en van gemengde monsters. Ninevé was tot schrikbarende uitgieting der goddeloosheid gekomen. Als een berg, welks kruin tot aan de hemelen rijkt, stapelden zich hunne zonden op. Hunlieder boosheid, zegt God,
is opgeklommen voor mijn aangezicht (1 : 2).

Naar dat Ninevé nu moest Jona heen. „Maak u op, ga naar de groote stad Ninevé!"

Het was eene verre reis, die hij had te ondernemen! Aan reisgelegenheden te land, snel en gemakkelijk als thans, ontbrak het toen geheel. Ter zee bood het schip een uitnemend vervoermiddel, doch ter zee kon hij er niet komen. Het moest over land, en over land stonden hem het kameel en het paard ten dienste, en zoo hij deze miste, dan had hij te voet, dagen en dagen reizende, den afstand af te leggen.

Dit was het echter niet, wat Jona tegen de reis deed opzien. Jona was geen man, die voor een klein bezwaar vervaard stond. Als het maar met zijne denkbeelden overeenkwam, kon hij ook over alles heen. Wat hem tegen de reis deed aanzien, was niet de reis zelf, maar de last hem opgedragen!

Die last was: „Ga heen, en predik tegen haar, want hunlieder boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht”.
God is lankmoedig over den zondaar. Lang draagt Hij hem in zijne ongerechtigheden. Dat geldt van de enkele personen, dat van de volken. Jaren, eeuwen, draagt Hij de zondaren. En dan zegt de dwaze mensch: God hoort het niet, de Heere ziet het niet. Maar daarin vergist die mensch zich: ook de goddeloosheid heeft hare grenzen. Toen maar de ongerechtigheid der Amorieten volkomen was, werden zij uitgeroeid. Lang baadden Sodoms burgeren zich in schrikkelijke onnatuurlijke zonden der zinnelijkheid, maar eindelijk regende het vuur en sulfer van den hemel, en werden de steden van het Zoutdal uitgebrand.

Zoo staat het ook met Ninevé. Lang heeft ze gestaan en lang en zwaar gezondigd. Maar nu is ook de grens bereikt. Nu moet ze bukken of breken. Ziet, de Heere maakt zich gereed om tegen de trotse uit te trekken, en de wijze waarop Hij dit doet is wonderlijk, gelijk Hij een wonderlijk God is! Wie zal den eersten aanval doen op deze hoofdstad der wereld-
monarchie? Een enkel man, een eenvoudig man, een jood, Jona, de zoon van Amitthai, zal den eersten aanval op haar doen!

Wat zijn de wapenen, waarvan hij zich bedienen zal? Geen vuur of zwaard van staal, geen boog of stormram! En toch een zwaard, een tweesnijdend zwaard; een zwaard, dat niet bot wordt of omloopt; een zwaard, dat Ninevë in den hartader zal treffen, en van haar hoogte in het stof zal doen zinken: het Zwaard des Geestes, het Woord van God. Met dat wapen, door de wereld niet geteld, maar waarvoor de wereld toch zal moeten zwichten, zal de Heere den eersten aanval op Ninevë doen.

God is een wonderlijk God. Anders zijn zijne wegen dan der menschen wegen, en hooger zijne gedachten, hooger dan de afstand die hemel en aarde scheidt, dan hunlieder gedachten! Dat zien wij zoo duidelijk die enkele malen, dat de Heere in bijzonderen zin optreedt. De mensch heeft menigmaal wapenen van geweld noodig om zich overwinningen te bezorgen.
De wapenen, waarvan God zich bedient, zijn bij de wereldveroveraars niet in tel, doch als God ze hanteert of doet hanteeren, dan gevoelt de wereld tot haar schrik hun geweldig vermogen!

Dat hebben eens Pharao's heeren ervaren. Zie den godsman Mozes aan den oever van de Schelfzee. Hij zal de Egyptenaren slaan. Geen zwaard of spies is in zijne hand, eene staf slechts, maar dan de staf Godes! Hij strekt ze uit over de zee en ze scheurt, en hij strekt ze weder uit over de zee, en hare golven bedekken de ruiters en de paarden en de wagenen!

Dat heeft Jericho ervaren, van wie eens Da Costa zong:

Zoo de kracht van 't zwaard zal gelden,
Kaleb is een bloem der helden,
Jozua een machtig hoofd,
Wien de glorie is beloofd.
Doch o Jericho, uw wallen
Zullen voor geen wapens vallen,
Maar voor d'adem zelf van God!
Zevendubbele ommegangen,
Rams-bazuin-geschal, vervangen
Door den kreet van 't juichend heir,
Stormen ijzeren wallen neer!
Ziet, de ontzette gronden knakken,
Ziet, de ontwrichte muren zakken,
't Is Jehova, Hij alleen,
Hij, de in Israël bekende,
Die den slavernijdag wendde,
Heeft de vesting plat getreën.

En datzelfde nu, meer in bijzonderen zin,
zal Ninevé ervaren. God maakt zich op tegen
haar! Hij zal haar aanvallen met zijne wapenen,
met het zwaard des Woords. Hij zal tegen haar
laten prediken, en de burcht der afgoden zal
daveren op hare grondvesten!

De Heere trekt tegen Ninevé op. Het moet
buigen of breken. En Jona is daarbij des Heeren
heraut.
De taak waartoe hij geroepen wordt, is alzoo
groot en verheven, doch helaas, ze staat Jona niet aan.

Velerlei gedachten zullen het hart des profeten vervuld hebben, toen de gewichtvolle last tot hem kwam. Wel was hem nog niet dadelijk in bijzonderheden gezegd, wat boodschap hij overbrengen moest, doch hij wist, dat hij tegen Ninevé zou hebben te prediken en wel binnen de muren der stad zelver.

Hij, de zoon van dat kleine volk der Joden, waarop de trotsche heiden minachtend neerzag, hij moest tegen dat hooghartig volk der Ninevieten, tegen die machtigen der aarde, tegen die millioenen van Assyrië zijne stem verheffen?

Hij heeft zich zeker een oogenblik gedacht in de straten der wereldstad, en het hart is hem vast ontzonken. Ach, wat zal hij ééne tegenover zoovelen! Hij ziet zich, zijne stem verheffende, dreigend en waarschuwend, en hij ontmoet hunne toornende blikken en dreigende gebaren, of erger nog: hij ziet, dat zij lachen! Hij denkt zich, staande op een kruispunt der
straten, of te midden van een reusachtig plein; hij, met ernst en klem, met kracht en vuur het woord des Heeren sprekkende, en zij — ze loopen heen en laten hem, arme man, alleen staan! Straks verveelt het hun. Men dringt op hem aan. Hij raakt onder den voet en wordt vertreden van de afgodendienaars!

Dat is wellicht de eerste gedachte, die hem door de ziel vaart. Doch ook andere gedachten rijzen, blijkens cap. 4 : 2 , in hem op. Hij stelt zich voor, dat het ook kan zijn, dat het anders gaat; dat zijne dreigende prediking den Nine-vieten met schrik vervult, dat ze hen tot bekeering leidt. En ziet, die gedachte is hem nog ondragelijker. Oppervlakkig schijnt dit vreemd, bij eenig nadenken wordt het volkomen duidelijk. O, Jona weet het wel, dat Israël zijn God heeft verworpen, telkens opnieuw in afgoderij, en immerdoor in beeldendienst is verzonken. Wel heeft op zijn woord Jerobeam met voorspoed de wapens gevoerd, en de afgerukte deelen des rijks heroverd, „van den ingang van Hamath
tot de zee des vlakken velds, 2 Kon. 14:25'',
doch eene blijvende en eene geestelijke verbetering was niet ingetreden. Neen, Samaria
gaat door in hare zonde, en maakt zich rijp
voor het oordeel. O, het vervult zijne ziel met
bittere droefheid, want — Israël, trouw aan
Jehova en gekroond door Jehova met eere en
macht boven de heidenen rondom — dat is
het ideaal van zijn hart. Indien de Heere eens
bezig was Israël om zijne zonde los te laten!
Indien Assur zich eens bekeerde en in plaats
van het wederhoorig Israël door den Heere
werd aangenomen! Indien de kroon van Israël
eens op het hoofd der heidenen kwam, en de
heidenen zelf de roede werden om Israël te
slaan...! Ach, dan zou hijzelf het middel
daartoe wezen, zijne prediking den weg er toe
banen! En ziet, dit is voor den vurigen Jona,
den ijverenden Jood eene onverdraaglijke ge-
dachte. En daarmee is ook het besluit bij Jona
gevallen: gebeure wat er gebeure, maar dat
nooit!
Het was een booze geest, die Jona vervulde; dezelfde geest, als later in het Pharizeïsme zegepraalde. Een geest van enghartigheid en volkstrots, die wel zich in Gods barmhartigheden kan verblijden, doch alleen zoo ze uitsluitend Israël omvangen; en die bij de gedachte dat ook de heidenen, dat *alle* volken er in deelen zouden, vol afgunst geërgerd wordt.

Maar aan de andere zijde, van zwak menschelijk standpunt bezien, en zich in Jona's plaats en gedachtenkring indenkende, is de tegenzin van Jona, om dien last te volbrengen, alleszins verstaanbaar. Het was wat voor het hart van een Israëliet als hij! Waarlijk, bij Jona's taak was aller anderen profeten last schier kinderspel; was zelfs de roeping van Elia tegen Achabs huis niet te vergelijken. Zij allen hadden immer hun ijverend hart mee. De weg mocht moeilijk wezen, hunne zending mocht hen brengen als in het hol van den leeuw, het was toch altijd een weg, dien zij billijkten, die in de lijn hunner heiligste en vurigste overtuigingen
viel. Hier was juist het tegendeel het geval! Ja, zonder bijzondere genade, in eigen kracht onternomen, was de volvoering onmogelijk. En het was Jona's ongeluk, dat hij eerst juist in eigen kracht optrad, en zoo ging het van zelf verkeerd.

„Maar Jona maakte zich op om te vluchten van het aangezicht des Heeren.”
Dat verwondert ons niet, gelet op zijne overwegingen vóór de reis, al klinkt het ons met ontzetting in de ooren.
„Maar Jona maakte zich op.” Dat „maar” staat tegenover 's Heeren last als eene besliste weigering om hem te volvoeren, eene weigering niet met het woord, maar metterdaad!
„Maar Jona.” — Jona wil niet! Wel maakt hij zich op, maar ach, om te overtreden! Naar het oosten wijst hem des Heeren bevel, naar het westen richt hij zijne schreden! Dat is eene zinrijke tegenstelling. In het oosten ontwaakt
de dag, daar rijst de zon, licht en leven dagen daar; in het westen sterft de dag, verdwijnt de zon en verheft zich de heerschappij van den nacht en de duisternis. Dat is het beeld van Jona's bedrijf: in den weg der gehoorzaamheid zou hij den dag hebben zien dagen; hij weigerde, en nu ging hij den nacht tegemoet! En dat is nog altijd het beeld ook van ons bedrijf. Al schijnt het nog zoo donker, in den weg der gehoorzaamheid aan des Heeren gebod gaan wij het licht tegemoet, maar op het pad der zonde daalt de nacht over ons neer!

Jona maakte zich op en reisde van den weg af naar de zee. Men zou kunnen vragen: waarom? Waarom bleef hij niet liever tehuis? Indien hij dan toch niet van plan was te doen wat de Heere gebood, waarom bleef hij dan niet stil waar hij was, en deed hij niet alsof er niets geschied ware? Alsof hem dat mogelijk ware geweest! Alsof hij nog een oogenblik rust in zijn vaderland had kunnen hebben! Het woord Gods werd een vuur in zijne beenderen!
Evenals iemand, die gewetenswroegingen over eene misdaad ervaart, wegtrekt, ver, ver, altijd verder, omdat hij geene rust heeft, opdat hij nooit meer aanschouwe, wat hem aan het noodlottig voorval zou kunnen herinneren, zoo gaat het Jona eenigermate. Hij kent zich een misdadiger, waar hij den last des Heeren verzaakt.

In de plaats zijner woning zou hij geen oogenblik meer rust hebben. Hij moet weg, ver weg, om in de tuimeling van het vreemde te kunnen vergeten, en om het gevaar te voorkomen, zoo mogelijk, van eene vernieuwing van den last. En daarom gaat hij op reis, doch vergeet, dat hij de bron van zijne onrust, zijn onrustig hart, medeneemt.


In andere tijden zou dat onmetelijk watervlak, zijn huiveringwekkend diep, door zoo zware golven bewogen, hem met heimelijke vreeze hebben vervuld. Nu kent hij daarvoor geene vrees: er zijn andere en vervaarlijker golven, die daarbinnen zijn gemoed schudden, zoo hij langer hier blijft.

te dolen. Nu is het hem in dat land juist onhoudbaar bang, ja zou hij liever sterven, dan zoo er verkeeren!


De zaak is klaar. Jona stijgt in het schip. Zie, daar staat hij op het dek. Somber en strak is zijn blik. Hij ziet naar het westen, zijn gelaat afgewend van de vaderlandsche kust, en daarop begeeft hij zich naar beneden. De zeilen worden geheschen, de ankers gelicht,
DE VERKEERDEN KANT UIT.

De wind rukt door het want, en het schip klieft de baren!

Daar gaat het, de groote wateren op! Weg, weg naar het westen. Jona vliedt, vliedt van het aangezicht des Heeren!
IN DEN STORM.

Wij zagen in het vorige hoofdstuk Jona van Joppe's reede westwaarts stevenen. Wij volgen hem nu op zijn tocht.

Het ging goed in het eerst. Vlug en vroolijk, wellicht onder het gezang der schepelingen kliefde het schip de golven. En naarmate de kusten weken, straks in de zeelijn wegsmolten, gevoelde de vluchteling zich misschien het harte verlicht.

Misschien! — misschien ook niet! Die voor God wegvlucht heeft geene rust. In elk geval zijne schijnrust duurt niet lang.

Zie, daar betrekt dreigend de kim. Snel
heffen de zwarte wolkgevaarten zich op, en
overdekken den hemel. En meteen wakkert de
wind aan. Harder en harder begint het te waaizen.
De wind wordt een storm. „En de Heere wierp
een grooten wind op de zee, en daar werd een
grote storm in de zee.”

Dat is van den Heere! Ja, Jona, gij zijt
Jehova’s land wel ontvlucht, maar gij zijt daarmee
van Jehova niet af! De Heere is er nog, en Hij is ook hier. Ziet, Hij rijdt op de vleugelen
des winds, en de wolken zijn Hem ten wagen!
Hij zet u na op zijne snelle paarden, en ze
rijden vlugger dan gij! Zijn gespan vliegt over
de donkere afgronden! Vluchteling, waar zult
gij u bergen?

God is niet te ontkomen! Dwaze Jona, dat
gij dat waandet! Dwaze mensch, om het telkens
weer te meenen! Ge vlucht duizend mijlen ver,
en droomt u uit het bereik van Zijn hand! Zie,
daar staat Hij voor U in den stormwind! Hij
heeft U ingehaald. Hij is U reeds voor. Hij
bezet U van alle kanten. Duisternis en donkerheid

God is niet te ontkomen! Als wij het beproeven, dan komt Hij ons tegen, en, dan is het bang; dan liggen wij weldra reddeloos geslagen! En dan is het toch nog ons geluk. Helaas, indien Hij dat niet deed! Wij allen, wij vluchten van nature, en telkens weer, van God weg. Wat zou er van ons worden, indien Hij ons niet tegenkwam en tegenhield? Waar zouden wij eindelijk belanden? Ach, van God weg is den nacht in, den dood tegemoet. Buiten den Heere is er geen leven, maar een eeuwig zielsverdorfb! Indien God ons maar gaan liet, dan
kwamen wij aan in de buitenste duisternis. Daar-om, gelukkig, dat wij God niet kunnen ontluchten; dat Hij ons nagaat, al is het met de roede in de hand! Zalig, wien Hij niet laat gaan op zijn eigen zelfgekozen pad. De grootste voorspoed op dien weg is de grootste ramp!

Gelukkig ook voor Jona! Ach, wat zou er van hem geworden zijn, zoo zijn opzet ware gelukt?

Maar zijn opzet mocht niet gelukken, en is ook niet gelukt. De Heere laat zijn volk niet los. Laat Hij het soms ver komen met hen, omkomen laat Hij ze niet! Zijne gedachten zijn ook daarin anders dan der menschen gedachten. Als iemand het verkeerde pad opgaat, en hij een en andermaal gewaarschuwd is, maar hij wil niet hooren en verhardt zich, dan zeggen de menschen vaak: nu laat hem zijn gang gaan; er is toch niets meer aan te doen!

Zoo doet de Heere niet. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Menschen laten een vriend, een broeder, een kind zelfs soms
los. De Heere laat zijn volk nooit los. Naarmate zij Hem vergeten en van Hem afdwalen verzwaart Hij zijne roepstemmen, en eindelijk plaatst Hij zich hun rechtstreeks als in den weg en komt hen tegen, totdat zij eindelijk verbrijzeld aan zijne voeten zinken, en de roede leeren kussen en de Hand, die ze bestelde.

God spreekt in de teekenen zijner Almacht, en Hij sprak in den stormwind tot Jona en zijne reisgenooten; en zonder indruk te maken bleef zijne roepstem althans bij de scheepslieden niet: 

toen vreesden de Zeelieden.

tot in den afgrond; hunne ziel versmelt van angst. Zij dansen en wachelen als een dronken man, en al hunne wijsheid wordt verslonden.

Ja bang moet het hun geweest zijn: terwijl tegen de loodkleurige lucht de witte stormvogels zoo onheilspellend zich afteekenen, dat al meer zich verheffen van den stormwind, met rukwinden opzettende, zoodat er het éene oogenblik eene gruwelijke stilte is, alsof de orkaan den adem inhield, en het andere oogenblik hooren en zien als vergaat, het huilen en bulderen van den storm met het dof gerommel uit de diepte zich vermengende! Bang moet het hun geweest zijn: het schip daar als een hulk op de toppen der golven te zien heen en weer geslingerd, alsof de éene baar het de andere wilde toewerpen; deze aan de eene, gene aan eene andere vastigheid op het dek zich vast klemmende om er niet afgeslingerd te worden; en dan met het oog op die kokende baren, nu dreigend hoog getopt, uit de verte als aanrollend op het schip, dan weer in eens als weggezonken, en
een diepe vlakte vormend, bedekt met wit schuim, dat als een lijkwa over den afgrond zich spreidt! Bang moet het hun wel geweest zijn: niet de angst van het sterven is wat het meest doet huiveren, maar dat donkere, dat zwarte, die kille diepte, dat geheimzinnige van den afgrond, waar men in moet, en dat een beeld is van het donkere en verborgene, het geheimzinnige dier andere wereld, waarin de dood ons inleidt!

Toen vreesden de scheepslieden zeer! Dat verwondert ons niet. Het is een gewoon verschijnsel, dat een mensch in nood bang wordt. Die anders het hoogste woord hebben, doen er dan vaak het zwijgen toe, indien ze niet in angstkreten uitbreken. Men heeft het meermalen gezien, dat ruwe spotters en vloekers dan het luidst jammerden, ja begonnen tot God te roepen. Twee lichtzinnige jongelieden voor enkele jaren in een zeilende visschersschuit op een onzer groote rivieren werden door een windstoot met schip en al omgeworpen. Het gelukte hun op
de omgekeerde schuit te komen. Dáár, elk oogenblik in gevaar, eer er hulp kon komen, van den halfzinkenden bodem te worden afge-spoeld, dáár met den dood voor oogen — o, wat werden ze klein! God, dien ze anders nooit noemden, dan in hun vloeken, werd luid en smekend om hulpe aangeroepen! Zij werden gered. Doch toen zij weer aan wal waren, schaamden zij zich, dat zij gebeden hadden, en woester dan ooit werd de avond in de herberg doorgebracht! Zoo gaat het wel vaker, en daar-om heeft eene sterfbed-bekeering zoo veel gevaar, geene echte bekeering te zijn!

Hoe het met Jona’s reisgenooten-in-nood, wat hun verleden aangaat, stond, weten wij niet. Wij ontmoeten ze voor het eerst en voor het laatst in dezen storm. Wat wij weten is alleen, dat zij heidenen waren. Hunne openbaring gedurende den storm doet ons hen iets nader kennen. Reeds vernamen wij, dat zij vreesden, en wij vernamen erbij, dat zij geene werkelooze toeschouwers van het noodgeval waren. Eene
werkeloos vrees is dan ook eene noodlottige vrees. Als wij in gevaar zijn moeten wij de middelen aangrijpen. Het eerste en voornaamste middel was dezen zeelieden onbekend. Eén slechts op het schip kende het, doch maakte er geen gebruik van. Wij bedoelen: het gebed tot den levenden God.

