HOMILIE
**Zij heeft veel liefde betoond**

Lucas 7,36 – 8,3 en 2 Samuël 12,7-10.13

**12 juni 2016**

*Pol Hendrix*

De twee lezingen illustreren mooi het verschil tussen Oud en Nieuw Testament waar het aankomt op vergeving. Ook al gaat het over dezelfde God, toch wordt Hij in beide delen van de bijbel heel anders voorgesteld. Jezus verkondigt God als een barmhartige Vader die onvoorwaardelijk vergeving schenkt. In de oude teksten kan God ook wel vergeving schenken, maar de zondaar zal verdomme goed voelen dat hij over de schreef is gegaan! Het ergste werd uit de eerste lezing weggelaten en dat wil ik er nu toch aan toevoegen. Het gaat er dus om dat David overspel heeft gepleegd met de vrouw van zijn beste generaal, die hij naar het front had gestuurd opdat hij daar zou sterven. Ik lees: *“Dit zegt JHWH: Je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. Je zult moeten aanzien dat ik je vrouwen aan een ander geef, aan iemand van je eigen familie. Die zal met je vrouwen slapen op klaarlichte dag. Jij hebt in het diepste geheim gehandeld, maar ik zal dit laten gebeuren ten overstaan van heel Israël en in het volle daglicht”* (v.11-12*).* En nadat David vergeving heeft gevraagd en gekregen, vervolgt de profeet met deze woorden namens God: *“Maar omdat u de vijanden van JHWH aanleiding hebt gegeven tot laster, moet wel uw pasgeboren zoon sterven.” Daarop ging Natan naar huis. JHWH trof het kind dat de vrouw van Uria David had gebaard met een dodelijke ziekte* (v.14-15).

Ik kan me voorstellen dat sommigen onder u aanvankelijk dachten: dat David wordt gestraft, dat vinden wij niet meer dan normaal. Maar dat een onschuldig kind moet sterven voor de zonden van de vader, daar hebben we toch onze bedenkingen bij … Nu, niet alleen dat kind is het kind van de rekening, maar ook die vrouwen: die hebben ook niets te zeggen! Zegt dat iets over God of zegt dat toch niet veeleer iets over een cultuur waarin vrouwen en kinderen niet meetellen? Denk maar aan de broodvermenigvuldiging van twee weken geleden, daar werden zij ook niet meegeteld – letterlijk dan! Ik kan nooit genoeg benadrukken dat we bij het lezen en interpreteren van de bijbel altijd het onderscheid moeten maken tussen de teksten – die geschreven werden door mensen van een andere tijd en een andere cultuur en dus volgens hun manier van denken – én wat deze teksten ons als boodschap van-God- uit aanreiken. Zo is het in deze twee lezingen ook opmerkelijk dat in de eerste tekst God de vrouwen van David tot prostituees maakt, terwijl in het evangelie een vrouw die als prostitué bekend stond, van Jezus vergeving verkrijgt. Maar ook van het evangelie moeten we de culturele korst afpellen alvorens we kunnen doordringen tot de feitelijke boodschap.

Jezus is bij een rijke farizeeër te gast, een vooraanstaand man die collaboreerde met de Romeinse bezetter, ten koste van de armen. Hij had Jezus uitgenodigd om eens goed te kunnen lachen met deze zogezegde profeet. Hij had hem zelfs geen water gegeven om zijn voeten te wassen, wat de gastvrijheid toch voorschrijft. Hij dacht Jezus te hebben ontmaskerd als een valse profeet toen die de vrouw toeliet om hem aan te raken en zich zodoende onrein te maken, volgens hun opvattingen. Maar Jezus kaatst de bal onmiddellijk terug. Deze vrouw, die in hun ogen van geen tel is, maakt hij tot een lichtend voorbeeld voor hen. Terwijl zij zich bewust is van haar situatie – waarin ze wellicht niet eens door haar eigen toedoen is beland – en met haar tranen Jezus’ voeten wast, zitten die schone meneren daar aan de andere kant van de tafel zo vast in hun eigen gelijk dat zij niet eens beseffen dat zij de echte zondaars zijn. Integendeel, zij vragen zich al meteen af hoe ze hem kunnen veroordelen voor het vergeven van zonden, iets wat volgens hun boekje enkel God kan doen.

Ondanks de zwakke positie van de vrouw in de samenleving van die tijd, komen we in de bijbel toch ook sterke vrouwen tegen die als een stichtend voorbeeld naar voor worden geschoven, zowel in Oud als Nieuw Testament. In dit geval is Jezus degene die deze anonieme vrouw tot aanklacht maakt van het wangedrag van zijn gastheer, wiens naam we wel kennen en met name uit de mond van Jezus: ‘Simon’, alsof de komende generaties moeten weten wie ze zeker niet moeten navolgen. Merkwaardig worden ook op het einde van deze lezing enkele namen genoemd: Maria Magdalena, Johanna en Susanna. Drie vrouwen die zeker in aanzien stonden bij de eerste christenen. Van Maria Magdalena weten we dat de kerk haar meteen heeft gelijkgesteld met de zondares uit dit verhaal, terwijl het toch duidelijk om twee verschillende personen gaat. De kerk heeft het nu eenmaal altijd moeilijk gehad met sterke vrouwen. Enfin, van deze vrouw zegt Jezus dat zij veel liefde heeft betoond. We weten dat dit een kenmerk is van de ware christen. En hoe meer iemand wordt vergeven, hoe meer liefde hij zal betonen, zo voegt Jezus’ logica eraan toe. Misschien zouden onze gevangenissen niet zo vol zitten als ons strafrechtelijk systeem meer op vergeving zou zijn gebaseerd. Ik voel er al enkele steigeren, maar ik kan niet anders dan het evangelie verkondigen. U weet toch ook wat u moet doen als iemand u op de linkerwang slaat? … Niet in het gevang opsluiten. Het is toch merkwaardig hoeveel gelovigen na tweeduizend jaar christendom nog altijd vastzitten in datzelfde farizeïsche denken uit Jezus’ tijd. Wanneer gaan wij leren dat liefde en vergeving kernbegrippen zijn in ons geloof?