**RUTH 3** (en een stukske van 4…)

postpakketje 3!

Ruth blijft bij de vrouwen die bij Boaz werken tot het einde van de gerst- en tarweoogst.

Op een dag zegt Naomi tegen Ruth:   
- Je weet dat Boaz, bij wie je gewerkt hebt, familie van ons is. Ga er vanavond naartoe.   
Ruth gaat naar hem toe. Midden in de nacht schrikt Boaz wakker.   
Hij gaat overeind zitten en ziet een vrouw. Wie ben je?

- Ik ben Ruth, u hebt familieverplichtingen tegenover mij.

- Ruth, iedereen in de stad weet dat je een bekwame vrouw bent. Ik heb inderdaad familieverplichtingen tegenover jou, maar er is nog iemand die zo’n verplichtingen heeft en die meer familie van jou is dan ik. Als die man morgen zijn verplichtingen tegenover jou wil nakomen, goed, dan doet hij dat maar. Is dat niet zo, dan zal ik mijn verplichtingen tegenover jou nakomen. Kom hier met je omslagdoek en houd hem open.

Zij houdt hem open en hij doet er zes maten gerst in.

Daarna gaat zij naar haar schoonmoeder.   
- Hoe was het, Ruth?

- Boaz heeft me zes maten gerst meegegeven.

- Blijf nu maar hier, Ruth, tot de zaak geregeld wordt.

Intussen gaat Boaz naar de stadspoort. Als hij de man ziet voorbijkomen die familieverplichtingen heeft tegenover Ruth, roept hij: Hé, kom eens hier en ga zitten!

De man komt en gaat zitten. Daarop haalt Boaz er tien van de oudsten van de stad bij. Wanneer zij neerzitten zegt hij tegen de man die verplichtingen heeft tegenover Ruth:   
- Naomi wil het stuk land verkopen dat eigendom was van Elimelek. Ik vond dat je dit moest weten. Als je van je recht gebruik wilt maken, doe het dan. Wil je het niet, zeg het dan,  
want na jou heeft niemand nog rechten, behalve ik.

- Ik laat mijn recht gelden zegt de man.

- Als je de akker koopt, dan moet je ook Ruth kopen, de weduwe van haar zoon. Zo kan de naam van de overledene voortbestaan op zijn land.

- Dan zal ik mijn recht niet laten gelden, zegt de man. Boaz, koop jij die grond maar!

Dan zegt Boaz tegen de oudsten en al de anderen:   
- Hiermee zijn jullie er getuige van dat ik het bezit van Elimelek koop. Bij deze koop is Ruth ingesloten, de weduwe van een van de zonen. Ik zal met haar trouwen, zodat de naam van de overledene kan voortbestaan.



**Boaz in de stadspoort. Wat is recht en wat is krom?**

In Israël was de Wet de enige bescherming van armen en zwakken. Zo was er bijvoorbeeld het recht om aren op te rapen achter de maaiers, zodat niemand van honger hoefde om te komen. Maar er bestond ook een wet op het ‘losserschap’. Wanneer iemand zo in de miserie zat dat hij zijn grond had moeten verkopen om zijn schulden af te betalen, kon hij beroep doen op een rijk familielid, een zogenaamde ‘losser’. Die had dan de plicht om dat land terug te kopen, zodat het binnen het erfgoed van de familie bleef.

Boaz is bijzonder goed op de hoogte van deze wet. En dus gaat hij zitten in de stadspoort, waar contracten worden gesloten en recht gesproken wordt. Toevallig komt daar een naaste familielid van Naomi voorbij. Die zou dus volgens de Wet Naomi en Ruth moeten (ver)lossen.

Boaz roept hem naderbij, en wijst hem op zijn verantwoordelijkheid. Maar wanneer de man hoort wat de gevolgen zijn (namelijk dat hij ook zal moeten trouwen met Ruth), is hij ineens niet meer geïnteresseerd. Zijn eigendom vermeerderen, dat is interessant. Maar wat kunnen hem in godsnaam die armoedzaaiers in de familie schelen…

Boaz, die helemaal geen familie is, maar wel een ‘recht-vaardig’ man, verklaart zich daarop direct bereid het land van Naomi terug te kopen, en daarbij ook Ruth tot vrouw te nemen. Zo wordt twee keer recht gedaan: aan de kinderloze Ruth, en aan Naomi, de weduwe zonder bezit.

*Zoals Boaz zou het hele Volk van God altijd moeten doen, wil de verteller zeggen: onvoorwaardelijk trouw en betrouwbaar zijn, de Wet en het recht respecteren, en resoluut opkomen voor de zwaksten.*

**Het boek Ruth leert ons iets over recht-vaardig zijn en over solidariteit.**

Solidair-zijn is: je durven engageren voor de toekomst van een ander, en daarin duidelijke en onvoor- waardelijke keuzes durven maken. Het eigenbelang opzij schuiven, om de andere nieuwe kansen te geven.

* **Wanneer zijn wij ‘familie’ van elkaar? Als er te profiteren valt? Of als er verantwoordelijkheid moet opgenomen worden?**
* **Heb jij al zo'n pijnlijke ervaringen meegemaakt? In de familie – letterlijk? Of in de bredere maatschappij, bij zogenaamde ‘vrienden’, bij mensen die jou de hemel op aarde beloofden? Bij hen die eigenlijk verantwoordelijkheid voor jou moesten opnemen en jou recht moesten doen? Welke kwetsuren liet dit achter, welk besluit heb je daar uit getrokken?**
* **Heb je ooit ook ervaringen gehad met iemand zoals Boaz? Iemand die jou respecteerde, jouw kwetsbaarheid en miserie ernstig nam en er geen misbruik van maakte? Iemand die – wat er ook gebeurd was – jou als mens bleef benaderen en je in jouw waardigheid liet?**

Solidariteit heeft te maken met rechtvaardigheid, en dat is méér dan liefdadigheid. Niet neerbuigend, niet eventjes een vriendelijk gebaar,  
maar mensen herstellen in hun waardigheid,   
en zorgen dat ze krijgen waar ze recht op hebben.