De zeelieden deden wat ze konden, en handelden naar het licht hun geschonken. Daarin zijn zij tot beschaming van velen, ook in de christenheid. Naar de ziele verkeeren wij van nature allen in grooten nood. Het eenige middel, dat ons helpen kan, is het gebed tot den God des heils, in Christus geopenbaard. Doch hoe weinigen zijn waarlijk bidders!

De zeelieden, in hun geval, namen de middelen, hun ten dienste, te baat. Zij deden twee dingen: bidden en werken. Zij riepen een iegelijk tot zijnen god, en zij wierpen de vaten, die in het schip waren, in zee, om hetzelve te verlichten! Dat laatste is kenmerkend. Die vaten waren vast gevuld met allerlei kostbaarheden
uit het Oosten, om in het Westen duur verkocht te worden. En dat alles ging nu, of het balen zand waren, de diepte in! Om een klein, klein kansje van verlenging des levens, ging het alles over boord! Ach, als de nood aan den man komt, wat kunnen schatten dan baten! Dwaze mensch, die hier zijn gansche leven slaft en slooft om maar bijeen te schrapen! Als hij op zijn sterfbed ligt, zijn al zijne schatten hem niets meer waard, en zou hij ze gaarne geven voor enkele weken levens!

De zeelieden deden wat zij konden: de ballast wierpen zij over boord, en zij riepen tot hunne goden, en daarin strekten zij ter beschaming van Jona. Het is werkelijk een pijnlijk tooneel, dat zich aan ons oog voordoet. Daar, op dat schip in doodsnuod zijn vele heidenen, en bevindt zich één dienaar van den levenden God; en wat zien wij? die heidenen bidden en smeeken, en de eenige die niet bidt, dat is de knecht des Heeren!

Jona zien wij niet tot God roepen, doch
waar is hij? Dat vragen ook die zeelieden zich en elkander, en ze gaan hem opzoeken. Eindelijk vindt men hem. In een donkeren hoek, beneden in het schip, daar ligt hij, en — slaapt!

Jona vlucht van het aangezicht des Heeren. Van het land is hij op het schip gevloeden, van het dek in het ruim, en daar, aan de zijde van het schip, heeft hij een eenzamen hoek opgezocht, en daar heeft hij de duisternis van den slaap gezocht en — gevonden! Hij wil niet meer zien noch gezien worden; hij wil niet meer denken; hij wil alles vergeten, zoo het kon ook God vergeten!

Jona slaapt. Er is tweeeërlei slaap. Jezus sliep ook eens in den storm, doch dat was een andere slaap. Toen men Hem wekte, stond Hij op met den vrede in het hart, en zei tot den stormwind: wees stil! De apostel Paulus was ook eens in storm en noodweer, en terwijl allen in doodsaangst verkeerden, daar was hij kalm en gerust, nam brood en at, en wist de anderen door zijn woord en voorbeeld tot volgen te bewegen, tot
IN DEN STORM.

behoud van hun leven. Dat was eene andere rust dan Jona hier smaakte. Zijne rust was de valsche rust, en het opwaken daaruit is een schrikkelijk ontwaken!

Ziet, daar nadert de opperschipper hem, en stoot hem wakker: „wat is u, gij hardslapende! Sta op, roep tot uwen God, misschien zal die God aan ons gedenken, dat wij niet vergaan!”

't Is ver gekomen, als de heiden den dienaar Gods moet aanzetten om tot God te bidden, als hij toont meer verwachting van zijne hulpe te hebben, dan het kind Gods zelf!

Jona zal wel opgeschrikt zijn. Daar hoort hij den storm en voelt de slingering van het schip! En meteen is alles hem duidelijk: God, dien hij ontvliegt, zet hem achterna, heeft hem achterhaald, en slaat zijne stormwinden om hem heen! Zou geene bange huivering hem door de leden zijn gevaren?

Wij weten het niet. Dat hij gebeden heeft op de aanmaning des opperschippers, is niet waarschijnlijk. Hoe zou hij bidden? Jona was
buiten Gods weg, en buiten Gods weg gaat het bidden niet. Om weer te kunnen bidden moet Jona eerst verbrijzeld, eerst in de schuld, en daar is hij nog niet.

Die biddende scheepslieden en die niet biddende Jona, daar tegenover elkander op dat schip, maken op ons hart een pijnlijke indruk. Doch treedt er niet onwillekeurig eene andere, niet minder pijnlijke tegenstelling voor onzen geest, wanneer wij met die heidensche scheepslieden vele christenen van onze dagen vergelijken? Daar kunnen wij spreken van biddende heidenen en niet biddende christenen!

O, hoeveelen in de kringen der gedoopten, die het bidden heelemaal ontwend zijn, er gansch van vervreemd! Zij verlaten des morgens hun leger, zij zetten zich aan den disch, zij staan op van de tafel, zij leggen zich ter ruste, maar aan bidden en danken denken zij niet. Als de dieren des velds vallen zij aan, en zoo min als
de dieren houden zij God in erkentenis! De heidenen beschamen dat christendom. Doch het is dan ook een christendom, waarin voor den Christus geene plaats is; een christendom, dat met meer recht den naam van modern heidendom mag dragen.

Zoo nu was de verhouding op het Tarsisch schip niet. Daar stond tegenover de biddende heidenen een waar belijder van den levenden God, die niet bad; en dat legt juist getuigenis af van den diep ingezonken toestand des laatsten. Ach, hoe beschamend voor Jona! Zij bidden een iegelijk op zijne wijs tot zijnen god, en, waar hij het vergeet, daar komen zij, en zetten er hem toe aan: Sta op, roep tot uwen God! Misschien zal die aan ons gedenken, dat wij niet vergaan.

Dit was geen spot in den mond dier scheepslieden. Zij hadden al tot hunne goden geroepen, maar het had niet gebaat. Zij waren met hunne goden teleurgesteld! Nu vloog hun eene gedachte door den geest. De God van dien vreemden
reiziger kon wel eens machtiger zijn dan hunne
goden. En waar zij anders om een hun vreemden
God zich niet bekomen, ja hunne goden
prijzend, zeker laadend over hem spreken
zouden, daar, nu de nood aan den man komt,
zullen ze trachten zijne gunst te verwerven,
voor het minst zijn toorn te verzachten.

Ook hier ligt eene gewichtige opmerking voor
onzen tijd. De wereld bekommert zich bij mooi
weer en in gezonde dagen niet om den waren
God. O, dan durft ze soms wel Hem vloeken,
en spotten met zijn Woord, en lachen met zijn
gebod. Dan heeft ze aan hare goden genoeg en
zingt het lied van Strauss.

„Ziedaar uw goden: kunst en kracht en in-
dustrie:

„En voorts, geen eeredienst meer, dan de
eeredienst van 't genie."

Maar als de nood aan den man komt, als
de godsoordeelen dreigen en naderen, als de
zwarte engel met uitgetogen zwaard de steden
en dorpen doortrekt, als de cholera de grenzen
overschrijdt, als de couranten dagelijks de onheilspellende tijdingen brengen, als 't gevaar al dichter en dichter bij komt, wanneer, gelijk de voordruppels van eene zware donderlucht, de eerste slachtoffers vallen.... o, dan worden de helden-spotters klein! Dan heeft men aan zijn eigen goden niet meer genoeg! Dan stromen de kerken vol! Dan moeten die verachte vromen komen om voor hen te bidden: roep toch tot uwen God, misschien zal Hij aan ons gedenken, dat wij niet vergaan!

„Dat wij niet vergaan!” O, die zucht naar het leven, wat is zij sterk! De scheepskisten hebben reeds alles over boord geworpen, wellicht al hun schat en rijkdom. Het heeft niet gebaat! Het schip blijft even dreigend slingeren. Elk ogenblik kan het laatste zijn. Maar nog laten zij niet los. Een drenkeling zal aan een stroohalm zich klemmen. Een doodskranke vleit zich nog als reeds niemand der omstanders zich meer vleit, en uit elke schijnflikkering van herstel put hij nieuwe hoop: opdat wij niet vergaan!
Maar eindelijk ontvalt het laatste steunsel, en eenmaal zal elk steunsel ontzinken. Uitstel is geen afstel, en dan is het maar de vraag: als ik zink in de diepte, wiens handen vangen mij op?

Voorts zeiden zij, een iegelijk tot zijnen medegezel: komt en laat ons loten werpen, opdat wij mogen weten, om wiens wil ons dit kwaad overkomt.

Zinnend op raad, en hun eerste toevlucht genomen hebbende tot het overboord werpen van de lading van het schip, en ziende hoe alles vruchteloos blijft, valt eene nieuwe gedachte hun in: Het zal de wraak der goden zijn, die ons vervolgt! Er zal een ban in ons midden wezen! Indien wij dien eens konden uitvinden en uitwerpen, dan waren wij misschien gered!

Het besef der gerechtigheid, het bewustzijn, dat straf en schuld met elkander correspondeeren, is bij het heidendom niet uitgesleten,

Doch met al die wijsheid en al dat spotten zal het den mensch toch niet gelukken dat bewustzijn, hoe onwelkom ook, uit het harte te bannen: er is een God die leeft, en op deze aarde vonnis geeft!

Het is dan ook eene waarheid boven allen twijfel verheven: er is een God die oordeelt, en onze
rampen komen ons om de zonde over. Waren er geene zonden, er zouden geene wonderen zijn! In de toepassing echter op bepaalde rampen zij men voorzichtig met het maken van gevolgtrekkingen voor bepaalde personen. O zeker, het komt voor, dat God een zeker persoon, vanwege eene zekere zonde kennelijk met eene zekere bezoeking treft. Denk aan Achan, aan David. Ook Jona hier is er eene proeve van, want wel waarlijk overviel de stormwind het schip, omdat Jona er zich op bevond, Jona, die tegen den Heere zich verzette. Toch zij men voorzichtig. Toen Jobs vrienden meenden, dat Jobs rampen hem om eene bijzondere zonde overkwamen, vergisten zij zich, en kregen zij van den Heere zelven eene ernstige bestraffing, ja kon alleen op Jobs voorbede hun vergiffenis geworden. Bedenk wat de Heiland eens zeide in verband met dien blindgeborene, met die achttien, op wie de toren van Siloam viel: meent gij, dat zij zondaars waren boven alle degenen, die te Jeruzalem wonen? Ik zeg u, neen
zij! — Wachten wij ons dus wel uit elke ramp, die God iemand toezendt, te besluiten: „dat zal daar of daarom zijn: hij of zij heeft zeker eene bijzondere, verborgene zonde begaan!” Wel staan de rampen in verband met de zonde in het algemeen, maar daarom zendt de Heere ze niet immer toe om deze of gene bepaalde zonde. Dikwijls zendt Hij ze toe ter waarschuwing, vaak als eene heilzame medicijn, en voor zijn volk zijn ze minder straffen dan tuchtmiddelen van groot profijt: dien de Heere liefheeft kastijdt Hij, en Hij geeselt een iegelijken zoon dien Hij aanneemt. Het lijden deses tegenwoordigen tijds is niet te waardeeren tegen de heerlijkheid, die daarna geopenbaard zal worden, en datzelve lijden werkt uit en geeft van zich eene vreedzame vrucht der gerechtigheid.

Niet alle ramp mag dus in verband gebracht worden met bepaalde zonden. Toch komt het soms voor, dat de Heere op de daad straft, en de scheepslieden van Jona, waar ze dachten, dat eene bijzondere zonde de oorzaak van hun
rampspoed was, vergisten zich niet: er was werkelijk een ban in hun midden. En om nu achter dien ban te komen, nemen zij de toevlucht tot het lot: laat ons loten werpen, opdat wij weten mogen, om wiens wil ons dit kwaad overkomt!

Het lot is eene poging om eene rechtstreeksche uitwijzing der goddelijke beschikking te erlangen. De mensch van nature is zeer geneigd om van het lot gebruik te maken; doch dit is eene zondige neiging. Het is de zucht naar het verborgene en verbodene, de zucht om de sluiers weg te schuiven van wat God zich voorbehield; die zucht, welke ook tot orakels en waarzeggers de toevlucht deed nemen. Ook Christenen zijn soms zeer geneigd om lichtvaardig het lot te gebruiken. Als men in een moeilijk geval verkeert, en haast niet weet wat men doen zal, dan zoekt men op de eene of andere wijze het door het Lot te laten uitmaken. O, het is zoo verleidelijk en het lijkt zoo vroom: men zal het maar aan 's Heeren beslissing over-
geven! En men bedenkt niet, dat het ook de gemakzucht zeer in het gevlei komt.

Het ontslaat eigenlijk van ernstig onderzoek en overweging, ja feitelijk zelfs van het gebed om licht. Daarom dient tegen het lichtvaardig gebruik van het lot gewaarschuwd, en wende men het in particuliere zaken nimmer aan. Als ons in den ordinairen weg van ernstig onderzoek en overdenking en gebed niet duidelijk wordt wat wij moeten doen, laat ons dan niets doen, maar onthouden wij ons, tot het ons klaar wordt wat wij moeten, en gelooven wij, dat de Heere, indien nodig, alsdan die klaarheid niet zal onthouden! Het lot is eene ernstige zaak. Men haalt als het ware de hand Gods rechtstreeks voor zich, ter plaatse waar men het lot werpt, om door hare voorzienige beschikking eene uitwijzing te geven in den vrij vallenden steen of wat men werpt of trekt. En dat geschiede alleen in hoogst gewichtige gevallen, niet het particulier belang, maar de belangen van het Godsrijk in het gemeen be-
treffende; gelijk b. v. het geval was met het loten bij de Apostelkeuze. (Hand. 1 : 26.)

Van dit alles echter verstanden de scheepsgenooten van Jona niets. Toch handelden zij in hun geval en bij het licht dat zij bezaten in diepen ernst, en toonden daarin een voor velen beschamend bewustzijn van Gods gerechtigheid. Zij zochten die gerechtigheid voldoening te geven door den schuldige haar uit te leveren. Zij namen daartoe het eenig middel, dat hun dienstig en passend scheen, het lot, te baat. En de Heere, naar zijne goddelijke wijsheid, gebruikte dit middel tot uitvoer van zijn raad, om den man dien Hij achtervolgde te teekenen! Zie, daar stellen zij zich om den schuldige uit te vorschen. Daar gaan de handen om het lot te werpen, en onzichtbaar zweeft eene Hand over die handen, en stiert ze zoo, dat het lot den rechten man aanwijst, en zoo lezen wij: het lot viel op Jona!

O, hoe zal het Jona in dien oogenblik wel te moede geweest zijn!
Dáár raakt de hand, die hij ontvloed, hem aan! Die in den stormwind hem nazette treedt in dat lot als het ware vlak voor hem, en ontmaskert hem in het midden der heidenen!

Ja, God is niet te ontvluchten! Jona beproefde het. Hij zocht zich onherkenbaar te maken. Niemand moest meer weten, waar hij was. Levend moest hij als dood zijn! Dat is juist de zucht van den misdadiger, wien eene zware schuld op de consciëntie ligt! En gelukt het, wat de menschen betreft, soms bij de kinderen der wereld, die God laat wandelen in hunne wegen, en soms overgeeft in een verkeerden zin; wat de vaten des welbehagens, wat Gods volk aangaat, gelukt het nooit geheel, en dat is juist hun geluk. Zij moeten weer voor den dag komen, opdat het recht zijn loop hebbe! Zoo kan ook de genade weer hen verkwikken!

Jona moest weer voor den dag komen. Wonderlijke weg, dien de Heere daarvoor gebruikte! Maar hij kwam weer
voor den dag: en het lot viel op Jona!

Gelukkig de Jona, op wien het lot valt!

Het ga eerst de diepte in, het is toch tot behoud.
IN DEN NOOD.

Het lot heeft Jona aangewezen, thans wordt hij ondervraagd. Toen zeiden zij tot hem: verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt; wat is uw werk! van waar komt gij? welk is uw land? en van welk volk zijt gij?

Jona komt in het gericht! Deze mannen, met wie hij in noodweer op de groote zee rondzwalkt, zij zijn de natuurlijke van God aangestelde rechters. Jona is zijn God ontvlucht. Hij heeft zijn aangezicht van Hem afgewend, en den rug Hem toegekeerd. Nu valt hij in de handen der menschen! Heidenen zullen zijne rechters zijn, en hem oor-
deelen! Zoo gaat het: wie God verlaat heeft smart op smart te vreezen. Ontkomen is niet mogelijk. Het gevaar dat we ontvlieden, snellen we juist in de armen!

De scheepslieden stellen een nauwkeurig onderzoek naar hem in. Zij vragen hem naar zijne daden, naar zijn land en zijn volk. Misschien heeft hun heidensch bijgelooof en onwetendheid hun hierbij wel parten gespeeld: „zou die man ook uit een land en van een volk komen, welks god op gespannen voet staat met den zeegod en den god der winden, dat deze hun wrok op hem zoeken te koelen?

Misschien ook; dat zij Jona met blikken van huivering en vreeze hebben aangestaard. Jona moet hun als wat buitengewoonds zijn voorgekomen. Immers van alle omliggende volken kwam er allerlei schuim van menschen nu en dan op zee; en wanneer had men van zulk een expressen storm om den wille van één persoon gehoord? Van tweeën één, hebben zij wellicht gedacht, of die man moet een allerschrikkelijkst
misdadiger zijn, dat de wraak der goden op den stormwind hem narent, of hij moet een bijzonder gewichtig persoon zijn, dat de goden zóó zeer om hem verbolgen en op zijn ondergang gesteld kunnen zijn! Wie weet met welke blikken zij hem hebben aangestaard.

Vandaar de gejaagdheid en de opstapeling van vragen, waarmede zij hem als bestormen.

Jona ondervraagd, Jona in het gericht! Hij is van God geteekend, en nu, als in Gods naam, nemen zij hem in het verhoor, en — vragen naar alles!

In het gericht wordt naar alles een nauwkeurig onderzoek ingesteld!

Elk gericht mag ons doen denken aan het Gericht! Ook wij gaan een nauwkeurig onderzoek tegen, en naar alles zal als het ware worden gevraagd.

En daarom, leggen wij reeds nu die vragen ons zelf eens voor: wie zijt gij? wat is uw werk? wat hebt gij gedaan?

Moet geene schaamte ons aangezicht bedekken?

Jona kwam in het gericht; hij werd ondervraagd. En nadat dit was afgeloopen, kwam hij aan het woord. Hij moest antwoord geven, en zijn antwoord was eene confessie, eene belijdenis.

Belijden is de groote taak, waartoe het kind van God gedurig geroepen wordt. Iets belijden is: iets erkennen, voor iets uitkomen, van iets getuigen. De roeping van elk geloovige is: voor zijn God uit te komen, van zijn Naam en zaak te getuigen! — De Heere Jezus vat zijn eigen levenstaak samen in het getuigenis geven: Hiertoe
ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. En hiermede in overeenstemming is ook de levenstaak van elk kind Gods. Door getuigen, door belijden, en dan niet enkel met woorden, ook metterdaad, wordt Gods zaak en rijk het meest gediend, daardoor wordt zijne eere het meest bevorderd.

aarde gemaakt geeft; in zijne vlekkelooze heiligheid en onkreukbare rechtvaardigheid, den schuldige geenszins onschuldig houdende; en in zijne nederbuigende genade: bij ons zijn de beschaamdheden des aangezichts, doch bij den Heere zijn de barmhartigheden en de vergevingen.

Nu stelt ons Jona in zijne belijdenis teleur! Ja, wel verheft hij Gods grootheid en majesteit in bewoordingen, welke die heidenen met ontzag vervullen: Ik vrees den Heere, den God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft! Dat heeft dien mannen vast vreemd in de ooren geklonken. Zij hadden slechts kennis van particuliere goden, die elk een stuk van de wereld als hun gebied bezaten, maar van een God der goden, wiens gebied hemel en aarde, de zee en het droge omvring, ja die het zelf gemaakt had, wisten zij niet.

Wat dat punt aangaat is Jona's belijdenis dus wel in orde. En toch is zij niet in orde! De wijze, waarop hij ze voordraagt, voldoet reeds niet. „Ik vreeze den Heere, den God des
hemels!" De trotsche, onbuigzame Jona spreekt ook hier. Hij begint met „ik vrees!” en haast zou men vragen, hoe durft hij zich nog als een „Godvreezende” aandienen? Het is of hij zich er nog op verheft, of hij zeggen wil: van dien grooten God ben ik de dienaar!

En wat hier in de eerste plaats had moeten zijn: eene belijdenis, eene erkentenis van schuld als terugslag op dat „wie zijt gij en wat hebt gij gedaan?” dat blijft achterwege. Behalve dat hij hun — wanneer en bij welke gelegenheid is niet duidelijk — medegedeeld heeft, dat hij vlucht voor het aangezicht des Heeren, zonder vermelding van de reden „waarom”, komen zij niets aan de weet, dan de belijdenis: „Ik vrees den God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft,” — iets wat zijn trots omhoog houdt. En hier, in het gericht gedaagd, had juist ootmoedige belijdenis van zonde mogen worden verwacht. Maar ziet, daar is Jona nog niet aan toe, daar is zijn hart nog niet voor gebroken! En zoolang dat niet is gebroken,
kunnen wij ook niet volkomen God in het recht stellen, en ons zelf in de schuld!

