**Homilie – Eenendertigste zondag door het jaar – jaar B 31.10.2021**

*Deuteronomium 6, 2-6 / Psalm 18 / Hebreeën 7, 23-28 / M arcus 12, 28b-34*

Jezus bevindt zich in de tempel. Hij is volop in discussie met Schriftgeleerden: Farizeeën, Herodianen en Sadduceeën. Zulke discussies zijn typisch joods. Maar na die discussies komt er een Schriftgeleerde op Hem af met de vraag naar het grootste of belangrijkste gebod.

In het Marcusevangelie komen ‘de’ Schriftgeleerden als groep er niet zo best af. Jezus is voortdurend met hen in conflict. Onwillekeurig zijn wij dan ook op onze hoede: waar stuurt die ene Schriftgeleerde van vandaag op aan? Met die ogenschijnlijk zo makkelijke vraag: *‘Wat is het belangrijkste gebod?’* Dat weet toch elk joods kind.

In een bondig antwoord verwijst Jezus naar het boek Deuteronomium, naar het hoofdstuk waarvan we in de eerste lezing een passage hebben gehoord. En dat begint met *‘Hoor, Israël’*. Het allereerste dat de joden moeten doen is horen, luisteren. Om de geboden en verboden van de Bijbel te kunnen volgen, moeten we allereerst luisteren, en proberen ze goed te verstaan, ze te laten doordringen in het hart.

Die uitnodiging om te luisteren wordt onmiddellijk gevolgd door een korte geloofsbelijdenis: *‘de Heer onze God is de enige Heer’*, zoals wij het ook zeggen in onze geloofsbelijdenis: *‘ik geloof in één God, de almachtige Vader’*. Pas na die korte geloofsbelijdenis vervolgt Jezus met wat wij een gebod zouden noemen: *‘Gij zult de Heer uw God beminnen met heel je hart, met heel je ziel en met al je krachten’*. Zo had Jezus dat geleerd uit zijn Bijbel, het Oude Testament. We hoorden het in de eerste lezing van vandaag.

Hiermee lijkt de Schriftgeleerde het antwoord op zijn vraag te hebben gehad. Maar dan neemt Jezus’ antwoord een onverwachte wending. Ik zou verwacht hebben dat Hij zou uitleggen hoe je dat doet: God beminnen. Zoals dat geschreven staat in de Tien Geboden: geen eigen maaksels als God gaan vereren, zoals geld, wapens of maatschappelijk aanzien; of God beminnen door zijn naam niet oneerbiedig te gebruiken; de sabbat onderhouden door niet te werken; en natuurlijk door tempelbelasting te betalen, minstens één keer per jaar naar de tempel gaan om offers brengen: allemaal dingen waarmee je laat zien hoe belangrijk God voor je is.

Maar dat zegt Jezus niet. Nee, Jezus zegt: het belangrijkste gebod is: *‘Bemin God’*. En het tweede is even belangrijk: *‘Bemin je naaste als jezelf’*. Alsof Hij zegt: de beste manier om te laten zien hoe belangrijk God voor je is, is je naaste te beminnen en te helpen, zoals je zelf bemind of geholpen bent... of wenst te worden. Dat gebod haalt Jezus uit Leviticus, een ander oudtestamentisch boek (Lev. 19, 18).

Jezus heeft eerder nog zulke dingen gezegd. Hoe voor Hem het helpen van mensen, zeker mensen die hulp nodig hadden..., hoe dat steeds op de eerste plaats kwam. Hoe kwaad en verdrietig was Hij toen men niet wilde dat Hij op Sabbat een zieke genas (Mc. 3, 16). De Sabbat was bedoeld om Gods weldaden in herinnering te brengen (Mc. 2, 27): en dan zou je iemand die pijn had of gebrekkig was, op zo’n dag niet mogen genezen? Of toen de rijke jongeman bij Jezus kwam met de vraag wat hij moest doen om het eeuwig leven te erven. Jezus antwoordde hem: ‘Je kent de geboden...’ En dan somt hij de geboden op. En die opsomming is heel verrassend: *Gij zult niet doden; Gij zult niet echtbreken; Gij zult niet stelen; Gij zult niet vals getuigen; Gij zult niet bedriegen; Eer uw vader en moeder* (Mc. 10,19)*.* Jezus noemt alleen maar de sociale geboden. De geboden die betrekking hebben op de medemens, de naaste. De geboden die over God gaan noemt Hij daar niet.

Dat was de spiritualiteit van Jezus. Je kon het beste laten zien hoeveel liefde en eerbied je had voor God door je naaste te beminnen en te helpen.

En dan volgt er in het evangelie van vandaag nog een verrassing. Die Schriftgeleerde is het met Hem eens: *‘Juist, meester, dat zegt U terecht!’* De bedenkingen die we aan het begin hadden over de bedoeling van die Schriftgeleerde, blijken volkomen misplaatst. Er waren dus ook goede Schriftgeleerden. Ik leer daaruit dat ik mensen niet mag beoordelen naar de groep waartoe zij behoren, zeker als die groep als zodanig een slechte naam heeft.

Sterker, die Schriftgeleerde gaat zelfs nog een stapje verder dan Jezus: *‘God beminnen is inderdaad het allerbelangrijkste: en de naaste beminnen als jezelf is zelfs belangrijker dan alle offers die je aan God brengt.’*

Jezus is duidelijk blij met dat antwoord van de Schriftgeleerde en Hij prijst hem om zijn wijsheid. De weg naar het Koninkrijk ligt voor hem open. Indien hij wil kan hij aansluiten bij de leerlingen van Jezus.

Marcus vertelt ons niet wat er achteraf gebeurt. Misschien deed hij dat bewust omdat een evangelie als dit vraagt om een engagement van al wie het aanhoort of leest. Hoe mooi de boodschap ook vertolkt wordt, het belangrijkste is dat zij *gedaan* wordt, dag na dag, met de inzet van alles wat we zijn en kunnen, *met heel je hart, met heel je ziel en met al je krachten.*



*‘Mezoeza’ aan een deurpost met de tekst: ‘Hoor Israël…’ (Deut. 6, 4-9)*

*Jan Verheyen – Lier.*

*31ste zondag door het jaar B – 31.10.2021*