**Homilie – Zevende zondag door het jaar – jaar C 24.02.2019** *1 Samuël 26, 2.7-9.12-13.22-23 / 1 Korintiërs 15, 45-49 / Lucas 6, 27-38*

‘Bemint uw vijanden en doet wel aan die u haten.’ Ik kan me voorstellen dat u bij deze woorden denkt: ‘Daar heb je Jezus weer, Hij wil zo graag dat wij op God lijken en ik wil dat ook wel ergens, maar ik ben God nu eenmaal niet. Ik ben een mens en aan deze geboden kan ik me niet houden, want als ik dat doe, dan loopt de hele wereld over me heen.’

Het Evangelie begon met de zin: Jezus zei: ‘Tot jullie die naar Mij luistert, zeg Ik...’. Jezus richt zich met deze woorden niet alleen tot de toenmalige luisteraars, de mensen die zich rondom Hem verzameld hadden daar in het veld. Zijn woorden zijn niet alleen bedoeld voor de mensen die tweeduizend jaar geleden in een totaal andere maatschappij leefden. Neen, mensen met verstand van Bijbelteksten zeggen dat deze zin juist bedoeld is voor alle mensen van alle tijden. De woorden van Jezus zijn dus bedoeld om ook door onze oren – vandaag – gehoord te worden en te verstaan.

Feitse Boerwinkel, cultuurfilosoof en theoloog, schreef in zijn boek *‘Meer dan het gewone. Over Jezus en zijn Bergrede’*, uit 1977, een boek dat verplichte lectuur was op het seminarie, dat de verzen uit dit evangelie *‘struikelverzen’* zijn. Verzen waar je dus letterlijk over struikelt, die je blokkeren als je ze hoort: ze zijn als een blok aan je been.

*Bemint uw vijand*: Je zal maar beschuldigd zijn van iets dat je niet hebt gedaan en daar de nare gevolgen van hebben moeten dragen.

*Bid voor wie u mishandelen*: Je zal maar gemarteld zijn! Moet je voor je beulen bidden?

*Bemint uw vijand*: Je zal maar ontslagen zijn. Stop je dan voor je ex-baas die met een lekke band in de regen aan de kant van de weg staat?

*Geef aan ieder die u iets vraagt*: Je zal maar van een uitkering moeten leven en met grote moeite een bedragje gespaard hebben om een week met vakantie te kunnen gaan. Moet je dat geld dan zomaar weggeven?

Als we de woorden van Jezus opvatten als richtlijnen, dan komen we dus in de problemen. Maar Jezus geeft ons gelukkig geen nieuwe wetten of extra geboden. Hij spreekt zelfs geen verwachtingen uit. Niets daarvan! Hij wil zijn toehoorders geen zware, onuitvoerbare regels opleggen of onmogelijke eisen stellen. Wat is Jezus’ bedoeling dan wél?

In de Veldrede van Lucas gaat het feitelijk over twee wegen. Ik verduidelijk met een beeld dat de ouderen onder jullie nog wel kennen. En voor de jongeren van vandaag is dit beeld ook wel in.

Een kind vergezeld door zijn engelbewaarder loopt op een weg die zich splitst. Het kind kan kiezen uit twee mogelijkheden: een brede en een smalle weg. De brede loopt dood en de smalle weg voert naar de hemel. Dit beeld staat voor een soort innerlijke strijd. Wat doe ik, concreet, nu, in deze situatie.

Om met de woorden van de eerste lezing te spreken: Naar welke stem luister ik? Luister ik naar de Abisai in mezelf die fluistert: ‘Grijp je kans, jij hebt nu de macht, je kan nu je vijand doden, geen haan die er naar kraait’? Of luister ik naar de David in mezelf die zegt: ‘Het is niet aan jou om over het leven van een ander, ook al is het je vijand, te beschikken. Het is niet aan jou om je de macht toe te eigenen, al ben jij ook gezalfd tot koning. Toon je barmhartig, wees mild net zoals God barmhartig is.’