„Ik ben een Hebreër, ik vreeze den Heere, den God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft."

Deze belijdenis van Jona maakt indruk op de scheepslieden. „En die mannen vreesden met groote vreeze.”

Dat pleit voor die mannen en is beschamend voor Jona, en voor menigeen, die Christen heet.

Het is wellicht de eerste maal, dat die scheepslieden van den God des hemels, die de zee en het droge gemaakt heeft, hooren. Zijne kennis wordt in zoo gebrekkigen, onvolledigen vorm hun voorgesteld. En toch, het grijpt hen aan. Duizelingwekkend groot schijnt Hij hun. Voor dien algemeenen, dien de gansche wereld regeerenden God, den God der goden, grijpt vreeze en diep ontzag hen aan; en Jona — die Hem kent, die zijne stem hoorde, die zijn uit-
verkoren profeet is, — hij ziet en hoort de
teeeken en van zijne almacht in de stormwind,
en staat koud, onverbroken daar! En niet anders
gaat het duizenden onder het Evangelie. Zij
kennen den Heere naar zijne openbaring en
zijn Woord; God, de drieënige God, wordt
hun zooveel klaarder dan dien heidenen gepredikt;
zijne teeeken en wonderen in de geschiedenis
zijn hun bekend; en — koud en onaandoenlijk,
onverschillig en ongeloovig staan zij daar!

Doch de zeelieden zijn nog niet, waar ze wezen
willen en komen moeten met Jona. Jona's an-
twoord heeft hen wel ontzet, maar nog niet
het noodige licht geschonken. Over zichzelven,
as de oorzaak van al dezen jammer, heeft hij
steeds gezwegen. Daarom dringen zij nader met
vragen op hem aan: maar zeg dan, wat hebt
gij gedaan? Zij begrijpen, er moet wat achter
schuilen. Zij voelen het rukken van den ver-
bolgen wind, zij staren in de zwarte kolken der
ontroerde zee. Wilder en wilder verheffen zich
hare baren. Het is of de wraak Gods brullend
er hen uit tegenklinkt! — Jona komt hun hoe langer hoe raadselachtiger voor. Zij begrijpen niet, hoe hij, hoe een mensch zich tegen den grooten God van de zee en het droge heeft durven verzetten! En dat het toch zoo is, dat dreunen die wilde golven hun als toe! En daarom de vraag: Jona, wat hebt gij gedaan? En ziet, Jona verstomt! Op die vraag krijgen zij geen antwoord. De hoog verlichte profeet kan of durft geen antwoord geven op de door merg en been dringende vraag van den eenvoudigen heiden!

Intusschen raast de stormwind door. Het gevaar wordt al groter en groter. Hoe bescheiden deze mannen zich ook tegenover den schuldigen vreemdeling hebben betoond, er moet toch een einde aan komen. En bescheiden, beschamend humaan hebben zij zich gedragen. O, het zou geen wonder geweest zijn, zoo zij, toen het lot Jona als den schuldige aanwees, zoo ze hem, de oorzaak van al hunne ellende, in eens over boord hadden geslingerd! Zij hebben het niet gedaan, maar met lankmoedigheid hem
om verklaring van het geval gevraagd. Doch nu hij zwijgt, moeten zij verder, en zoo komen zij met de laatste vraag: wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worde van ons?

Jona had het bij praten gelaten; die mannen willen tot daden komen! Die zucht om tot daden te komen teekent, dat zij den ernst van hun toestand inzien. Ook in het geestelijke zijn er velen, die het liefst bij praten, bij theorie, bij beschouwing laten. Hoogst rechtzinnig kan men dan zijn, en op de belijdenis is dan soms niets aan te merken. Maar daar blijft het dan ook bij. Hunne belijdenis is niet eene belijdenis van woord en daad, maar van woord alleen, en dat is eene ijdele belijdenis. Het koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. Wien de zaak ernst is, die komt op de daad; die kan bij redeneeren niet rusten; hij ziet de golven bruisen en de dood grimt hem aan; hij moet gered worden, en zijne ziele schreit: is er ook een weg, waardoor ik de straf ontgaan, en wederom tot genade kan komen?
Heere wat wilt Gij, dat ik doen zal?

„Wat zullen wij doen? wat zullen wij U doen, opdat de zee stil worde van ons?“


Dat Jona ten slotte toch zichzelven vonnist, daarin spreekt een trek van het kind Gods in hem. Van nature zijn wij geneigd de schuld van ons af te werpen, met Adam onze mis-
daad verbergende. Door genade leeren wij onszelven vonnissen: als ik mijzelf bekend ben geworden heb ik op de heupe geklopt, ik ben beschaamd, ja schaamrood geworden! Gelukkig zoo wij op de rechte wijze onszelven leeren vonnissen, dan zal de eeuwige Rechter het niet doen!

Wij bemerken in dit vonnis van Jona tevens een trek van edelmoedigheid, die ons weldadig aandoet: hij wil niet dat om hem die arme mannen zullen omkomen. Met op hun schip te gaan heeft hij er hen wel aan gewaagd, maar toch, zoo heeft hij het niet bedoeld. En nu het eenmaal zoover is, nu biedt hij zichzelf ten schuldoffer.

Het is een gestreng en schrikkelijk vonnis, dat Jona daarbij over zichzelf velt: neemt mij op en werpt mij in de zee! O, denkt het u in.

Zoo ge ooit bij stormweer aan het strand op onze fel bestookte dijken, of liever nog op een slingerend schip hebt gestaan, zult gij er u gemakkelijk iets van kunnen voorstellen. Wat
kunnen die golven schrikkelijk rollen nietwaar!
Wat zijn die donkere kolken tusschen de golven,
die diep geploegde voren, huiveringwekkend!
O, de gedachte, daarin weg te glijden, wekt
eene duizelende ijzing!

Jona huivert niet, en dat toont, dat hij nog
lang niet is, waar hij komen moet. Half lacht
het hem zelfs toe. Zóó ontkomt hij des Heeren
drijvende hand! Zoo ontkomt hij den last, om
naar Ninevé te gaan! Liever sterven dan daar
prediken!

Schrikkelijke afdwaling, nietwaar! Maar hoe
kon Jona zoo? Vreesde hij dan niet, zijn God
te ontmoeten? Ach, arglistig is het hart, meer
dan eenig ding, wie zal het kennen! Zou hij
zich wellicht gevleid hebben met het „in den
dood zijne ziele Gode aanbevelen?” — gevleid
hebben met „God is genadig en Hij zal mij in
mijn jongsten snik niet verstooten?”
Het vonnis is gestreken, maar met de uitvoering talmt men. Zie, in plaats van Jona, grijpen ze nogmaals naar de roeiriemen. De stormwind heeft het schip teruggeworpen tot in het gezicht van de verlaten kust, en nu pogen zij het naar het droge terug te werken. Dat is beschamende humaniteit! Den man van hun ongeluk zoeken zij te sparen en met zich behouden aan wal te brengen!


De mannen zien het wel, het gaat niet. Zij verliezen meer dan zij winnen. De zee wordt hoe langer hoe ontstumiger! Het zal tot uit-
voering van het vonnis moeten komen. Eer ze er echter toe overgaan, roepen ze God aan in den gebede. En het zijn niet hunne goden, de afgoden, aan welker dienst zij van hunne jonkheid aan gewoon zijn geweest, tot wie zij zich wenden, maar tot Jehovah, den God van Jona. Niet tot een god om hen te beschermen tegen een anderen god, den god der Hebreën, maar tot Jehovah zelve, den God, die den hemel, de zee en het droge gemaakt heeft, en Wiens hand hen in dezen nood gebracht heeft.

Dat is heerlijk. Jona, onwillige profeet, toch zijt gij profeet! Dat is de vrucht van uw getuigenis aangaande Israëls God. Wonderlijk, zou God op dat getuigenis van zijn vluchtenden knecht nog zielen voor de eeuwigheid hebben gewonnen! Ja, zoo schijnt het wel. Schoon en treffend is, wat die mannen daar in den gebede uitspreken: O Heere, laat ons toch niet vergaan om dezes mans ziele, en leg geen onschuldig bloed op ons; want Gij, Heere, hebt gedaan gelijk het U heeft behaagd.
Of ze zeggen willen: ons heeft die man niets kwaads gedaan, voor ons is hij onschuldig, en zoo zouden wij zijn bloed niet durven vergieten, het leven hem niet durven benemen. Ach Heere, als wij het nu toch doen, leg dan geen onschuldig bloed, dat om wrake zou roepen, op ons. Hebt Gij niet gedaan gelijk het U behaagd heeft? Hebt Gij zelf door het lot hem niet als schuldig ons aangewezen?

Och Heere, leg geen onschuldig bloed op ons! Die beê is verhoord! Neen, geen bloedwreker zal om Jona’s wil hen vervolgen. Om Jona’s wil zijn zij in nood, om zijne schuld moeten zij deze benauwdheid doorstaan. Maar God is rechtvaardig, ja meer, Hij is genadig, barhartig en groot van goedertierenheid! Beklaagt u niet, mannen, dat dit lot om zijnentwil u moest overkomen! Zult gij Hem niet eeuwig danken juist voor dit noodweer? Wordt het u niet de weg tot eeuwig behoud?

Ja, alles overwegende, durven wij het geloo- ven: zooals zij bidden, bidt geen heiden! Met
welk een ootmoed naderen zij tot den Heere! Welk' eene onderworpenheid spreekt er zich niet in hen uit! Geene enkele klacht komt ge te hooren. Hoe nederig betoonen zij zich! Hoe huldigen zij Jehova in zijne majesteit: want Gij Heere, hebt gedaan, zooals het U behaagd heeft! Het souverein Welbehagen Gods, zijne vrijmacht huldigen zij, en is dat niet juist een kenmerk van genade?

O, hoe aanbiddelijk is toch Gods weg! Daar zijn eenige van zijne uitverkoornen in de haven van Joppe. Geen mensch zou het gezegd hebben, zij zelven het allerminst! Enkele van die eenlingen reeds in de Oude Bedeeling onder de heidenen verstrooid, goudkorrels buiten de goudaderen hier en daar verspreid! Straks zullen zij zwalken op de Middellandsche zee. Het uur der minne, van eeuwigheid bepaald, is aangebroken. Ziet, in zijne machtige Voorzienigheid regelt God het zoo, dat zijn vluchtende profeet en zij met elkander in éen schip terecht komen; dat zij door Jona Hem, den waren God, leeren
kennen, en in doodsnooıd, om Jona's wil hun overkomend, tot Hem leeren vluchten! Zoo laat God één ding tot verschillende einden dienen, en zien wij, dat de storm Jona, maar ook hen moest hebben. God weet zijne uitverkorenen te vinden!

de elementen, die dienen moesten om hem op te vangen, hebben hun dienst gedaan, en ze keeren weder tot hunne rust. God is een God ook der elementen!

Er moest raad geschaft, er is raad geschaft, en wonderlijk heeft het geholpen: de scheepsglieden, in de poorte des doods, zijn ontkomen! En nu welken indruk heeft dat op hen gemaakt?

„Dies vreesden die mannen den Heere niet groote vreeze?” Het is de vreeze niet van den slaaf, welke doet wegvluchten, maar van het eerbiedvol ontzag, dat naar Hem henendringt. O, zij gevoelden zich als in de tegenwoordigheid van Jehova. Ze hebben zijne hand gezien op de groote wateren. Dat de weerspannige profect wegzonk in de diepe, hun ter redding, is diep in hunne ziel geprent. „O God, Gij zijt een groot God en vreeselijk in uwe oordeelen; Die den schuldige geenszins onschuldig houdt, maar tevens barmhartig en rechtvaardig, Die ook weer den onschuldige met den schuldige niet doet omkomen!”

En niet enkel lijdelijke vreeze vervult hen;

Wat deze mannen den Heere beloofd hebben,
weten wij niet. Hoe zij hunne geloften hebben gehouden en vervuld, wordt ons niet verhaald. Wij gelooven er het beste van. Wij verliezen hier hun spoor, en horen nooit meer iets van hen. In de nevelen van het verleden verdwijnen zij voor altijd uit ons oog. Voor altijd? Neen, wij hopen ze weer te zien aan gindsche kusten, aan de boorden van de glazen zee!
IN DE DIEPTE.

De scheepsleden, ten einde raad, hebben eindelijk Jona opgenomen, en in de zee geworpen, en de zee heeft zich boven het hoofd van Jona gesloten.

Ijzelijke gedachte: daar zinkt hij weg in het kille donker der Middellandsche zee, niets anders voor oogen, dan te verdrinken in de diepte!

trillen onder zijn vinslag. Het opent zijn vervaarlijken muil, en in een oogwenk is Jona verzwolgen, en in het ingewand van den visch; en in zijn levend graf doorsnelt hij de zilte baren!

De Heere nu beschikte een grooten visch om Jona in te slokken. In zake dien visch is al veel geredetwist en gespot; door ongeloovigen om te bewijzen, dat heel dit verhaal een dwaze Joodsche fabel is; en door hen, die aan de Heilige Schrift zich houden, over de vraag, welk soort van visch het geweest zij.

In onze Staten-vertaling lezen wij het woord van den Heiland: want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den walvisch, alzoo zal de Zoon des menschen drie dagen en drie nachten wezen in het harte der aarde. Matth. 12:40. Volgens deze vertaling en ook volgens de engelsche, fransche en duitsche vertaling is het dus een walvisch geweest, die Jona inslokte; en op zichzelf is er ook niets tegen, aan te nemen, dat het een walvisch geweest zij. Wat er tegen ingebracht wordt, heeft voor den Chris-
ten, die gelooft in den God, die wonderen doet, geen klem; niets tegenstrijdigs of ongeloofwaardigs vindt hij er in. Een wonder geloven wij als wonder, en het wordt er voor ons niets aannemelijker op, omdat wij het zoo omtrent zouden kunnen begrijpen, of half natuurlijkerwijze zouden kunnen verklaren. Wij hebben er geene behoefte aan de wonderen wonderlijker te maken, dan ze zijn, maar evenmin om iets op hun wondervolheid af te dingen.

Als men dus zegt: maar walvisschen komen zoo hoogst zelden in de Middellandsche zee voor — dan antwoorden wij: maar dan is er toen toch een geweest! Zou het den Heere, die de doodden levend maakt, die de raven gebiedt, en zij brengen zijn Profeet vleesch en brood, in plaats van het zelf te verslinden, zou het Hem te wonderlijk en te machtig zijn, tegen dien tijd een walvisch in de Middellandsche zee te doen verdwalen om een ander profeet van Hem ten voertuig te zijn?

Als men zegt: maar het kan niet, de or-
ganen van een walvisch zijn veel te nauw, dan dat ze een mensch zouden kunnen verzwelgen, — dan antwoorden wij: dat *kan* niet? dat *kan* niet? maar wij zijn immers op het gebied van het wonder, d. i. het gebied, waar juist gebeurt, wat *van nature* niet kan, maar door God Almachtig tot stand wordt gebracht! Dat is dus allerminst een bezwaar. En ook is het nog de vraag, of werkelijk het organisme van den walvisch niet het vermogen heeft zich zoover te spannen, dat het een mensch doorlaat. De ongeloovige wetenschap heeft wel vaker haar „dat *kan niet!*” uitgesproken, dat ze later toch weer terug moest nemen.

Enkele jaren geleden (1895) deed het volgend verhaal de ronde in de couranten:

„In de Zuidelijke Ijszee viel van een walvischvaarder een man over boord, en verdween in de diepte. Meteen dook een walvisch op zeer korten afstand op uit de golven. Onmiddellijk werd er jacht op gemaakt, en men was zoo gelukkig hem te bemachtigen. Toen hij in stuk-
ken gekapt naar binnen was geheschoten, vond men in het ingewand van den visch den vermisten man. Schoon bedwelmd, waren de levensgeesten nog niet geweken. Het gelukte, hem weer bij te brengen, doch de huid van zijn gelaat en handen, die in onmiddellijke aanraking met het maagsap van het zeedier was gekomen, was doodelijk wit uitgebeten.

Dit verhaal, dat wij als couranten-bericht en meer ook niet weergeven, toont voor het minst opnieuw, dat het geloof, als zou een walvisch geen man kunnen inzwelgen, bij de walvischvaarders geen algemeenen steun vindt.

In elk geval, afgedacht van elk verhaal, staat voor ons vast, dat als de Heere het wil, het dan ook kan.

Eene andere vraag echter blijft het, of het werkelijk een walvisch geweest zij. Niet wat ons dunkt te kunnen of niet te kunnen, maar wat de Heilige Schrift zegt, moet hier de zaak beslissen. In het boek Jona wordt de naam van den visch niet genoemd, maar alleen van een grooten
visch gesproken. In het N. T. noemt de Heere Jezus dien visch een kétos. Dit nu is eigenlijk een meer algemene naam voor een zeemonster. Letterlijk beteekent het woord, zooveel als hol, afgrond. De Grieken duidden er door aan een grooten zeevisch, een groot zeedier, een zeemonster. En zoo kan het zoowel beteekenen een walvisch als een zeehaai, gelijk er menigvuldige in de Middellandsche zee gevonden worden, en die soms een geheel mensch inzwelgen. De Staten-vertaling had dus evengoed kunnen vertolken een zeemonster als een walvisch. Welk soort zeedier het geweest is, is niet nader te bepalen, en ook niet van belang.

Wat wel van belang is, en vooral onze aandacht mag trekken is, dat heel deze zaak was „van den Heere”: en de Heere beschikte een grooten visch om Jona in te slokken!

Gods Voorzienigheid gaat over alle dingen. Er is eene algemeene en partikuliere Voorzienigheid. De laatste is werkzaam in betrekking tot Gods rijk, zijn volk, gelijk zijne particuliere
genade hen alleen omvangt. Wij moeten niets afdingen van de sterke beteekenis van dat „de Heere beschikte”. O, het is God niet te gering om zijn bijzonder bestuur ook over zeer eenvoudige en natuurlijke dingen te laten gaan. Dat zeemonster werd onbewust aan Gods hand geleid. Het volgde zijne natuurlijke aandrift, maar voerde daarbij Gods raad uit. De Heere leidde het zoo, dat het juist daar was, toen zijn schuldige profeet in de golven zonk!

Gods Voorzienigheid is eene alomtegenwoordig en almachtige kracht. Over die woorden „almachtige en alomtegenwoordige kracht” mogen wij wel vaak nadenken. Het zijn groote, gewichtige woorden. Wij zien de werking dier Voorzienigheid zoo treffend in deze geschiedenis. Die „alomtegenwoordige” kracht is niet te ontkomen, want buiten „alom” is er geene plaats; m. a. w. God is niet te ontvluchten! Van ’s Heeren aangezicht vlieden kunnen wij, maar ’s Heeren aangezicht ontvlieden kunnen wij niet. Er is geene schuilplaats, geene verbergiging voor Hem,
zelfs niet in den dood. De dood heeft schrikelijk donkere kameren, maar voor Hem verbergen zij ons niet; en wil Hij het niet, dan kunnen wij zelfs niet in die donkere kameren komen. Wij kunnen maar niet sterven, wanneer wij willen. Wij kunnen ons in de zee werpen, maar wil Hij ons in den dood nog niet hebben, en is er geen groote visch, die ons weer naar het droge voert, dan is er een groote golf, die ons onderschept en op het strand terugwerpt. Ook dat is gebeurd!

God is niet te ontkomen! Voor 's Heeren volk, ook voor zijne schuldige knechten, is het een zegen, een onuitsprekelijke zegen, wanneer de Heere hen tegenkomt. God en satan hebben elk eene tegengestelde methode, wanneer zij den zondaar vervolgen. Satan begint met ons de zonde te verkleinen. Als wij er vóór staan, lijkt ze niet zoo heel erg. Ze lacht ons toe. Onze hartstochten worden ertoe geprikkeld... wij verstouten ons... wij bedrijven haar, en — meteen gevoelen wij ons ongelukkig, en —
satan laat ons in ons ongeluk! Zoo deed hij met Kaïn, zóó met Judas! Zeg, hebt ge er in uw eigen leven geene ervaring van?

De Heere doet juist andersom. Door zijne wet laat Hij ons vooraf waarschuwen. In onze consciëntie wekt Hij kloppingen en ongerustheid, en hebben wij desniettegenstaande tot het verboden kwaad ons gewend, dan laat Hij ons wel in de duisternis komen, maar Hij laat er ons niet in. Denk aan David en Petrus! En biedt uw eigen leven er wellicht geene proeven van?

En als de Heere zijn volk zoekt, ook in hunne zonde, dan is het tot hun behoud! Hij plaagt niet uit lust tot plagen. Hij brengt in de diepte om hen veranderd uit de diepte weer op te brengen. God zoekt niet den dood zijner kinderen, maar den dood van hun eigen-ik. En om ze daaraan te doen sterven, brengt Hij hen in de diepte. Dat heeft ook Jona ervaren!

God brengt in de diepte, niet om er in te doen omkomen, maar opdat het booze eigen-ik er
in gebroken zou worden, opdat wij gehoorzaamheid zouden leeren, opdat God weer aan zijn recht en eere zou komen.


Tot in den dood was hij van den Heere weggevloeden, en ziet in den dood houdt de Heere hem nog vast! — Is dat niet een blijk van genade? een bewijs, dat de Heere hem nog niet heeft verstooten, hoezeer hij het er ook naar gemaakt hebbe? dat Hij geen lust heeft in zijn dood, al heeft Hij hem met orkanen vervolgd!

En ziet, dat breekt Jona's hart, dat doet opnieuw het licht des geloofs in hem opflakken. O, hij is nog wel in het graf, in de woning des doods, en weet niet, hoe hem een uitweg zal worden gebaand, maar zijn moed en vertrouwen herleven. Die hem leven doet in den schoot der wateren, zal die hem niet aan het droge hergeven? De God, die de zee en het droge gemaakt heeft, zou het Hem te wonderlijk zijn?

Nu is zijn hart gebroken, ofschoon de enghartige pharizeër in hem nog niet dood is, toch voor het oogenblik is hij gebroken. Jona geeft het op! God laat hij het winnen! Die niet wilde, wil nu wel. Gehoorzamen wordt nu de leus van zijn leven! De biddelooze wordt nu een bidder,
en zijn gebed is, gelijk dat bij Gods volk altijd het geval is, eene dankzegging tevens. Geen bidden zonder danken. Het geloof dankt, vóór dat de vervulling des gebeds nog wordt gezien, omdat in het geloof die vervulling vast staat, en Gods geven ons vragen altijd reeds vooraf gaat.


En die inhoud, is hij niet heerlijk? niet tref-
fend? Voor een deel bestaat het gebed uit aanhalingen van psalmwoorden, en ook dit heeft men tegen de echtheid ervan aangevoerd, alsof het later uit stukken van Psalmen maar was samengevoegd, en dan op Jona's naam geplaatst.

Wie echter bidden in de benauwdheid bij ervaring kent, weet, dat dit aanhalen van psalmwoorden niet tegen de echtheid des gebeds pleit, maar veeleer er voor. Het bewijst, dat Jona kennis had aan de Psalmen Davids. Wellicht had hij ze tevoren nooit zoo goed verstaan als nu in den walvisch. „In de diepte” leeren wij de Psalmen „uit de diepte” eerst recht verstaan! Uit de eenheid van den zielstoestand spruit als vanzelf, dat het hart zich in woorden dier psalmen ontlust!

verhoord," van Psalm 130: „Uit de diepte roep ik tot U, o Heere Heere, hoor mijne stem!”


Werpen wij nu nog eens een blik op het gansche gebed, opdat wij er den inhoud van mogen verstaan.

Eerst meldt de profet dat en waar hij tot bidden kwam, en dat het niet te vergeefs was. Ik riep uit mijn benauwdheid tot den Heere en Hij antwoordde mij; uit den buik des grafs schreide ik en Gij hoordet mijne stem! De buik van den visch was hem als de buik van het graf!
Vervolgens in vrs. 3, 5, 6, schildert hij den schrikkelijken toestand, waarin hij zich bevond:
„Want Gij hadt mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën. De stroom omving mij; al uwe baren en golven gingen over mij henen”. Dat was in letterlijken en figurijken zin waar! „De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe; de afgrond omving mij; het wier was om mijn hoofd gebonden”. Zoo teekent hij schilderachtig zijn afgrigijchen toestand in de diepte der wateren. „Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen”; met den visch zonk hij in de zwarte diepte naar den bodem der zee! „De grendelen der aarde waren om mij henen in eeuwigheid; maar Gij hebt mijne ziel uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God!”

In vers 4 en 7 schetst hij zijne gemoedstening onder dit alles; in het eerste, zijn gevoel van verlatenheid en zijn opflikkerend geloof: Ik zeide, ik ben uitgestooken van voor uwe oogen, nochtans zal ik den tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. Als mijn ziel in mij overstelpt
was dacht ik aan den Heere en mijn gebed kwam tot U in den tempel uwer heiligheid.

En eindelijk in vers 8 en 9 wijdt hij zich opnieuw tot des Heeren dienst, en eindigt in eene lofverheffing van den Heere: Die de valsche ijdeldheden onderhouden, verlaten hunlieder weldadigheid, d. w. z. de heidenen vergeten, als zij uit den nood zijn, de geloften, die zij in den nood hunnen afgoden hebben gedaan, maar ik, zegt hij, zal U offeren met de stem der dankzegging; dat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heeren!

De schoot van den visch is Jona geworden als eene binnenkamer des gebeds! Uit de diepte der wateren, uit den afgrond stijgt zijne dankzegging en Godsverheerlijking op. Uit de duistere diepte legt hij getuigenis af van het licht der hope en des geloofs, dat hem is opgegaan. Zoo zien wij ook weer in Jona, dat wij het ook in het akeligst oord en in den bangsten weg wel goed kunnen hebben, zoo wij er maar mogen zijn met den Heere, voor het minst er den Heere mogen vinden!
De Heere nu sprak tot den visch en hij spuwde Jona uit op het droge.

Drie dagen en drie nachten is Jona in den schoot van den visch geweest.

Die drie dagen en drie nachten behoeven geen volle etmalen geweest te zijn. Drie dagen en drie nachten is eene Hebreeuwsche uitdrukking voor drie zonsommegangen, evenals de vaststaande term „hemel en aarde”, waar wij „wereld” of „heelal” zouden gebruiken. Na drie dagen en drie nachten wil niet zeggen precies na twee-en-zeventig uren, maar eenvoudig ten derden dage, evenals bij Jezus’ opstanding de gedeelten der dagen voor het geheel moeten gerekend worden.

Na dus den dag, dat hij in de zee geworpen werd, en den volgenden dag in zijn levenden kerker te hebben doorgebracht, naderde de visch op den derden dag het strand, en wierp Jona uit naar het strand toe, zoodat hij op het droge terecht kwam.

Dat strand is ongetwijfeld hetzelfde geweest,
als waarvan hij voor enkele dagen was uitgezeild. In de streek van Joppe heeft de visch hem op het droge geworpen. De elementen en het monster der wateren hebben God moeten dienen. Zij hebben een onwillig profeet — en nu ge-willig! — teruggebracht ter plaatse, vanwaar hij als opstandeling uitvoer.

Hoe zal het Jona wel te moede geweest zijn, toen hij het daglicht weder aanschouwde, toen hij als uit de diepte van den afgrond en uit den muil van het zeedier weer den vasten grond onder zijne voeten gevoelde! O, is hij niet neergezonken op het strand, allereerst om zijn God te danken? Sommige uitleggers houden het er voor, dat Jona zijn dankgebed niet in den buik van den visch, maar op het strand hebbe uitgesproken, temeer daar het in den verleden tijd is gesteld. Dit is echter in strijd met de duidelijke vermelding in het boek, waar met zoovele woorden staat, dat hij het in het ingewand van den visch bad. Wel echter is aannemelijk, dat, wat hij in den visch in het
IN DE DIEPTE.

99
geloof zuchte, hij dat op het strand jubelend heeft uitgesproken, om het later in zijn boek meer te omschrijven.

De Heere sprak tot den visch, en hij spuwde Jona op het droge. Straks heette het: De Heere beschikte een grooten visch. Nu: de Heere sprak tot den visch. Van den Heere was dus het een, en van den Heere kwam ook het andere! Dat spreken was geen spreken ditmaal met hoorbare stem, wat voor het redeloos dier onverstaanbaar zou geweest zijn, maar een spreken in den zin van „gezeggen”, „gebieden”. De Heere bewerkte den visch door zijne bizondere voorzienigheid zoó, dat hij 's Heeren last volbracht, op dezelfde wijze als eenmaal den raven geboden werd Elia brood en vleesch te brengen, en zij deden het.

Dat wij ons hier op het gebied van het wonder bevinden, is middagklaar. Staan wij niet voor eene aaneenschakeling van wonderen in allerlei natuurlijke zaken? Die expresse storm, die uitval van het lot, dat aanwezig zijn van dien
visch, dat drie dagen levend en onverlet blijven in zijn ingewand, dat uitwerpen niet in volle zee, maar weer op het verlaten strand . . . het een en het ander is niet maar het gewoon beloop der natuur. Wij staan met beide voeten op het gebied van het wonder, en daarom een enkel woord over het wonder in het gemeen hieraan toegevoegd.

Het wezen van het wonder wordt dikwerf verkeerd opgevat. Het wonder naar Gods Woord is heel wat anders, dan de heidensche mirakelen. Niet al wat wonderbaarlijk is, is een wonder. De Heilige Schrift zegt, dat het God alleen is, die wonderen doet. Dus de geheimzinnige werkingen, die soms van de machten der duisternis uitgaan, waarvan in het heidendom opmerkelijke voorbeelden zich voordoen, zijn geene wonderen. Een wonder is ook niet, wat met de wetten der natuur strijdt. 't Is de vraag, of dat ooit het geval is, of dat bij de wonderen wel eens plaats heeft. En ook weet de mensch van de zoogenaamde wetten der natuur te weinig af,
om in dezen iets te kunnen beslissen. Wetten der natuur is een groot woord om menschelijke onwetendheid te dekken! — Omdat wij iets niet begrijpen kunnen, daarom is het nog geen wonder. Dan zouden wij wel schier alles, en de meest natuurlijke dingen, wonderen kunnen noemen, gelijk ze in ruimeren zin genomen dan ook soms zoo heeten. Wat begrijpen wij eigenlijk? Begrijpen wij den groei der planten? teling en geboorte der dieren en van den mensch? het geheim van den bloedsomloop en des levens? Ja we zien gebeuren, we nemen waar, maar wat begrijpen wij eigenlijk?

Wij spreken van de wet van oorzaak en gevolg, maar wat weten wij eigenlijk van haar? Wie is doorgedrongen tot de verborgen werkkamer der natuur? Staan wij niet voor een zevendubbel gesloten deur, die, hoe wij ook aankloppen, niet open gaat?

Doch indien dit niet het eigenlijk kenmerkende van het wonder is, wat is het dan?

Het trekt de aandacht, dat het wonder steeds
in verband staat met het Koninkrijk Gods en zijne bedeelingen. Het staat er mede evenals met de profetie. Gelijk de profetie tot de waarzeggerij, zoo staat het wonder tot de mirakelen der volkeren. De profetie dient niet om aan de menschelijke nieuwsgierigheid te voldoen. Zij geeft geen uitsluiting over allerlei particuliere dingen, die men wel eens gaarne zou willen weten. En dat tracht juist de waarzeggerij en het orakel te geven. De profetie is altijd in dienst van het Godsrijk en zijne voortgaande ontwikkeling. En zóó is het ook met het wonder. De toovenaar beweert, dat hij alles kan doen, dat hij gelukkig en ongelukkig kan maken. De organen van het wonder konden niets naar willekeur doen! Paulus genas kranken en toch moest hij Trofimus te Milete krank laten, en kon hij Timotheus van eene maagongesteldheid niet genezen! — 't Is God alleen die wonderen doet, en als zijne knechten ze deden, dan deed de Heere ze door hen. En het eigenaardige van al die wonderen was, dat ze alleen voorkwamen,
wanneer zij ten dienste van het koninkrijk Gods noodig waren, hetzij ter versterking en ter be- moediging en ter verlossing van de organen der openbaring, of ook, gelijk hier, ter hunner terechtrechtening; hetzij ter bezegeling der waar- heid; hetzij ter verschrikking en ten afbreuk van de vijanden. En dan bestond het wezen van het wonder hierin, dat God de organen, de uitvoerders van het wonder of de voorwerpen ervan, recht- streeks, onmiddellijk, met overspringing der gewone tusschenschakels, door zijne goddelijke kracht en wil bewerkte, waardoor dingen intraden, die in het gewoon beloop der natuur niet voorkomen, zoodat zelfs eens Bileams last- dier menschentaal sprak en de roofgierige raven hun buit Elia in den schoot wierpen.

Dat zulke wonderen mogelijk zijn, wordt in onze dagen ontkend. Het opzettelijk bewijzen, dat ze wel mogelijk zijn is gansch overbodig. Laten die ze ontkennen, niet op historische gron- den, maar op theoretische, wijsgeerige gronden ontkennen, hunne onmogelijkheid eens bewijzen,
werkelijk bewijzen. Als er een God is, die leeft, dan zijn zij ook mogelijk, tenzij Hij een onmachtig God zijn, d. i. geen God!

Het geloof aan wonderen noemt onze eeuw bijgelooi. Het tegendeel is waar. Die gezond, gereformeerd, bijbelsch aan de wonderen gelooft, is veel minder bijgeloovig op het gebied van spoken en dergelijke, dan menig held in het ontkennen van Gods Woord en zijne wonderen!

Uit wat wij van het karakter en doel der wonderen gezegd hebben, volgt, dat ze alleen voorkomen, wanneer de toestand van het godsrijk op aarde dit vordert. Dit verklaart, dit geeft een antwoord op de vraag des ongeloofs en der spotters: waarom gebeuren er nu geen wonderen?

De waarachtige wonderen bewegen zich wel op natuurlijk gebied, maar hebben hun wortel en grondslag toch in het geestelijke. Daaruit ook is het typische, het profetische van sommige wonderen te verklaren. Dit was met name het geval met het wonder van Jona. Dat driedaagsch
verblijf toch van Jona in het ingewand van den visch was een voorbeeld, dat de Zoon des menschen drie dagen en drie nachten zou zijn in het harte der aarde. En zoo was zijn opkomen uit het levend graf, uit de diepte, een voorbeeld van de verrijzenis van den Christus uit de doden.

Zalig zoo wij met dien anderen Jona ingegaan zijn in de diepte, dan zullen we ook met Hem verrijzen, ja, dan zijn wij in Hem opgestaan van den dood. Dan is aan ons het groote persoonlijke, geestelijke wonder geschied, dat, al zien wij de uiterlijke wonderen in onze dagen niet meer, door Gods genade toch nog steeds plaats heeft.
IN NINEVÉ.

Wij hebben Jona gevolgd op zijne vlucht van het aangezicht des Heeren. Wij hebben hem zien terugkomen aan het strand, vanwaar hij afvoer. Zijn opzet is mislukt. God is niet te ontvluchten! Langs wegen, die hij niet gedacht had, en door ongekende paden is het gegaan. De Heere laat zijn volk niet los, tot Hij ze weer op de plaats heeft, waar ze Hem ontvloden.

Daar is Jona nu gekomen: hetzelfde strand, waarvan hij voor enkele dagen uitzilde. Doch wat nu? Zal hij regelrecht naar Ninevé gaan?
Gods bevel ligt daar en is nooit teruggenomen. Maar is hij nog wel waardig de uitvoering ervan op zich te nemen?

Wij weten niet of zulk eene aarzeling in Jona's ziel is opgekomen, maar in elk geval werd ze dan ras overwonnen. De Heere heeft Jona niet op het strand laten werpen om hem verder aan zijn lot over te laten. Wat toch lezen wij? En het woord des Heeren geschiedde ten andere male tot Jona. Dat ten _andere male_ is een blijk van Gods lankmoedigheid, maar tevens een treurig getuigenis van Jona's weder spannigheid!

Ten andere male! — doch zien wij niet veroordeelend op Jona! Moeten wij van schaamte zelf niet de oogen neerslaan?

Ten andere male! — wat moet God het ons vaak tweemaal en meermalen zeggen, eer wij het hooren en doen! Hoe menigeen heeft Hij reeds tallooze malen toegeroepen: _ziedaar den weg, wandel in denzelven!_ die het nog niet doet, ja die schijnt te meenen, dat er nooit
aan het vermanen en waarschuwen een einde zal komen.

Wat moet de Heere ook zijn volk vaak gezeggen. Wat zijn zij dikwijls onleerzaam; wat onwillig om den weg, dien Hij hen inroept, te gaan. En als het gaat, wat gaat het dan nog vaak ontevreden!

Het zou ons geraden zijn reeds ten eerste male te hooren. Wat had het Jona een bange uren bespaard! Dan had hij niet door de diepte heen behoeven te gaan! En wat baatte hem al zijn tegenworstelen? Het moest er toch toe komen! Hoe verder hij westwaarts toog, hoe langer de weg door de diepte werd, dien hij terug moest. O, er is zooveel leed, dat de gelooovigen zichzelven aandoen en dat hun niet zou overkomen, zoo ze maar eerder hoorden en dadelijk volgden.

Ten andere male dan geschiedde des Heeren woord tot Jona. En wat de inhoud dier vernieuwde opdracht aangaat, deze is dezelfde als de eerste maal.
God laat niet los, wat Hij eenmaal is begonnen. Menschen laten zich door tegenstribbelingen en allerlei bedenkingen soms van het stuk brengen. God niet. Dat komt omdat wij altijd het bewustzijn bij ons omdragen, dat wij feilen kunnen, feilen in ons doel, in de middelen, in onze en anderer kracht en gave ter uitvoering; en God daartegenover onfeilbaar is en daarvan eeuwig zich bewust.

De Heere had met dit vernieuwd bevel een dubbel doel; het was om zijn raad in betrekking tot Ninevé uit te voeren, en tevens ter vorming en opvoeding van zijn wederspannigen profeet. Ook dat laatste moet bij de wegen en leidingen Gods en den last dien Hij oplegt, niet uit het oog verloren. Hierin is een heerlijke wenk voor geloovige ouders inzake de opvoeding hunner kinderen gelegen: de booze wil des kinds moet er onder, hij moet gebogen en gebroken! Vele ouders gebieden eerst, dreigen erbij en bij wederspannigheid laten zij het los. Dat is allernoodlottigst voor de kinderen. God
staat als de opvoeder over zijn volk, en Hij doet anders. Hij laat niet los. Wij moeten er onder!
Zoolang onze wil niet is gebroken, zoolang wij niet bukken onder Hem, komt Hij ons tegen en laat Hij ons vastlopen!

Jona ontvangt denzelfden last: maak u op, ga naar de groote stad Ninevé!

De groote stad Ninevé vermoedde in het allerminste niet, wat er tegen haar gaande was. Toen ten andere male dit bevel werd gegeven, baadde zij zich zorgeloos in hare zonden en lusten, en had er niet het flauwste besef van, wat oordeelsdreiging tegen haar op weg was, evenmin als de wereld nu beseft, wat daarboven tegen haar is beraadslaagd, welk oordeel komende weegs is.

Naar de groote stad Ninevé. Ja, ook groote steden zijn voor het oordeel niet veilig! Geen macht op aarde was tegen Ninevé opgewassen; zoo was zij gerust. Doch wat baat dit, als de Heere zich opmaakt om tegen haar op te trekken?
En Hij heeft zich opgemaakt: Ga heen, en predik tegen haar! zoo spreekt Hij.


Ga heen, predik tegen haar de prediking, die Ik tot u spreek! Die nadere bepaling ontga onze aandacht niet! God zendt nooit zijne dienaars als mannen bloot op goed vertrouwen. Gods knechten krijgen nooit blanco krediet, noch zijn gezanten een oningevediden lastbrief! De Heere geeft nooit zijn werk uit handen, om het aan de wijsheid en goede bedoeling der menschen over te laten. Meer dan gelasten,
organen zijn zij niet. Het is niet zoo maar in het algemeen: „predik tegen haar!” maar: „predik wat Ik tot u spreek!” Zoo is het ook met de prediking onder het Nieuwe Verbond. Niet eigen idee, eigen inzicht en eigen wil mag de prediker volgen, maar des Heeren woord en last heeft hij te brengen.

Dit nu is een groot voorrecht. Met een onomschreven last waren de gezanten totaal verlegen. Bovendien geeft dat: predik wat Ik tot u spreek! aan hun woord juist de zoo noodige waarde en autoriteit. Immers, zoo is hun woord niet eens menschen woord maar Gods woord, dat alleen de consciëntiën vermag te binden. Dit ook maakte de prediking van Jona zoo indrukwekkend. Dat geeft dat eigenaardig gezag ook nu nog aan de evangelieprediking. Maar dat dan ook maakt de zonde dergenen, die een eigenwillig evangelie brengen, een evangelie naar den mensch, zoo zwaar.
Toen maakte Jona zich op en ging naar Ninevé, naar het woord des Heeren.

Jona maakt zich op en gaat! Van het strand van Joppe reist hij in noord-oostelijke richting. Daar hij wel niet door de woestijn getrokken zal zijn, heeft hij vast den nu nog gewone karavaanweg gevolgd.