Dikwijls worstelen we in onszelf met deze twee kanten. We weten dan geen goede oplossing in deze strijd tussen rechtvaardigheid en barmhartigheid. We voelen ons vastgeklemd tussen twee uitersten, we voelen ons machteloos en zien geen uitweg.

Jezus doet ons vandaag in het evangelie enkele voorstellen om je leven weer vlot te krijgen als je in een dergelijke strijd verwikkeld bent en je je op die zich splitsende weg bevindt. Hij geeft een soort gouden tips die – als je ze in praktijk brengt – de weg naar de toekomst open houden. Want we weten allemaal wat er gebeurt als geweld met geweld beantwoord wordt: afschuwelijke oorlogen met vele onschuldige slachtoffers, waartoe wijzelf ook kunnen behoren. We weten allemaal wat er gebeurt als je kwaad met kwaad vergeldt: een spiraal van haat die eindigt met verbroken relaties en eenzaamheid. We weten allemaal wat er gebeurt als je alles voor jezelf houdt en niets wilt delen: een groeiende kloof tussen rijk en arm.

Jezus geeft ons een gouden tip, een soort gulden regel, die het hart vormt van onze christelijke spiritualiteit: *‘Wees barmhartig, zoals uw Vader in de hemel barmhartig is!’* In deze woorden klinkt de heiligheidswet door uit het boek Leviticus, het hart van de Thora: *‘Wees heilig, want de Heer uw God, is heilig, U zult uw naaste liefhebben als uzelf, want hij is zoals jij! Wees heilig, want juist die ander worstelt met dezelfde dingen als jij. Wees barmhartig!’*

Geweldloosheid en vergevingsgezindheid kunnen lonend zijn. Het is mogelijk het kwade te overwinnen door het goede Het is mogelijk om de spiraal van haat en geweld te doorbreken.

Dus: als je gehate chef met een lekke band in de regen staat en je overwint iets in jezelf, dan benut je een unieke kans om van je vijand een vriend te maken. Als je ’s nachts wakker ligt

en met wraakfantasieën tobt, als je een machteloze boosheid voelt omdat je in de steek bent gelaten, probeer dan eens die gouden tip van Jezus uit.

Breng je adem tot kalmte en regelmaat, luister naar de David in jezelf. Je hebt nu lang genoeg geprobeerd om met haat een uitweg te vinden. Je hebt van je afgebeten, je boosheid in stelling gebracht. Dat was op zich niet verkeerd, maar het heeft je niets opgeleverd. Adem nou eens diep in en voel de ruimte van Gods barmhartigheid... Misschien geeft dat je het lef te zoeken naar een kans om je vijand een signaal van vriendschap te geven. Besef hoezeer je eigen boosheid ook maar mensenwerk is. David had de kans, hij had alles mee. Hij treft zijn vijand slapend aan. Eén stoot met de lans en Saul heeft zijn verdiende loon. Maar David wil geen wraak. Hij biedt zijn vijand vriendschap aan en door die daad laat hij zien dat hij een kind van God is

***Afbeelding:*** *‘Van binnen naar buiten en van buiten naar binnen’, Grete Refsum, ‘De Gulden regel’, 2008.*

De gulden regel, die zich in het Oude en Nieuwe Testament uitkristalliseerde in het gebod om je naaste lief te hebben als jezelf, vormt de buitenste rand van het werk. Binnenin bevindt zich de uitspraak van Confucius (in Chinese karakters) die tot de dag van vandaag heel Noordwest Azië beïnvloedt: ‘Doe anderen niet wat je niet wilt dat zij jou zouden doen.’ Of deze twee centrale formuleringen uit het taoïsme en de joods-christelijke traditie hetzelfde betekenen en hoe zij hebben ingewerkt op de geschiedenis van Oost en West, kunnen we hier het beste aan de experts overlaten.

*Jan Verheyen – Lier.*

*7de zondag door het jaar C – 24.2.2019*

*(Inspiratie: o.a. Tijdschrift voor verkondiging, Jg. 91, nr. 1, januari/februari 2019*