Van zijne reiservaringen, noch hoe hij den langen weg heeft afgelegd, is ons iets bekend. Gelijk een, die een zwaren last draagt, is hem de lange en vaak eenzame weg zeker niet gemakkelijk gevallen. Eindelijk ziet hij in het vruchtbaar Tygris-dal de trotsche stad, het eindpunt van zijne reize, voor zich.

Eer wij nu Jona op zijn tocht binnen hare muren vergezellen, willen wij ons een en ander aangaande Ninevé en Assyrië herinneren. De Oude en de Nieuwe geschiedenis spreken, en de laatste, sinds het stof der woestijn van Ninevé's tempels en paleizen werd gevaagd, niet het minst luide! Het zijn de steenen, die hier spreken! En als wij ons te
luisteren zetten, vernemen wij o. m. het volgende.

De Assyriërs en zoo ook de burgers van Ninevé behoorden tot de nakomelingen van Sem. Reeds Gen. 10, de volkerentafel, toont dit aan, en de Assyriologie, d. i. de wetenschap, die zich bezighoudt met de ontraadsering der opgravingen van Ninevé en hare omgeving, bevestigt dit. De taal der gevonden inscripties op de wanden van paleizen en tempels, is sterk met het Hebreeuwsch verwant. Ook de gestalte der mannen op de beeldhouwwerken vertoont hetzelfde type. Opvallend komen de gezichten overeen met Joden en Arabieren en vooral met de tegenwoordige Chaldeën in Koerdistan. Alleen waren de oude Assyriërs groter, krachtiger en breeder geschouderd dan de tegenwoordige oostersche Joden.

Aan het hoofd des volks stond een Koning, die, sinds Salmanasser I (omstreeks 1300 v. Chr.) den rijksetel van Assur naar Ninevé verleid, in de laatste stad troonde. Daar de bouwkunst vooral bij de Assyriërs bloeide, versierden de
IN NINEVÉ.

vorsten hun hoofdstad met talrijke reusachtige gebouwen; vooral hunne paleisgebouwen waren alom vermaard. Zij trokken ze op op eene hoogte of terras, loodrecht oprijzende aan den oever der rivier, gelijk de blootgelegde paleizen van Sanherib en Aserhaddon aan den westelijken muur der stad, langs den oever van de Tigris, nog aantoonen. Ze waren gebouwd van gebakken of in de zon gedroogde steenen en met gehouwen steenplaten bekleed.

De koning was volstrekt alleenheerscher. Den naasten kring rondom den monarch vormden: 1° de Rab-sag, de opperofficier, niet te verwarren met den Rabsakeh (*), den opperschenker; 2° de overste der magiers, der wijzen en sterrewichelaars, zoozeel als de grootvizier, op de steenplaten altijd met gevouwen handen afgebeeld; 3° de vliegenafweerder; 4° de zonneschermhouder, beide eunuchen.

De Rab-sag (opperofficier), de grootvizier en

(*) Rabsakeh is geen eigennaam, evenmin als Pharao. De Rabsakeh in de geschiedenis van Hiskia was eigenlijk een Rab-sag.
IN NINEVÉ.

de Rab-saris (overste der kamerlingen) vormden met den oppergeneraal en den „stadhouder des lands” (een soort minister van binnenlandsche zaken) een zekeren ministerraad bij den koning ter besturing des rijks.

Het volk van Ninevé was zeer godsdienstig. Van de duizend persoonsnamen door Rauwlinson, een der leiders van de opgravingen, onderzocht, vond hij er tweederde met een godennaam samengesteld, evenals wij dat bij Oud-Israël aantreffen. De koningen bouwden prachtige paleizen voor zich, maar tevens ook prachtige tempels voor hunne goden. Gelijk Salomo een huis des konings en een huis des Heeren stichtte, deden zij dat ook op hunne wijze. Het beste van den buit uit hunne oorlogen werd als dankoffer aan de goden gebracht! Alles werd met gebed begonnen! Naast het paleis van Sanherib ligt een groot plein met niet minder dan vier tempels! Vooral in de hofhouding spiegelde deze verbasterde, doch diep godsdienstige zin zich af. Het Hof moest eene afbeelding van den hemel voor-
stelden. De koning was de god beneden, de god der aardsche wereld, zoo veel als de representant van den hoogen god. Daarom draagt hij op de afbeeldingen ook steeds hetzelfde gewaad als de goden zelve. Daarom ook staan de paleizen des konings steeds met de vier hoeken naar de vier windstreken. De koning vertegenwoordigt de goden, doch ontvangt zelf geen goddelijke eere, wat de Romeinsche keizer wel voor zich vorderde. De koning offert den goden en bouwt hun tempel, doch hem zelf wordt niet geofferd! De priester staat achter hem, want hij is zelf de eerste priester, eene ver- bastarderde nawerking wellicht van het priesterkoningschap, gelijk wij dat, in éénigen vorm, in den bekenden Melchizedek van Salem aan- treffen, en waarvan de kiemen liggen in de patriarchale tent.

Een andere kenmerkende trek van de Assyriërs en zoo met name van de Ninevieten was hunne krijgsbhaftigheid.
Al vroeg was het volk geoefend in den kamp met leeuwen en wilde stieren, bekend uit de dagen van den geweldigen jager Nimrod, welke kampen op vele teekeningen in hunne paleizen zijn afgebeeld. En van den strijd met de wilde beesten was de overgang tot den strijd met de naburige volksstammen ras gemaakt. Hunne dapperheid was stormachtig, maar gruwzaam tevens. Jesaia noemt ze een "wild volk." De profeten spreken van "bloedig onrecht." Onderworpen vorsten, die later weer tegen hen opstonden, werden, opnieuw overwonnen, gruwelijk gemarteld en verminkt. Op platen staat afgebeeld, hoe de koning eigenhandig met een speer den voor hem geknielden rebel-koning in de oogen steekt en zoo hem verblindt. Soms werd hun de tong uitgerukt. Tegenover vrouwen en kinderen waren ze echter menschelijk.

Door de Grieken wordt hun wellust en zinnelijkheid verweten, doch dat schijnt, wat de oudere tijden aangaat, eene onware beschuldiging te zijn, op gezag van een onbetrouwbare
getuige, Ktesias. De vorsten lagen soms maanden en maanden met hunne legers in het veld, en waren geen wellustelingen.

In de latere eeuwen echter, door het toenemen van den buit der overwonnen volken, het opstapelen van schatten in de koningsstad vooral, ontstond meerdere weelde, die eindelijk ontzenuwend werkte. Doch overigens kenmerkte hen van huis uit meer woeste, krijgshaftige roofzucht dan verweekelijkende wellust. Zoo treffend teekent de profeet Nahum Ninevé, als hij het naderend oordeel, met profetenblik, als aan haar voltrokken, ziet: Waar is nu de woning der leeuwen, en de weide der jonge leeuwen! alwaar de leeuw, de oude leeuw en het leeuwenwelp wandelden, en er was niemand die hen verschrikte. — De leeuw, die genoeg roofde voor zijne welpen en zorgde voor zijne oude leeuwinnen, die zijne holen vervulde met roof, en zijne woningen met het geroofde. Cap. 2 : 11, 12.

Wreedheid, trouweloosheid, roofzucht en trots!
Die trots eindelijk spreekt zich uit in de brallende inscripties van schier al hun koningen, waarin zij zichzelven en hunne daden verheerlijken. Zoo leest men op een viertal achtkantige leemen prisma's, gevonden in de fundamenten van den tempel van Raman, in keilschrift, de volgende zelfverheerlijking van Tiglath-Pileser I (1130—1110 v. Chr.). Nadat hij zijne goden Asur, Bel, Sin, Samas, Raman, Nineb en Istar, van elk iets lofelijk vermeldend, heeft opgesomd, gaat hij aldus voort: „die gij verhoogd hebt het koninkrijk van Tiglath-Pileser, den grooten, den lieveling uws harten, den verheven herder, dien gij, met verheven kroon bedekt, ter koningsheerschappij over het land van Bel hebt gesteld... Assur en de groote goden, die mijn koningschap verhoogd hebben, die sterkte en macht mij ten bezit geschonken hebben, bevalen het gebied hunns lands te vergrooten. Hunne wapenen, die geweldigen, den stormwind van den slag, gaven zij in mijn hand. Landen, gebergten, steden en vorsten, vijanden van Assur,
bracht ik onder het juk en onderwierp hun gebied. Met zestig koningen streed ik, zege en triumph droeg ik weg. Geen gelijke had ik in den kamp, geen mededinger, tegen mij bestand, in den slag, enz." Een toon van hoogheid en trots, die niet minder scherp uitkomt in het woord van den Rab-sag van Sanherib, vier eeuwen later, bij Jesaia ons bewaard (Cap. 37: 10—12): Zoó zegt de groote koning, de koning van Assyrië... laat u uw God niet bedriegen op welken gij betrouwt, zeggende: Jerusalem zal in de hand des konings van Assyrië niet gegeven worden. Zie, gij hebt gehoord wat de koningen van Assyrië aan alle landen gedaan hebben, die verbannende, en zoudt gij gered worden? Hebben de goden der volken, die mijne vaders verdorven hebben, dezelve gered?...

Trotsche monarchen van een uitermate trotsch volk zijn zij! Alles bestaat om hen. Met minachting zien zij neer op de omliggende en overwonnen volken. Hunne goden staan ver
boven de goden aller natiën, en zij zijn de wijzen, de dapperen, de machtigen!

En naar dat volk nu, naar het brandpunt van dat volk, naar de millioenenstad met hare trotsche tempels en paleizen, met haar krijgers en hare schatten, naar het roofnest van den ouden leeuw en zijne welpen is het, dat de arme Jona zich eindelijk op reis heeft begeven, om er zijne boetprediking voor de ooren dier hoovaardigen te doen hooren: en Jona maakte zich op, en ging naar Ninevé, naar het woord des Heeren!

Jona is gegaan. De lange reis is afgelegd. Daar verheft zich de Tigris-stad voor zijn oog: een zee van huizen, straten, pleinen, paleizen en tempels! Doch daarvan ziet Jona nog niets. Het is al verscholen achter de grauwe omwalling, achter de logge, sombere, hooge en breede muren van de stad, welker geruisch en gedruis zelfs naar buiten niet doordringt. Voor den haar naderende ligt ze als in doodsche stilte
daar neder. Doch niet zoodra zal hij hare poorte doorgeschreden zijn, of het tegendeel van rust en stilte zal hem treffen, vooral in deze dagen.

De vorst n. l. en zijne geweldigen en al de nasleep bevinden zich in de stad. Er komen tijden, dat zij soms maanden lang ver weg ge- togen zijn ten krijg, tot aan de boorden van de Middellandsche zee, tot aan de oevers van den Nijl. Doch thans is de Koning in zijn paleis, uitrustend wellicht van zijne laatste overwinningen, den buit uitdeelende, en met zijne grooten in Oostersche feesten zijne triomphen vierende.

Welke de vorst is, die op den troon zat, toen Jona de hoofdstad naderde, meldt het boek van Jona niet, is uit de Heilige Schrift niet op te maken, doch kan aan de hand van de Assyriologie met waarschijnlijkheid worden bepaald. Salmanasser II regeerde van 858 tot 823 v. C. Samsi-Raman III van 823 tot 810 en werd opgevolgd door zijn zoon Raman-nirari III v.
810 tot 781 en wellicht is deze Raman-nirari
de vorst, dien wij straks in onze geschiedenis
ontmoeten zullen.

Uit de opgravingen van Ninevé nu blijkt,
Dat ook deze Koning, evenals zijne voorgangers,
een zeer krachtig en krijgshaftig monarch was,
die de grenzen van zijn reusachtig rijk niet
alleen beschermde, maar ook verder uitbreidde.

Op eene steenen tafel, gevonden in een
klein paleis, door hem gebouwd, leest men:
„Paleis van Raman-nirari, den grooten Koning,
den machtigen Koning, den Koning der heirs-
scharen, den Koning van Assyrië, den Koning,
wien Asur, de Koning der Engelen, in zijne
jeugd riep en met een onvergelijklijk Vorsten-
dom beleende, wiens regeering hij welgevallig
maakte den bewoneren van Assyrië, en wiens
troon hij vastgrondde." En dan verhaalt hij
verder, hoe hij verschillende landen tot aan de
Groote Zee, Chatti, het rijk van Damascus,
het geheele westelijke land: Tyrus, Sidon, Israël,
Edom, Palestina zijnen voeten onderworpen en
cijnsbaar gemaakt heeft. Vooral vermeldt hij van Damascus, welke groote schatten hij in den tempel daar heeft gevonden.

Als een bijzondere merkwaardigheid valt mede te deelen de inscriptie op een paar levensgrote standbeelden van den god Nebo, waarop o. m. het volgende in betrekking tot dezen vorst te lezen staat: "Voor Nebo, den hoogen beschermheer, den Algeweldigen, Genadigen, Barmhartigen... ter vereeuwiging van Raman-nirari, den Koning van Assyrië, zijn heer, en ter vereeuwiging van Sammuramat, de vrouw des paleizes, zijne gebiederesse, heeft Bel-tarsi-iluma, de stadhouder van Kalah... deze standbeelden laten maken."

Hier komt n.l. de naam van Sammuramat (Semiramis) voor, en wordt naar het schijnt, een antwoord gegeven op de lang onbeantwoorde vraag: wat van de phantastisch versierde geschiedenis dezer vrouw, met hare z.g. hangende tuinen waar zij te achten. Daar ook Herodotus haar noemt als Koningin van Babylon, zal zij
de Babylonische erfgenaam van den troon geweest zijn, door den Assyrischen monarch Ramannirari gehuwd, om zoo de Babyloniërs met de Assyrische opperhoogheid te verzoenen!

Meerdere bijzonderheden omtrent den monarch ontbreken. Machtig en krijgshaftig blijkt hij te zijn geweest. Wat hij nog meer geweest is en het bijzonder voorval in zijn leven, dat ons het meeste belang inboezemt, moeten wij uit het boek Jona leeren kennen.

Terwijl dan Jona Ninevé nadert, bevindt zich genoemde vorst ten paleize, en de groote stad baadt zich in den glans van den troon. Een rijk leven openbaart zich in Ninevé. Wat eene beweging en gewoel in de straten en op de groote pleinen der stad! Wat eene bonte dooreenmengeling van de kleederdrachten aller nationaliteiten van het Oosten!

Karavanen van heinde en ver trekken de marmeren poorten binnen en brengen van Oost en West en Zuiden en Noorden, wat heerlijks de aarde bevat. Schitterende gezant-
schappen der onderworpen volken brengen den *heer der Volken* hun tribuut en nederige hulde. 't Is alles licht en leven, rijkdom en vroolijke onbezorgdheid. Een gevoel van hoogheid en trots teekent zich op het gelaat van den echten Nineviet: ik ben burger van de Hoofdstad, die de wereld regeert! En was lange eeuwen de weelde en zinnelijkheid niet overwegend, thans, met het opstapelen der schatten, openbaart zich ook die zonde al onbeschaamder, en storten de burgers der stad zich in een poel van allerlei ongerechtigheid, zoodat de Heere betuigt: hunne boosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht.

Zoo staan de zaken, als Jona hare poorten is genaderd. Zoo staat het met Ninevé, dat ondanks hare gruwelen toch nog een „Stad Gods” wordt genoemd. Ninevé vraagt wel niet naar den waren God, sedert lang heeft ze Hem vergeten en voor hare afgoden uitgeruild, maar God heeft haar niet vergeten. Zij is *zijne* nog, en bizondere bemoeienissen staat Hij met haar te nemen.
Zie daar treedt zijn profeet hare poorte door; de groote poort in het Noorden wellicht, of in het Zuiden! Reusachtige poorten met gevleugelde stieren van kolossale afmeting zijn het! Daar de muren zoo dik zijn, vormt de ingang door de poort van de buiten- tot de binnenzijde des muurs als 't ware eene korte straat op zichzelf, aan welker één zijde zich een viertal woningen of kamers, in den muur ingebouwd, bevinden, in welke een groot aantal soldaten als wacht zich ophoudt. Jona passeert hen, en gaat zoo de stad binnen.

Hij begint niet dadelijk met prediken, maar wandelt eene dagreize de stad in. Wellicht gaat hij de eene straat op, de andere neer, om een overzicht van het geheel te erlangen, en naar geschikte plaatsen voor zijne prediking uit te zien.

Daar rijzen de machtige paleizen en de trotsche afgodstempels voor zijn oog! Daar steekt hij, eenzame te midden van die volheid, hare pleinen over! Menige nieuwsgierige blik wordt wellicht op den zonderlingen vreemdeling geworpen.
Hoe gewoon ook alle volken binnen hare muren te ontvangen, Jona is niet als de andere vreemdelingen! Van alles wat hij er ziet, en hen boeit, boeit hem niets! Van ééne gedachte slechts is hij vervuld: nog veertig dagen en dan zal Ninevé vergaan! en dat teekende zich op zijn ernstvol gelaat!

Welke gevoelens mogen wel het hart van Jona vervuld hebben, toen hij de schitterende stad zag, langzaam haar doorschrijdende, en dan daarbij dacht, dat zij zoo spoedig als in een puinhoop zou zijn verkeerd? Vervulde geen medelijden hem met haar? Ging het hem niet aan, en zuchtte hij niet om genade voor haar? hij, die nog zoo kortelings zelf genade had ontvangen!

Vast niet. Jona is wel gebroken, maar niet gebogen. Den strijd tegen God heeft hij opgegeven, maar de gezindheid zijns harten is niet wezenlijk veranderd. Nog altijd heerscht
in hem de pharizeër in kiem, die zich ergert bij de gedachte, dat God den heidenen barmhartigheid zou bewijzen. Hij is wel gewillig om Ninevé te prediken, maar wil niet dat Ninevé behouden worde! Haat tegen den heiden teekent zich vast op zijn aangezicht. Hij kan zich niet verzoenen met de gedachte, dat de Ninevieten, zonder Israelieten te worden, voorwerpen zouden zijn van Gods genade; en toch, hij is er niet gerust op, wetende dat God barmhartig is en groot van goedertierenheid. Hun verderf aankondigen wil hij nu wel, doch hij doet het met schroom in het hart. Als het dan maar komt ook!

Dit drukt ongetwijfeld het stempel op zijne prediking: koud en schrikkelijk is ze geweest!

Zie hem daar staan midden in eene drukke straat, straks op een kruispunt der straten, iets later weer op een marktplein, vlak voor een grooten tempel, immer omringd door eene al toestroomende menigte! Als een donderwolk losbarst, zoo rolt zijne dreigende prediking daarheen! Als de boetbazuin in de bergen dreunt
IN NINEVÉ.

Zijn woord! Somber en dreigend staat het oog van den gezant, en geen enkele straal van hoop laat hij doorschemeren!

Wat hij gepredikt heeft? Eene korte boodschap! Weinige woorden. Nergens heeft hij zich lang opgehouden. Enkele ogenblikken, en terwijl het volk als aan den grond genageld, verplet, nog ademloos wachtte om verder te hooren, daar was de prediker reeds weer verdwenen, en ging hij verder om opnieuw en altijd weer hetzelfde woord te spreken, dezelfde mare uit te roepen.

De inhoud van zijne prediking wordt ons vermeld in dit woord: „Nog veertig dagen, en dan zal Ninevé vergaan!” Dat was het korte program, het voorschrift, dat de Heere hem had gegeven, en Jona zal het wel niet veel hebben uitgewerkt!

Sommige uitleggers meenen, dat hij er eene opzettelijke beschouwing van de zonden van Ninevé aan vooraf zal hebben laten gaan. Dit is echter niet waarschijnlijk. In dit geval niets
aangrijpender, dan de eenvoudige oordeels-aankondiging. Daardoor werd de aandacht niet gebroken of afgeleid. Daardoor werden zij genoopt tot zichzelven in te keeren, en waar zij de vraag deden: maar waarom? o, daar sloeg elk de oogen neder. Daar wist een iegelijk het bij zichzelven. Daar sprak de consciëntie diep beschuldigend, want ook de heidenen, die de wet niet hebben, hebben nochtans de gedachten, onder elkander hen beschuldigende of ook ontschuldigende, Rom. 2 : 15, en geenenschrikkelijker beschuldiging dan de beschuldiging van zichzelven!

Jona dan predikt kort, predikt dreigend, als een andere Johannes de Dooper, de profet der woestijn, die sprak van de bijl, alreeds gelegd aan den wortel der boomen; als een andere Johannes de boetgezant, maar zonder diens evangelietoon! Van een „bekeert u, bekeert u!” is in Jona’s prediking geen sprake! Hij is nergens banger voor, dan dat de Ninevieten zich zouden bekeeren, want hij weet het, God is genadig. En o, indien Samaria, indien Israël,
onbekeerlijk, eens verworpen werd en Ninevé, zich bekeerende, in hare plaats werd aangenomen, dat zou hem onverdraaglijk zijn! En daarom predikt hij oordeel, vloek en dreiging en niets anders, altijd maar weer: nog veertig dagen en dan zal Ninevé vergaan!

Het is niet best, wanneer wij zóó prediken en getuigen. O zeker, wees onzer, zoo valsche teergevoeligheid ons verleidt om af te doen van de woorden Gods, zoo de prediker slechts zachte woorden tot den volke brengt! Zachte meesters maken stinkende wonden. Wij moeten niet medelijdender willen zijn dan God de Heere zelf! Zóó n.l. gaat het velen predikers in onze dagen. Van die harde leer der voldoening door het bloed des kruises gruwen zij als van eene „bloedtheologie.” Neen, God is liefde, de goede Vader in den hemel, de lieve Heer, die aan geene voldoening denkt. Hij toorn t niet. Hij is verzood, als wij maar den valschen waan afleggen van te meenen, dat Hij toorn, als wij maar ons best doen, dan komt alles terecht!
zóó gaan velen, zichzelven en anderen misleidend, eene bange toekomst, een schrikkelijk oordeel te gemoet.


Niet kwaad was het in Jona, dat hij zoo ernstig dreigend predikte, maar dit, dat hij het zonder weedom des harten deed! De ware boetprediking is deelnemende prediking, met den wensch en bede om afwending van het

En niet alleen het volk op straat, tot in de paleizen der grooten drong de mare door, en ook daar greep ze de harten aan. De machtigen, de vorsten, de koning zelf stond verbaasd en getroffen. Zoo algemeen was de ontroering en
aandoening, dat zelfs de spotters zwegen! Meermalen is een boetgezant van den Heere opgetreden: Noach, de prediker der gerechtigheid; Lot, die zijne rechtvaardige ziel kwelde dag op dag door het zien en hooren der ongerechtige werken; maar nooit was eene uitwerking als deze aanschouwd!

Geweldig was de indruk. En maar geene vluchtige, ras voorbijgaande roering. Onder eene ernstige prediking worden soms menschen zeer geroerd. Zij maken allerlei plannen van bekening. Doch nauw zijn ze uit de kerk en in de frisse lucht, of alles is vervluchtigd! Zoo was het na Jona’s prediking niet. Ze bleef bij van den éénen dag in den anderen. Ze greep inwendig aan!

O zeker, wij moeten hare vrucht niet overschatten, alsof al die menschen waarachtig bekeerden werden, alsof het een werk was, dat bij allen den vuurproef doorstaan kon. Dat voorzeker niet, al is het aannemelijk, dat er zoodanigen onder voorkwamen. Het was eene volks-
bekeering, d. i. eene verootmoediging in een bepaald opzicht, en een breken met den stroom van zekere zonden! Maar toch, het ging dieper dan het bij menige dusgenaamde bekeering gaat! De lieden van Ninevé geloofden aan God. Aan de goden hadden zij lang geloofd, maar op Jona's prediking geloofden zij aan God. De goden ontvielen hun, en de God van Jona kwam voor hen in de plaats. — Ze geloofden aan Hem. In eens, zonder nader bewijs, stond Zijne waarachtigheid voor hen vast en de getrouwheid van Zijn woord meteen. Die tot God komt moet gelooven dat Hij is, en een Belooner is dergenen die Hem zoeken. Welnu, dát was bij hen het geval!

De lieden van Ninevé geloofden aan God en ze geloofden God, al leerden ze niet allen in Hem geloooven. En het bleef bij hen niet bij aandoening en overtuiging, maar het kwam tot daden! De beweging in den boezem des volks begonnen, werd van hoogerhand geleid. Ook tot den koning was het woord van Jona door-
gedrongen, en zijn hart werd verslagen. Hij staat op van zijn troon, legt zijn heerlijk koninklijk kleed af, en roept den raad zijner geweldigen samen. Wat zullen wij doen? dat is de vraag, die van mond tot mond gaat, en weldra onder leiding van den monarch is het besluit genomen. Eene koninklijke boodschap zal worden verbreid, die het volk tot boete en bekeering roept. En, daar gaan de herauten van den vorst en zijne grooten de straten van Ninevė in, en in naam des Konings en zijner geweldigen roepen zij: „Laat mensch noch beest, rund noch schaap iets smaken, en laat ze niet weiden noch water drinken; maar mensch en beest zullen met zakken bekleed zijn, en zullen sterkelijk tot God roepen, en zij zullen zich bekeeren een iegelijk van zijnen boозen weg, en van het geweld dat in hunne handen is”.

Op de hoeken der straten, op de marktpleinen, in de schaduw der afgodstempels weerklinkt dit koninklijk woord. Ze volgen het spoor van Jehova’s profeet. Waar straks
Jona stond, staan nu de koninklijke boden.

En het blijft niet bij woorden. De koning gebiedt; hij doet meer, hij gaat voor! Reeds is hij afgestegen van zijn troon. Reeds heeft hij den koninklijken mantel afgelegd. Zie, daar omhult een zak zijne koninklijke leden! Daar zit hij neder in assche, ten teeken der diepste rouwe en droefheid. Al de koninklijke heerlijkheid — en van een Oostersch monarch is deze zoo schitterend! — is afgelegd. De aardsche majesteit vernedert zich voor de Allerhoogste Majesteit, en doet belijdenis van zonde!

En op den koning en zijne grooten volgt heel de schare des volks. 't Is hun bevolen en geen oosterling zou wagen het bevel van zijn monarch te trotseeren, doch hier is het niet om het bevel, maar op het bevel. Eer het bevel kwam, was het hart des volks reeds geneigd! Dat bevel sprak slechts uit wat in alle harten leefde, en zoo ging het ook van harte.

Aangrijpend moet het tooneel geweest zijn, dat hiermede het weelderig Ninevé vertoonde.
Het gewone bedrijf stond stil. De woelige straten waren als uitgestorven. De groote menigte der menschen was in hunne woningen teruggetrokken, en lag in zak en assche. En die over de straat gingen, of zonder woning in de straten leefden waren met zakken bekleed en gingen langzaam. Nu hier, dan daar zag men een groep uitbrekend in jammerklachten, roepend tot den hemel om ontferming. In alle huizen werden weeklagen gehoord als over een geliefden doode. En bij het geween en gejammer der menschen paarde zich het geloei en gebrul van het smachtend vee. Ninevé was éen groot klaaghuis geworden, klagend tot God om genade!

Dat mederouwen van het vee is zeker zeer opmerkelijk, en er ligt eene schoone, treffende gedachte in. Onder het vee worden genoemd: schapen en runderen. Dat zijn juist de dieren, die als bij den mensch behooren, zijne bezitting, zijn welvaart uitmaken. Door ze in den rouw en het vasten te betrekken, wilden de Ninevieten uitdrukken: „wij, met alles wat wij heb-
ben en zijn, werpen ons voor U, o God, in het stof”; eene treffende, opvallende vertolking der algemeene waarheid, door den apostel Paulus later aldus uitgedrukt: „Het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft. Want wij weten, dat het gansche schepsel te zamen zucht en te zamen als in barenzoon is tot nu toe”.

Niet bij gevoel en aandoening bleef het bij de Ninevieten, het kwam tot daden! Zij bogen zich neer in het stof. Zij deden belijdenis van hunne zonden, zij erkenden ze en werden hun eigen aanklagers, en ze braken met hun vorig leven. En dat laatste juist is een teeken van de oprechtheid, de welmeenendheid der bekeering, van iedere bekeering. In welke bekeering dit element ontbreekt, ze is van geen waarde. Dat geldt van eene volksbekeering, dat geldt van elke eerste bekeering van den dienst.
der wereld tot den dienst van God; dat geldt van alle *voortgaande* bekeering in het leven der geloovigen.


Belijden en *nalaten* daar komt het op aan.

De bekeering der Ninevieten was eene treffende zaak, en er valt wel het een en ander in op te merken. Wij wijzen in de eerste plaats op de, bijna zeiden wij, evangelische gedachte, waarvan zij bij hunne veroortmoediging uitgingen: wie weet, God mocht zich wenden en berouw
hebben, en Hij mocht zich wenden van de hit-tigheid zijns toorns, dat wij niet vergingen. Daar had Jona niet van gesproken. Dat was hun niet voorgehouden, integendeel! Maar het was het eerste, waar zij nu aan dachten. En dat was niet ten oneere van God, maar tot zijne verheerlijking. O, wij eeren den Heere niet, waar wij Hem als wreed, meedoogenloos, onverbiddelijk denken; maar integendeel, waar wij op zijne ontfermingen hope stellen.

Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben. In eigenlijken zin kan er bij God geene sprake zijn van berouw, n.l. niet gelijk bij de menschen. Bij ons rust berouw immers in verandering van inzicht en overtuiging, gevolg van onze feilbaarheid en daadwerkelijk falen. En God faalt nooit. God komt nooit tot beter inzicht, want zijn inzicht is eeuwig helder en waar. God komt nooit als wij van eene gedeeltelijke kennis tot een voller weten, want Hij is het, die van het begin het einde verkondigt. De onveranderlijke in zijn weten en
zijn willen en zoo in de rechte lijn zijner daden, is Hij!

Van Hem geldt: God is geen man dat Hij liegen zou, noch eens menschen kind, dat het Hem berouwen zou. Zou Hij het zeggen en niet doen? spreken en niet bestendig maken? Doch in zooverre de Heere niet in strijd met, maar juist in overeenstemming met zijn verborgen raad, die eerst stuksgewijs openbaar komt, soms met wijze bedoeling gedreigde ondeelen en plagen niet laat komen, in verband met de toestanden, welke die dreiging in het leven riep, zoo wordt dit naar menschelijke spreekwijs „berouw“ geheeten, gelijk dit aan het oog van den mensch, die het geheel niet overzien kan, dan ook als berouw zich voordoet.

En daarop nu, op die wending in het aangekondigde oordeel, is de hope der Ninevieten gebouwd. Hij mocht berouw hebben, opdat wij niet vergingen! Dat laatste is natuurlijk het einde, waar alles op doelt. O, die dorst naar het leven is zoo sterk! De Ninevieten willen
leven en niet sterven. En dat is goed. Die zucht heeft God zelf in des menschen borst geplant. Helaas, waar ze bezwijkt, gelijk in den zelfmoord, daar draagt de zondeboom zijne jammerlijkste vrucht!

Opdat wij niet vergingen! In dien dorst naar leven zijn de Ninevieten velen van de kinderen dezer eeuw tot beschaming. Om den tijdelijken dood te verschuiven knielen die menschen voor God in het stof. Zij doen dat op de eerste dreigende oordeelsprediking, die van Godswege tot hen komt. Ook den kinderen dezer eeuw dreigt de dood! En welk een dood! Immers maar niet de tijdelijke, maar de eeuwige. Welnu, met knielen in het stof voor den hoogen God, gelijk Hij zich in Christus geopenbaard heeft, is ook dien dood te ontkomen. Ja, wat den Ninevieten niet gebeurde, hun is het er bij gezegd. Wat in de prediking van Jona ontbrak, ontbreekt in het evangelie niet! Wat den Ninevieten in hun geval altijd nog maar een „misschien” was, is ons zeker!

En ach, wat zien wij? Wie knielt er in het stof? Wie is er bekommerd om zijns levens wil?
Meer dan Jona heeft gesproken, en zijn woord weerklinkt van land tot land, van week tot week, van dag tot dag. Hoevele malen hebben velen het gehoord, en hoe klein is het getal dat er naar hoort! Daarom zullen de mannen van Ninevé opstaan in den dag des oordeels ook tegen de kinderen van dit geslacht en zullen ze veroordeelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona en ziet, het woord van Een meer dan Jona, is hier!

Ter beschaming, ja, zijn die mannen van Ninevé. Zij beschamen deze eeuw en alle eeuwen, en ze beschamen Jona, Jehova's profet! Koning en onderdaan is met elkaar begaan. Jona alleen is niet met hen begaan. Koning en onderdanen roepen tot God om genade. Jona bidt niet, Jona begeert geen genade voor hen!

Jona predikt, de Koning roept een vasten uit! Van dat oogenblik af kan Jona zijn werk staken. De Koning vervangt hem, en waarlijk met niet minder ijver, dan door hem was betoond!
HET OORDEEL BLIJFT UIT.

Met angstige spanning hebben zeker de burgers van Ninevé de voltrekking van het aangekondigd oordeel zien naderen. Met bange beklemdheid hebben zij, na Jona’s optreden, den eenen dag na den anderen zien voorbijgaan.

Straks is er eene week in dien toestand doorleefd, nog eene, nog eene... Eindelijk zijn er vijf weken voorbij! Met klimmende ontroering breken de laatste dagen aan. Nog een paar, en de noodlottige veertigste is daar!

Hebben zij niet naar den hemel gezien, of er niet misschien reeds dreigende teekenen zich
vertoonden? Dringender, vuriger zeker hebben zij gebeden. Luider is hun geroep om genade, om verschooning tot den hemel opgeklommen!

Eindelijk, daar is de aangekondigde dag. Nog is de morgen kalm, maar met een benauwd hart wordt zijn avond verbeid. Of is wellicht reeds eene zekere, hun onverklaarbare ontspanning des harten ingetreden? Hebben die vurige bidders reeds een voorloopig antwoord inwendig ontvangen?

Nietwaar, dat wil de Heere soms onder het worstelend gebed geven, dat eer er nog iets van verhooring te zien is, in het gebed zelve reeds iets als eene verhooring ons toekomt! Wellicht dus, dat met zekere kalmte het lang gevreesde uiterste uur werd afgewacht, in stille hope, dat God, aan Wien zij geloofd hebben, voor Wien zij zich in het stof hebben vernederd, hen niet verstooten zal!

En ziet, daar is de zon achter de westerkim verdwenen. Kalm en vredig welft de onuitsprekelijk schoone blauwe hemel zich over de
vlassen van den Tigris. Het is of de sterren uit den hoogen vrede toewuiven. Zoo gaat de nacht der verschrikking als een nacht van zoete ruste voorbij. En als den volgenden morgen de zon den hemel opnieuw beklimt, beschijnt zij geene rookende puinen, maar het vredig tooneel van eene rustige stad, ontwakend uit hare morgen-sluimering. De eene dag na den anderen gaat vervolgens voorbij en het oordeel blijft uit. En de straten en pleinen der stad, die zoo vele dagen en weken tooneel van angst en benauwd- heid, van rouwe en droefheid geweest waren, ze zijn de getuigen van den dankbaren jubel der honderdduizenden!

Eene heerlijke uitkomst niet waar, na een zoo bang vooruitzicht! In het boek van Jona zelf wordt ons de verklaring van deze onverwachte wending des oordeels gegeven (cap. 3 : 10) God zag hunne werken, zoo lezen wij!

God zag hunne werken! Dat is zeker, dat is waar, ook al wordt er zelden aan gedacht, en al staat de mensch er zelden bij stil. De oogen
des Heeren doorlopen de gansche aarde!

Dat God alle werken, alles ziet is eenerzijds eene ontzaglijke waarheid. Duizelingwekkend, als wij ze indenken. Van zijnen hoogen hemel, van uit de gewesten der eeuwigheid aanschouwt de Heilige Israëls aller menschen wegen. Of neen; niet uit de verte. Die in de eeuwigheid woont, vervult Hij niet op ondoorgrondelijke wijze den hemel en de aarde met zijne tegenwoordigheid? Is er een schepsel onzichtbaar voor Hem? Zijn niet alle dingen naakt en geopend voor zijn aangezicht!

Eene ontzaglijke waarheid voor den dienaar der zonde! Dief, moordenaar, echtpoeter, onkuische, God ziet uwe werken! Lasteraar, leugenganger, God ziet uw weg. Gij kunt geene hand verroeren, geen voet verzetten, of Hij ziet het! En God ziet ook den wortel uwer werken, de onzichtbare gedachten ziet Hij, wat gij in de schuilhoeken van uw hart gevoelt en bedoelt!

Eene ontzaglijke waarheid, doch anderzijds ook eene troostrijke. „Ga ik voorwaarts, ik zie
HET OORDEEL BLIJFT UIT.

Hem niet, ga ik achterwaarts, ik merk Hem niet!" Maar daarom is Hij er wel. „Mijn weg is van den Heere verborgen en mijn recht gaat van mijnen God voorbij!" Nietwaar, dat meent ge in moedeloze oogenblikken soms, zoo schijnt het bij wijlen, maar het is zoo niet! God ziet uwe werken, zwakke en kleine! Hij ziet uwe worstelingen en gebeden, arme strijder, uwe zorgen, uw kommer, uwe vreeze, uw nood! Alles, alles ziet Hij. Alles heeft nauwkeurig zijne opmerkzaamheid. Als gij meent van allen vergeten te zijn, dan zijt gij van Hem niet vergeten! En dat is een groote troost en een groote zegen.

Dat was het in bizonderen zin ook voor de Ninevieten, een groot voorrecht, dat God hunne werken zag! Hij had eerst gezien, hoe zij het hellend vlak der zonde afgedragen, hoe zij doorbraken in ongerechtigheid, en nu zag Hij, hoe zij zich veroortmoedigden en bekeerden.

Ja, de Heere zag het wel, hoe de Koning van zijn troon steeg om op de aarde neder te
zitten, hoe hij zijn koninklijk kleed voor een zak verwisselde, zijn sieraad voor asch. Zijn oog volgde die herauten des Konings door Ninevë's straten. „Laat mensch noch beest, rund noch schaap, iets smaken, laat ze niet weiden noch water drinken. Maar mensch en beest zullen met zakken bedekt zijn en zullen sterk tot God roepen; en zij zullen zich bekeeren een iegelijk van zijnen bozen weg en van het geweld, dat in hunne handen is. Wie weet, God mocht zich wenden en berouw hebben: en Hij mocht zich wenden van de hittigheid zijns toorns, dat wij niet vergingen!" En God zag hunne werken! Hij zag de verslagenheid in de harten dier mannen en vrouwen. Voor zijn aangezicht lag uitgespreid Ninevë in diepen rouw, treurend om hare zonden, gelijk een man treurt om een eeniggeboren zoon.

Zijn oor hoorde de jammerkretsen en het angstgeschrei van mensch en beest, en — het kwam Hem aan zijn harte!
De Heere zag hunne werken der veroortmoediging, en het berouwde Hem over het kwaad, dat Hij gesproken had hun te zullen doen, en Hij deed het niet!


Het is noodig, dat wij dergelijke uitdrukkingen niet misverstaan, niet ongodewaardig opvatten. Reeds in een vorig hoofdstuk maakten wij er op opmerkzaam. Wij komen er hier nog
even op terug. Berouwen gelijk het in menschen gevonden wordt, onderstelt altijd zwakheid, onkunde, vergissing, omstandigheden, die men niet had voorzien of waarop men niet had gerekend. Dat berouw in dien zin in God niet kan vallen, is duidelijk. Dat zegt uwe consciëntie zelf luide: ze zou u beschuldigen, indien gij het in God, den Eeuwige, den Onveranderlijke, den Volheilige ondersteldet. God, die zich ver- giste, of verkeerd had gedaan en daarover berouw had, zou geen God zijn! Als er dus gezegd wordt: het berouwde God, dan is dit eene menschelijke, naar onze bevatting zich voegende uitdrukking, en dan geeft ze hier te kennen, eene wending in Gods weg en werk, in zijne behandeling van de menschen, overeenkomende met de wending in het werk, het gedrag der menschen, nadat zij berouw hebben gekregen. Als iemand berouw heeft, dan wijzigt hij zich, dan komt hij in eene andere verhouding te staan, dan doet hij niet, wat hij eerst zeide of scheen te zullen doen. Wanneer nu de Heere
dienovereenkomstig, om voor Hem heilige redenen, niet doet, of op dat moment niet doet, wat scheen dat Hij doen zou, of wat op grond van zekere dreigingen, gesteld de mensch ware doorgegaan in zijn bozen weg, verwacht mocht worden, dan wordt dat „berouw” in God genoemd. Niet alsof de Heere vooruit niet wist, dat het zoo gaan zou, alsof niet heel de loop van zaken door Hem geweten, ja bepaald ware, en Hij bij het begin niet reeds het einde Zich had voorgenomen! Maar omdat het zoo zich aan het oog van den kortzichtigen mensch voor-doet, die het geheel niet overzien kan, maar voor wien bij stukken en deelen het geheel zich onthult!

En zoo treden er van die onverwachte uitkomsten, die goddelijke verrassingen in. Zulk eene verrassing toch was deze sparing voor de Ninevieten. Er op rekenen konden zij niet. Zij mochten hopen, maar verwachten, hoe zouden zij het durven? Recht toch hadden zij er in het minste niet op. Hunne ongerechtigheden
maakten hen den ondergang waard, en berouw maakt schuld niet ongedaan! Dat gevoelden zij zelf dan ook. Het leven hadden zij verbeurd, maar, zeiden zij, wie weet, de Heere mocht zich wenden en berouw hebben, en Hij mocht zich wenden van de hittigheid zijns toorns, dat wij niet vergingen!

Er op staat maken deden zij niet en konden zij niet. Dat kan een zondaar, in zichzelven aangemerkt, nooit. Van zijne zijde gezien is er geen reden om behoud te verwachten, maar is er alle reden om het ergste te vreezen. Daarom is de openbaring der genade Gods altijd een verrassend iets. Geen begenadigde, of hij verwondert zich. O, roept hij uit, dat de Heere naar mij heeft omgezien! Eeuwig wonder, dat Hij mij wou kennen! En zoo zal het wegblijven van het oordeel ook dien Ninevieten wel met verwondering vervuld hebben.

Het berouwde den Heere, en Hij deed het niet! 't Is God, die de uitkomsten zendt! Gods hand komt evenzeer uit in het inhouden als in
het zenden van zijne oordeelen. Wij denken er te weinig aan, maar het is waar: wij staan in onze levenservaringen rechtstreeks voor het aangezicht des Heeren. Als de roede ons treft, slaat zijne hand ons, en als de roede voorbij gaat, dan is het diezelfde hand, die ze boven ons verheft. De Heere doet alle dingen. Is er een kwaad, eene plagé in de stad, dat de Heere het niet doet?

Ninevé werd gespaard, althans voorloopig, en dat was van den Heere. Van Gods zijde gezien was het naar zijn alomvattend voornemen; van des menschen zij gezien dan was het op de veroortmoediging en bekeering der Ninevieten.

Zoo ergens dan wordt in deze geschiedenis ons duidelijk, de groote beteekenis der bekeering.

Wat hing er voor de Ninevieten niet aan! Zou zonder die bekeering het oordeel Gods zijn uitgebleven? Gewis niet! Dan ware de groote stad met haar 120.000 kleine kinderen en al dat vee reeds toen omgekomen! Dood en leven
hingen voor Ninevé aan de bekeering harer burgers!


Ninevé bekeerde zich en bleef gespaard,
althans voorloopig; n.l. zoolang de bekeering, de natrilling harer verootmoediging niet geheel was uitgesleten. Een bekeerd Ninevé wilde God niet omkeeren! Maar dat zegt niet, dat Ninevé ten eeuwigen dage blijven zou! Dat zou, indien hare bekeering en boetvaardigheid dieper gegaan, en blijvend geweest ware. Doch dat was niet het geval. En waar de kracht der bekeering allengs uitsleet, ja de laatste, schier onzichtbare sporen allengs verdwenen, het volk opnieuw in goddeloosheden zich dompelde in klimmende mate, daar ontwaakte het oordeel des Heeren weer.

De historie spreekt. Anderhalve eeuw na Jona trad de profeet Nahum op. Uit het derde hoofdstuk zijner profetieën kunnen wij zien tot welke goddeloosheid Ninevé opnieuw verviel. „Wee der bloedstad,” zegt hij, „die gansch vol leugen en verscheuring is. De roof houdt niet op.” Hij noemt ze: eene zeer bevallige hoer, eene meesteres der tooverijen, die met hare hoererijen volken verkocht heeft, en geslachten met hare tooverijen.
Maar tevens vernemen wij, hoe het eens opgeschorte oordeel nu verschijnt: „Wee der bloedstad! Er is een geklap der zweep en het geluid van het bulderen der raderen, en de paarden stampen en de wagens springen op.

„De ruiter steekt omhoog zoo het vlammende zwaard als de blinkende spies. Er zal veelheid der verslagenen zijn en eene zware menigte der doode lichamen; men zal over hunne lichamen struikelen. Ik zal verfoeilijke dingen op u werpen en u te schande maken. En het zal geschieden, dat allen, die u zien van u vlieden zullen, en zeggen: Ninevé is verstoord; wie zal medelijden met haar hebben?“

En ziet, dat oordeel is eindelijk gekomen. Nadat de Scyten, woeste horden krijgshaftige nomaden, uit de streek noordoostelijk van de Zwarte Zee, door een jarenlangen inval het rijk geteisterd hadden, zoodat het als een bouvwallige colossus in zijne fundamenten en in al zijne voegen schudde, besteg de laatste koning, die Assyrië regeeren zou, den troon. Bij de Grieken
wordt hij Sarakos geheeten. Zijn opperveldheer Nabopolassar, door hem ten stadhouder van Babylon aangesteld, werd hem ontrouw, en spande met Cyaxares den Meder samen en trok met een machtig heer tegen de hoofdstad des rijks op. Na eene jarenlange verdediging moest de vorst het eindelijk opgeven. Eene buitengewone overstrooming van den Tygris sloeg den muur der stad ter lengte van twintig stadiën, d. i. veertig minuten gaans, weg; en zoo stroomden met de wateren de vijanden hare poorten binnen, en „de veelheid harer verslagenen werd eene zware menigte, zoodat men struikelde over hare doode lichamen.” Sarakos, teneinde niet in de handen zijner overweldigers te vallen, schijnt zich met zijne vrouwen en eunuchen in den tuin van zijn paleis verbrand te hebben, waarop de vijanden de stad zoo ten grond toe verwoestten (606 v. C.), dat 200 jaar later, toen Xenophon zijne 10.000 terugvoerde, en langs de overblijfselen van de trotsche muren voorbij trok, men hem reeds
niets meer van de woestliggende stad wist mede
te deelen. Doodsch en eenzaam strekte ze zich
met hare verlaten paleizen en ledige straten
uit. Het zand der woestijn is in vervolg van
tijd eroever heen gestoven en eeuwen bij eeuwen
zijn voorbijgegaan, dat ze als begraven lag en
men zelfs niet juist wist, waar hare ruïnen
sluimerden, tot in het begin der vorige eeuw de
opgravingen begonnen, en de groote museum's
van Europa zich met de resten harer voor-
malige grootheid gingen versieren!

En zoo is het woord der dreiging in Jona's
predikking, schoon door de bekeering tijdelijk
uitgesteld, na nieuwen afval en verzinken in de
zonden, eindelijk vervuld. God verandert nooit.
Ninevé zou vergaan en Ninevé is vergaan! En
over hare blootgelegde puinen hooren wij het
machtig lied van den ouden psalmist weerklanken:

Als een kleed zal 't al verouden,
Niets kan hier zijn stand behouden!
Wat uit stof is neemt een end
Door den tijd, die alles schendt!
Maar Gij hebt, o eeuwig Wezen,
Nooit verandering te vreezen;
Gij, die de eeuwen acht als uren,
Zult al de eeuwigheid verduren!

Ninevé is eindelijk als een groot graf geworden. Doch daartoe kwam het in Jona's dagen nog niet. Toen was er nog veroorlooving en bekeering, en, als vrucht daarvan, sparing; toen gold nog het woord: „De Heere zag hunne werken, dat zij zich bekeerden van hunnen boozen weg, en het berouwde God over het kwaad, dat Hij gesproken had hun te zullen doen, en Hij deed het niet.”

Wij wenden thans ons van de Ninevieten af, om nog eenige oogenblikken bij Jona stil te staan.

Gelijk de Ninevieten heeft ook Jona den vastgestelden tijd, het einde der veertig dagen in spanning afgewacht, doch met welk een onderscheid! En welk een onderscheid daarna, toen het oordeel uitbleef! Het verdroot Jona
met groot verdriet en zijn toorn ontstak!
Niet, dat Jona een wreed man was, dat hij bloeddorstig behagen had in het ellendig om-
komen dier honderdduizenden. O neen, maar het fanatisme is zulk eene macht, en dit speelde hem parten!

Naarmate de tijd opschoot, geloofde Jona zelf minder aan de vervulling van zijne dreigende prediking. Hij zag het wel, en niet met wel-

Verschillende oorzaken werkten tot deze stem-
ing mede. In de eerste plaats heeft men ge-
dacht aan persoonlijk eergevoel en valsche schaamte. Jona had zoo stout gepredikt: nog veertig dagen en dan zal Ninevé vergaan! En nu waren de veertig dagen voorbij, en Ninevé stond er nog, en, als in nieuwen glans! Nu is
Jona, zei men, bang geweest, dat de menschen zouden zeggen: waar is nu die ongeluksprofeet? dat men hem zou uitlachen en bespotten, en hij zijn aangezicht niet meer zou kunnen opheffen.

Doch dit is toch niet waarschijnlijk. Dat was van de Ninevieten in hunne stemming niet te verwachten. Dat ook behoefde Jona niet af te wachten, want niets verplichtte hem in Ninevé te blijven. Ook had hij zich daar niets van hoeven aan te trekken: hij had Gods last volbracht, en kon de uitkomst voorts aan den Heere overlaten.

Iets anders zeker wekte Jona's stemming, en wel zijn ijver voor Israël en zijn afkeer van de heidenen. In dat sparen van Ninevé zag hij een genadeblijk, dat hij den heidenen niet gunde! Hij was jaloersch voor Israël, als een jaloersch kind! Hij wilde God alleen voor zijn volk hebben en houden, en kon de gedachte niet zetten, dat men ook buiten Israël in zijne gunsten zoude deelen. En wat hem vooral verbitterde was: de gedachte, dat niet alleen de heidenen
met Israël Gods genade zouden ervaren, maar in plaats van Israël, waar dit zich niet bekeerde. Dat sparen van Ninevé zou de eerste stap zijn tot den ondergang van Samaria!


Aan deze stemming geeft Jona uiting, en wel in het gebed.

Bidden en bidden is tweec. Dat Jona in de gelukkigste stemming tot het gebed zich afzonderde, zal men moeilijk kunnen zeggen. Jona doet als het ware de deur van zijn hart open, en zoo leeren wij den diepsten grond van heel dit zijn gedrag kennen: och
Heere, was dit niet mijn woord, als ik nog in mijn land was? Daarom kwam ik het voor, en vluchtte naar Tarsis, want ik wist, dat Gij een barmhartig God zijt, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en berouw hebbende over het kwaad.

Hij had van het begin aan gevreesd, dat het zoo loopen zou, en hij wilde het zoo niet, en vandaar zijne vlucht en heel zijn gedrag.

Heerlijke waarheden aangaande God spreekt Jona uit, maar ze dragen zijne instemming niet weg!

hij heeft het wel opgegeven. Opnieuw een wedloop met den Heere aangaan, zal hij niet. Maar eens zijn met den Heere, er is nog geen spreke van!

Nu dan, Heere, neem toch mijne ziel van mij, want het is mij beter te sterven dan te leven!

Jona wenscht te sterven.

Er is eene zalige levenszatheid. Wij ontmoeten ze bij de patriarchen. Oud en wel bedaard en des levens zat, werden zij verzameld tot hunne volken. Verzadigd van dit leven, begeerden zij er niet meer van, en verlangden naar Gods ruste. Van die zalige levenszatheid getuigt het woord van vader Jacob: Op Uwe zaligheid wacht ik, o Heere! Van haar Simeons betuiging: Nu laat Gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, want mijne oogen hebben uwe zaligheid gezien; en Paulus’ woord: Ik heb begeerte om onttbonden te wezen en met Christus te zijn, want dat is zeer verre het beste.
Doch er is ook eene jammerlijke levenszatheid, uit gebrek aan levenskracht en levensmoed geboren. In onze dagen — getuige de zelfmoorden tot onder die bijna nog kinderen zijn toe, — komt ze maar al te veel voor. „Was ik maar dood!” zoo hoort men niet zelden. Bij den een, een gevolg van wat men verzachtend uitdrukt „een te sterk leven”, beter gezegd „een verslingerd leven”; bij den ander een gevolg van wrevel over tegenloop in zaken en eerzuchtige plannen; bij sommigen uit overstelpende droefheid om smartelijke verliezen geboren; en bij allen uit ongeloof aan een alvoorzienig God en Vader.

Ook Jona's levenszatheid was niet uit het rechte beginsel. Ze was zonder eenswillendheid met den Heere. Ja, omdat hij zag een pad op te moeten, dat hij niet op wilde, wilde hij maar sterven, en dan staat het altijd verkeerd. Zooals Jona wilde sterven, kan een kind Gods niet sterven! Zulke gebeden verhoort de Heere dan ook niet, en dat is ook maar
gelukkig! Schoon de historie zwijgt, wij mogen gelooven, dat Jona ze later zelf zal veroordeeld hebben.

Jona's zucht om te sterven was dus niet uit het rechte beginsel. De Heere antwoordt Jona daar dan ook niet op. Wel antwoordt Hij hem, maar hoe? Met een vraag. Deze: is uw toorn billijk ontstoken?


En daarop is dan ook deze vraag van den Heere aangelegd. Jona wordt erdoor naar binnen gezonden om zich zelf te onderzoeken! Als hij het goed doet, krijgt hij vrij wat te doen. Dan zal hij schrikken van zichzelf. Dan zal het hem gaan als Asaf, die van zichzelf betuigt:
HET OORDEEL BLIJFT UIT.

„Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets: ik was een groot beest bij U.”

Dan zal hij zijn eigen toorn verfoeien.


Jona werd met een vraag naar binnen gezonden. Op zijn tijd komt dit ons allen over. Wel niet vormelijk, zooals Jona, maar toch werkelijk, en velerlei zijn de vragen, die ons gesteld worden; vragen als daar zijn: „Vriend, waartoe zijt gij hier?” „Saul, Saul, wat vervolgt gij mij!” „Simon Jona’s zoon, hebt gij mij lief?”

Gelukkig, zoo wij met die vragen werkelijk tot ons zelven inkeeren!

Zalig zoo, onder alle vragen, waarmede wij soms bestormd worden, deze vraag niet ontbreekt: „welke is uw eenige troost, beide in leven
en in sterven?" Zalig zoo wij dan het antwoord niet schuldig blijven, maar met den belijder mogen betuigen: "Dit is mijn eenige troost, dat ik met lijf en ziel, beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen Zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben".
GODDELIJK ONDERWIJS.

In welke stemming verkeert de profeet als de Heere met zijn beschamend onderwijs zich verder tot hem wendt? Uit zijn gedrag valt reeds dadelijk eenigermate die stemming op te maken. Wat doet hij, nadat de Heere hem gevraagd, en Jona niets te antwoorden gevonden heeft? Hij staat op en verlaat de stad. Het is hem daar te eng tusschen al die blijde menschen. Hij heeft niet met hen gebeden, en danken met hen kan hij ook niet.

Jona en Ninevé blijven elkander vreemd. Hij past niet in het midden van een boetvaardig,
zich bekeerend heidendom. Hij is een wanklank tusschen al die juichende harten!


Jona verlaat Ninevé en zet zich buiten de stad, en wel aan den oostkant neder. Zoo ziet

Wat beweegt hem hiertoe? Waarom keert hij na het volvoeren van zijn last niet naar zijn land terug? Hij kan van Ninevé nog niet scheiden. Zijn hart is te nauw met het lot van Ninevé verbonden, omdat hij het lot van zijn vaderland zoo nauw aan Ninevé's lot verbonden acht. Israëls en Ninevé's toekomst rekent hij in omgekeerde verhouding tot elkander te staan. Ninevé's behoud voorspelt hem Israëls ondergang, en omgekeerd Ninevé's val de verlenging van Israëls dagen.

Daarom kon hij zich niet in de bekeering van Ninevé verblijden. Het zou hem als verraad
aanzijn eigen land en volk geweest zijn. En daarom, nog eens, geen lage wreedheid of persoonlijke eerzucht, maar dwaze, zondige nationalistische ijver voor Israël deed Jona hier in een zoo ongunstig licht treden.

Wellicht is hij van achteren wel wrevelig geweest op zichzelven. Hoe kon hij ook zoo dwaas zijn om voor Jehova's aangezicht te vluchten! Had hij het niet gedaan, dan had hij niet zijn tocht door de diepte behoeven te maken, dan was hij niet door den visch op het droge geworpen, dan was hij niet als een wondersteeken voor de Nineviets opgetreden (Luc. 11: 30), dan was allicht de indruk zijner pre-diking minder geweest! Zoo heeft hij in zijne dwaasheid zelf in de hand gewerkt, wat hij juist had willen voorkomen, en hij is niet de laatste geweest die dat deed!

Maar nu, het is geschied, en hij wil het einde der zaak zien! Daarom zet hij zich neder in zijne tent, in de nabijheid van Ninevé.

Bovendien, hoe zwak, leeft er toch nog eene
hope in zijn Jodenhart. De weelderige stad heeft zich wel plotseling bekeerd, maar zij zal het niet lang kunnen volhouden! Als het gevaar geweken is, zal ze weder zorgeloos worden en tot haren vorigen zondigen wandel terugkeeren, en dan kan de Heere er niet van tusschen, om het gedreigde oordeel te zenden. Daarop hoogstwaarschijnlijk wacht Jona!


En God beschikte een wonderboom — zoo lezen wij — en deed hem opschieten boven Jona, opdat er eene schaduw mocht zijn over
zijn hoofd en om hem te redden van zijn verdriet. En Jona verblijdde zich over den wonderboom met groote blijdschap.

Welke soort boom deze wonderboom geweest zij? In de grondtaal heet hij Kikajon en hij wordt beschreven als een tweejarig gewas, minder een houtsoort dan eene plant, die tot de hoogte van een kleinen boom opschiet. Zij heeft een sappigen stengel, die bij geringe kwetsing licht verdort. Volgens Hiëronymus, den Kerkvader, die veel in het Oosten vertoefde, is de wonderboom eene struik, die in 't Syrisch Elkorea heet, die in Palestina ook veel voorkomt, althans destijds, en op zandige plaatsen groeit en breed aangenaam schaduwgevende bladen bezit, terwijl hij in Weinige dagen tot aanzienlijke hoogte opschiet. Anderen noemen hem Ricinus of Christuspalm, van welks snelle wasdom ook de heiden Plinius gewag maakt.

Ten slotte doet het er weinig toe, welk soort boom of struik het geweest zij; een wonderboom blijft het altijd. Het opschieten van een plant
in één nacht, tot zulk eene hoogte en omvang,
heeft niet zonder een wonder plaats. Welk gewas
het geweest zij, God heeft er een wonder aan
gedaan. Daarom lezen wij zoo opzettelijk: God
beschikte een wonderboom. Wel is het God, die
alle boomen doet groeien, door wiens beschikking
zij zijn wat zij worden, maar hier was het in
een bizonder geval.

Opdat er schaduw mocht zijn! Zijn eigen
gemaakt verdek gaf ook wel schaduw, maar
geene koelheid. Als God ons eene tent spant,
dan eerst krijgen wij het goed!

De Heere bereidt Jona daarin eene verkwikking.
Jona had het er wel niet naar gemaakt, doch
de Heere is oneindig in goedertierenheid, en wie
onzer maakt het er naar? En toch, ook over
ons, zijn zijne weldadigheden niet alle dagen
nieuw? is zijne trouw niet groot?

En de Heere had hiermede eene bizondere
bedoeling. Jona moest zich over dit betrekkelijk
geringe verblijden, opdat hij het, bij verlies,
straks te dieper zou gevoelen, om alzoo de ge-
dachten zijns harten tot openbaring te brengen, opdat er uit komen zou wat er in omging, en hij alzoo aan zichzelf ontdekt mocht worden! De Heere verblijdde hem om hem daarna te bedroeven, teneinde uit die blijdschap en droefheid beide eene rijke levensles hem te bereiden.

En gelijk de Heere het bedoelde gebeurde het. Jona verblijdde zich. De wolken van somberheid dreven van zijn voorhoofd weg!

Wat is de mensch toch een wonder wezen! Wat kan hij over een klein ding zich druk maken, en wat kunnen groote dingen hem soms koud laten!

Wellicht dat er bij Jona eene bizondere reden voor zijne blijdschap bestond, dat hij het opschieten van dien wonderboom in verband bracht met zijn plan en verwachting. Wat bedoelde Jona toch met zijn daar blijven? Wat heimelijke hope toch vervulde zijn hart? Was het niet opmerkelijk, dat nu juist, daar juist, door een wonder die boom zich verhief? Was dat niet een gunstig voorteeken? Zou Ninevé werkelijk
zoo meteen weer zich rijp maken voor het oordeel?
En zou de Heere plan hebben om binnen niet langen tijd de aangekondigde verwoesting toch te doen intreden? En om het zijn profeet nu in dien wachtenstijd dragelijk te maken, had Hij daarom den wonderboom doen opschieter?
Was het alzoo niet eene bizondere gunste Gods, een blijk, dat de Heere eigenlijk meer op de lijn van Jona's gedachten kwam? Het arglistig hart wil altijd gelijk hebben, en duidt gaarne elk verschijnsel in dien geest!

Zoo ja, dan heeft Jona zich deerlijk vergist, en mag hij ons ook hierin wel ter waarschuwing zijn! Wij zijn zoo geneigd te gelooven, wat wij gaarne willen, wat met onze ideën overeenkomt, om dan allerlei teekens ten gunste daarvan te verklaren, wat echter op niets dan bittere telurstelling moet uitlopen.

Alleen wanneer wij in Gods weg en eenwillens met den Heere zijn, dan mogen wij uit gunstige teekens onderwijzingen en vertroostingen putten! Zijn wij dat niet, dan zijn vermeende gunstige
teekens menigmaal om ons te beproeven, om door teleurstelling juist ons te ontdekken en te heiligen.

Dat was hier het geval. Maar God, zoo lezen wij, beschikte een worm des anderen daags in het opgaan van den dageraad, die stak den wonderboom, dat hij verdorde.

Ook dat was van den Heere. Gods voorzienigheid gaat over alle dingen, ook over de schijnbaar kleinste, nietigste en meest alle daagsche, over een nietig klein insect in de donkere aarde verborgen, evengoed als over de serafynen voor zijn troon. Vele menschen kunnen dat niet gelooven. Dat God zich met de groote dingen bemoeit, met de gewichtige en invloedrijke zaken, nu ja, dat wil men niet ontkennen. Maar met die nietige kleinigheden, met onze beuzelingen, met onze onderlinge geschillen soms, en of er dan wel eens een woord valt, dat beter ware teruggehouden, daar kan
de Heere zich niet mede inlaten, daar is Hij veel te groot voor!


Jona had zich te ras verblijd. Zijne blijdschap was niet uit het rechte beginsel. Die wonderboom had Jona wat te zeggen, maar Jona had zijne sprake niet verstaan. Daarom komt de Heere hem bij, en dringt nader op hem aan. Jona mag zich niet zelfzuchtig en liefdeloos in
een wonderboom verblijden. Daar is het leven, daar is het huidig oogenblik veel te ernstig voor, en daarom ontneemt de Heere hem den wonderboom meteen weder.

Zoo doet de Heere wel vaker. Wanneer wij ons aan iets hechten, dat ons in den weg staat om Gods onderwijs te verstaan, neemt God het weg. Dat is dan wel smartelijk, maar vooral ook heilzaam. Zoo ontneemt de Heere ons soms dierbare panden, niet om ons leed te doen, maar omdat ze ons in den weg staan bij het bedenken en zoeken van de dingen die boven zijn; teneinde ons hart meer naar Hem en de geestelijke dingen te trekken!

De Heere was bezig Jona af te breken, hem te ontnemen waar hij zijn hart te zeer, te verkeerdelijk aan gehecht had. Daartoe liet Hij den wonderboom verdorren. Doch dit was nog niet genoeg. Nog meer moest de Heere hem tegenkomen, om hem in de diepte te brengen. En de Heere beschikte een stillen Oostenwind en de zon stak op het hoofd van Jona, dat hij amechtig werd.
Die Oostenwind in het Oosten is zoo dor en heet. Bedwelmend is hij. Machteloos, uitgeput vast, is Jona neergezonken naast den verdorren stam van zijn wonderboom, zijn afgod straks! En zoo is de profet, die zijn wil en gedachte maar niet onder Gods wil en gedachte wilde schikken, die, zelfs aan Gods hand, nog altijd zijn eigen pad tegen Gods weg in wilde volgen, zoo is hij dan van alles af, ook van wat hij nog zoo kort bezat. Daar ligt hij uitgeschud en voor den grond geslagen! Terug Jona, zoek nu eindelijk uw heil in uw God! Gij hebt niets overgehouden, maar Hij is er nog! Al uw valsche wenschen en verwachtingen zijn beschaamd. Bij de handen is u alles afgebroken. Ninevë staat en gij ligt terneer! Ninevë, welks ondergang gij met ongeduld verbeidet, heeft hare muren en torens en de daken harer paleizen blinkend in het licht der zon, ongekrenkt naar het rein azuur, en gij, weerspannig man, gij ligt machteloos ter aarde! Ninevë boog en God beurt haar op, gij wildet niet buigen, en God
slaat u neer. Geef het nu op, versta het goddelijk onderricht, in teekenen tot u gekomen, en val Jehova te voet!

Geef het op! Doch daar is Jona nog niet aan toe. Gebroken is hij opnieuw, maar gebogen — neen! Opnieuw rijst de oude begeerte in hem op, om te mogen heengaan. En hij wenschte zijner ziele te mogen sterven, en zeide: het is mij beter te sterven dan te leven.

Wat heeft God met zijn knecht wat te doen! Evenals een kind, wien de vader nu aan den eenen, dan aan den anderen arm schudt, dan in eene donkere kamer brengt, straks weer tot zich roept, en dat, na zijne pogingen eerst om te ontvluchten, het vruchtelooze daarvan inziende, zich onderwerpt, doch mat en koud, een enkele keer beterschap belooft, doch niet werkelijk goed worden wil, niet weer met opgewekten glimlach in het vaderoog wil staren, omdat het nog inwendig boos is, zóó gaat het

Maar zoo kan en mag een kind Gods niet sterven! Geef het op Jona, want God geeft het niet op!


Toen zeide God tot Jona: „Is uw toorn billijk ontstoken over den wonderboom?” Straks was Jona's toorn ontstoken over het sparen van Ninevë. Toen heeft hij op 's Heeren vraag, of dat billijk was, geen ja durven zeggen. Toen
heeft Jona wel Gods weg misbillijkt, maar durfde hij het toch niet overluid uitspreken. Nu is er een nieuw conflict ontstaan. Gods weg is alweder anders dan Jona meent, dat hij wezen moet, en wat hij toen niet durfde, dat durft hij nu; op de vraag: is uw toorn billijk ontstoken? antwoordt hij: Ja Heere, billijk!

Ach, hoe verblind is Jona. Hij is blijkbaar weinig in het bezef, dat hij in het gemeen alles verbeurd heeft, en op de minste van Gods zegeningen geene aanspraak kan doen gelden, en dat hij het bovendien in bijzonderen zin verzondigd heeft. Als hij toch eens een oogenblik stilstond en zijn weg overdacht van de stonde aan, dat de Heere hem riep om naar Ninevé te gaan, zijn tocht naar het Westen, waar de Heere naar het Oosten hem zond, en alles wat daarop gevolgd is, hoe moest niet schaamte zijn aangezicht bedekken, en dat „ja Heere, billijk” op zijne lippen besterven! Als wij onzen weg overdenken, ach, wie zijn wij en hoe brengen wij het eraf voor den Heere, dat wij
onzen mond tegen Hem open zouden doen!

Wat is de Heere lankmoedig, dat Hij zulke murmurereerders niet loslaat, dat Hij Jona niet reeds lang van zijn aangezicht had verstooten, en dat wij nog zijn, die wij zijn!

Maar zie dat is het onfeilbare van zijne barmhartigheid en genade, lankmoedigheid en grootheid in het goedertieren. De Heere laat zijn volk niet los. Hij brengt de zijnen, waar zij komen moeten. Dien het niet te veel is geweest voor hun behoud zijn lieven Zoon te geven, die wordt als goddelijk Opvoeder niet moede telkens weer de hand aan hen te leggen.

Geen vader sloeg, met grooter mededoogen,
Op teeder kroost ooit zijn ontfermende oogen,
Dan Isrels Heer op ieder die Hem vreest.
Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten,
Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
En dat wij stof van jongs af zijn geweest.

Gelijk een vader zich ontfermt over de kinderen, alzoo ontfermt zich de Heere over degenen
die Hem vreezen. Dat mocht Jona ontwaren, waar de Heere, na zijne terechtwijzende vraag, zijne les van den wonderboom opzettelijk ging verklaren, en daarin voor ons en voor alle eeuwen een heerlijken blik liet slaan in zijn ontfermend Vaderhart! „En de Heere zeide: Gij verschoont den wonderboom aan welken gij niet hebt gearbeid, noch dien groot gemaakt, die een zoon van één nacht was, en in één nacht verging; en ik zou die groote stad Ninevé niet verschoonen? waarin veel meer dan 120.000 menschen zijn, die geen onderscheid weten tusschen hunne rechter- en hunne linkerhand, en daartoe veel veel!"

Overstelpend is dit woord van den Heere.

Het doet in eens in zijne scherpe tegenstelling de goddeloosheid van Jona's ontevredenheid gevoelen. Elk woord is als een zwaard, dat hem door de ziel moet gaan! Hoe ontdekt het de afschuwelijkheid van het fanatisme, dat meedoegenloos wreed honderdduizenden onnoozelen en berouwhebbenden zou opofferen en een talloos
tal van het redeloos vee! En hoe blinken Gods
deugden, zijne verdraagzaamheid, goedertieren-
heid en mededoogen daartegenover uit!

„Gij verschoont den wonderboom, aan wel-
ken gij niet gearbeid hebt.” Waar we aan
gearbeid hebben, dat is ons dierbaar. Het is
eigenaardig ja, maar naarmate iets ons inspanning,
zweet en hoofdbreken gekost heeft, als het
klaar is, hebben wij er mede op. Een zelfde
voorwerp is ons dubbel dierbaar als wij het
zelf gemaakt hebben. Dat is het kunstenaars
geluk, dat met fonkelend oog en stralend voor-
hoofd zijn kunstproduct beschouwt. Dat is de
formeerders blijdschap, in God op het hoogste,
waarvan een afglans ook in zijn beelddrager
wordt gevonden. De Heere verblijd de zich in
zijne werken en ook de mensch als hij iets zelf
maakt, verblijdt zich.

Naar deze maatstaf had de wonderboom
voor Jona geene beteekenis. Hij had hem niet
geplant noch begoten. Er kleefden geene zweet-
druppels van hem aan zijne bladen! Bovendien
was de boom een zeer vluchtig verschijnsel geweest: in één nacht gekomen, en in één nacht vergaan! De duurzaamheid van het bezit, die de waarde zoozeer verhoogt en ons aan iets zoo bizonder doet hechten, miste hij bovendien. En toch, ondanks dit al, Jona had zich reeds aan dien boom gehecht; hij verblijdde zich over hem met groote blijdschap, en zijn verlies trok hij zich zóó aan, dat hij maar sterven wilde!

En daarom moet Jona nu maar eens met zichzelf te rade gaan. Nu staat daar een stad, Ninevé, groot en glanzend. Kinderen, die hun rechterhand van hun linker nog niet weten te onderscheiden, kinderen beneden de drie jaar, ten getale van meer dan honderdduizend, eene bevolking dus van meer dan een half milioen, bevindt zich in haar, en wie zal het vee tellen, dat tot haar behoort? En dat Ninevé nu is er niet vanzelf! Het is eene stad Godes! Zij is het werk van Gods voorzienig bestel en bestier. Zij staat daar in een zekeren zin als zijn werkstuk! God is het, die ook de wereldsteden
bouwt! Als Jona nu reeds om een wonderboom, waaraan hij niet eens gearbeid heeft, zich zoo bekommert, welk een belang moet de Heere dan wel niet in Ninevé stellen! Ging het verdorren van den wonderboom Jona aan het harte, hoe moest het dan den Heere niet aan het harte gaan zulk eene stad te zien verzinken!

Ach Jona, wat hebt gij gedaan? Hoe hebt gij toch over den Heere gedacht? Keer nu eens tot u zelven in! Gij zoudt willen, dat de Heere oneindig veel minder belangstellend ware dan gij, en gij zijt reeds zoo ver van het rechte pad!

Jona, Jona, slaat gij de oogen niet neer? Beklimt geen schamend rood uw aangezicht? Hoe denkt gij, en hoe durft gij toch over uw God denken? Alzoo zegt de Heere: „Gij verschoont den wonderboom en zou Ik die groote stad niet sparen?”

„Gij verschoont den wonderboom, en zou Ik die groote stad niet sparen?”
Wij weten niet, welk een indruk dit verpletterend woord op Jona gemaakt heeft.

De historie zwijgt. Jona verdwijnt in eens uit de geschiedenis. Zijn spoor raken wij bij den verdorden wonderboom kwijt, en eerst in de eeuwigheid zullen wij het terugvinden!

Toch hebben wij reden niet te twijfelen aan de uitwerking van dit woord op des profeten hart. Het „boek Jona” is van Jona zelven! Heel dat boek is eene aanklacht tegen Jona en eene verheerlijking van den Heere. De getrouwe mededeeling van deze feiten, waardoor de profet beschaamd ten toon gesteld wordt, is in zichzelven alreeds eene belijdenis, sterker dan eene opzettelijke bekentenis. Wie zich zelven aanklaagt en getrouw zijne zonden openlegt, heeft niet meer noodig aangeklaagd te worden!

Wij hebben dus reden te gelooven, dat Jona eindelijk, eindelijk in de schuld zal zijn gekomen! Het vreemde slot zonder een woord van schuldbelijdenis van Jona’s zijde is zoo niet vreemd meer. Het is juist een bewijs van zijne veroortmoediging.
Jona geeft God het laatste woord, legt de hand op den mond en — zwijgt!

Doch waar wij Jona uit het oog verliezen, daar willen wij nog eene enkele opmerking maken, naar aanleiding van dat slot van zijn boek. Wat is God goed, nietwaar! Niet licht zal Hij eene groote stad omkeeren!

O ja, bij volharding en verharding brandt Hij het Zoutdal door hemelvuur uit, werpt Hij Babel en ook Ninevé neer, maar toch niet licht komt de Heer ertoe. Eerst in het uiterste geval! God heeft geen lust in verwoesten en verdelgen! En eer Hij ertoe overgaat, rekent Hij wel degelijk met alles wat er in betrokken is. Die honderdduizend kleine kinderen tellen mee en doen Hem toeven! Ja met de beesten zelfs wordt gerekend, eer Hij het oordeel uitzendt. Het laatste woord van Jona's boek spreekt van hen: „en daartoe veel vee!” De wreed mensch hoort vaak het schreeuwen van zijne beesten en — blijft koud. God hoort de stem der jonge raven als zij roepen, en niet licht zal Hij de groote kudden laten
omkomen! O, moet het om der zonde wil —
zie behooren bij den mensch, en worden in zijn
vonnis als zijne bezitting betrokken! God
laat zijn heilig recht nooit varen, maar toch,
Hij is lankmoedig en ook om der beesten wil
zal Hij het oordeel niet verhaasten!

Wij willen geloven, dat de oogen van Jona
zullen zijn opengegaan voor die goedheid Gods,
voor zijne gemeene genade en bizondere ver-
draagzaamheid, gelijk Hij die Ninevé deed
ervaren, en dat daarbij tevens zijn inzicht in
het wonder van Gods particuliere genade ver-
helderd zal zijn geworden, tot verruiming van
zijn hart voor den medezondaar en den armen
heiden.

In den oorspronkelijken Jona, gelijk wij hem
leerden kennen, zat dit niet in, en daarin is
Jona een waarschuwend teeken voor zijn volk
geweest. Heeft zijn volk er zich door laten
waarschuwen? Helaas, neen! De geest van Jona,
vooral na de ballingschap, is in Israël machtig ge-
worden. Het pharizeïsme in zijne nationale eng-
hartigheid was niets anders dan de eenzijdige ontwikkeling van dien Jona's geest.

Doch ons ter waarschuwing is dat volk zijn oordeel dan ook niet ontgaan. Israël is een „Jona” geworden, die den Ninevieten, den heidenen Gods genade niet gunde! En wat is er gebeurd? De heiden is aangenomen en Israël is verworpen! De natuurlijke takken des olijfsbooms zijn afgehouwen, en de takken eens wilden olijfbooms zijn in derzelver plaats ingeënt! In het huis des Vaders is plaats ook voor den verloren zoon. Wie niet met hem onder één dak wil verkeeren, blijft er buiten! Voor Israël geene plaats, aleer het zich naast dien heiden als zijn broeder zet. Daarom zal de volheid der heidenen ingaan, en eerst daarna Israel zalig worden!

In dezen zin mede is het boek van Jona, zonder rechtstreeks profetie te zijn, toch zoo op zijne plaats onder de profeten. Het bevat weinig profetie, maar het is zelf eene profetie.

En eindelijk, terwijl wij, schrijver en lezers,
nu afscheid nemen van Jona en zijn boek, onderzoeken wij ons zelven, of er ook van dien Jona's geest misschien nog in ons woont. In deze dagen van kerkelijken strijd is het gevaar daarvoor groot. O! dat zich verheffen op eigen geschiedenis, eigen verleden, eigen kerk, eigen kring, om laag neêr te zien op wat God ook buiten onzen kring wou doen en werken, wordt maar al te zeer gevonden. Wat naar Gods Woord is in beginsel, is ook uit God! Aan het beste wat wij doen, kleeft zonde. Niemand onzer kan de hand in eigen boezem steken, of hij brengt ze melaatsch te voorschijn. Dat wij ons toch recht hartelijk verblijden over elk spoor van wederkeer tot den Heere en zijne ordinantiën, over elke prediking van Hem, zelfs al is het onder een dekmantel, over elke bekeering, zelfs over eene als die der Ninevieten! En vergeten wij onder alles niet, onszelven te beproeven, of wij waarlijk den Heere kennen en dienen, of die andere Jona, van welken deze een teeken was, die drie dagen en drie nachten
was in het harte der aarde, of Hij ons persoonlijk is overgeleverd om de zonden en opgewekt ter rechtvaardiging.

EINDE.
**INHOUD.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Thema</th>
<th>Bladz.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Inleiding</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>Den verkeerden kant uit</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>In den storm</td>
<td>34</td>
</tr>
<tr>
<td>In den nood</td>
<td>59</td>
</tr>
<tr>
<td>In de diepte</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>In Ninevé</td>
<td>106</td>
</tr>
<tr>
<td>Het oordeel blijft uit</td>
<td>147</td>
</tr>
<tr>
<td>Goddelijk onderwijs</td>
<td>173</td>
</tr>
</tbody>
</table>
UITGAVEN

VAN

HÖVEKER & WORMSER,

AMSTERDAM—PRETORIA.

BAUMGARTEN. (M.) Gedachten over de geschiedenis van Jezus Christus. Vrij gevolgd naar het Hoogduitsch van M. BAUMGARTEN . . . . . . . f 1.75

FUNCKE. (O.) De vader der geloovigen. Naar het Hoogduitsch. f 2.50. In stempelband . . . . . . . f 3.25

FUNCKE. (O.) De geschledenis van Jozef. Een boek vooral voor jongelieden. Naar het Hoogduitsch. f 2.40 In stempelband . . . . . . . . . . . . . f 3.—


GODET. (F.) Bijbelstudiën over het Oude Testament. Uit het Fransch door JAC. VAN BELKUM . . . f 1.90

GODET. (F.) Bijbelstudiën over het Nieuwe Testament. Tweede druk . . . . . . . . . . . . f 1.90

HOEDEMAKER. (Dr. Ph. J.) Zonde en genade. Het boek der Richteren. f 2.25. Gebonden . . . . . . . f 3.90

KATE. (J. J. L. TEN) Het Credo in de Psalmen; en: De profeet Jesaja in betrekking tot de natuur; zijn volk en den Messias. Drie voorlezingen . . f 1.25

LAAN. (P. J.) Verklaring der Godsspraken van den profeet Zacharias, met stichtelijke en toepasselijke uitweidingen . . . . . . . . . . . . . . . f 1.—
Rinck. (H. W.) *Johannes' eerste brief*, bewerkt en ingeleid door J. P. G. Westhoff . . . . . f 1.80
Rinck. (H. W.) *Christus tusschen de gouden kandelaars*. Homiliën van H. W. Rinck, bewerkt en ingeleid door J. P. G. Westhoff . . . . . f 1.25
Ronkel (Dr. Ph. S. van) *Het boek Ruth, in Bijbellezingen voor het volk*, f 2.50. Gebonden f 3.25
Schrenk (E.) *Christus alles en in allen*. Twaalf redenen.
Uit het Hoogduitsch f 1.— In stempelband . f 1.50
Spurgeon. (C. H.) *Het gouden alphabet*. Eene verklaring van Psalm CXIX, f 1.75. In linnen stempelband . . . . . . . . . . . f 2.25
Wolf. (E. F. H.) *De lijdende knecht des Heeren*. Het drie-en-vijftigste hoofdstuk van Jesaja. Een Messiaansche profetie . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 1.20
Wormser. (J. A.) *De heerlijkheid der nieuwe bedeeling in de schaduwen des Ouden Verbonds*. Tweede druk f 0.90. Gebonden . . . . . f 1.25
Wormser. (J. A.) *De gelijkenissen onzes Heeren*. f 1.25. Gebonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 1.75
Wormser. (J. A.) *Het laatste Bijbelboek*. f 1.25
Gebonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 1.75
Zimmermann (J. L.) *De uitnemendheid der kennis van Jezus Christus*. Uit het Hoogduitsch overgezet en ingeleid door J. P. G. Westhoff . . . . . f 0.60