**Homilie op de 30e zondag door het jaar A: het eerste en het tweede gebod**

**(Ex. 22, 20-26 en Mt. 22, 34-40)**

Tielt, 26 oktober 2014

Jacques Gaillot is een Franse bisschop die door zijn vrijmoedig optreden door Rome op een zijspoor werd gezet, maar door zijn Franse collega’s weer is opgenomen in hun kring. Van hem is de uitspraak: “Als de Kerk niet dient, dient ze tot niets.”

In de lezingen van vandaag is de dienstbaarheid de centrale gedachte: elkaar van dienst zijn en anderen, zonder onderscheid, laten delen in wat wij hebben. Dat is een moeilijke opgave, waaraan we in elke eucharistieviering herinnerd worden. Misschien tot vervelens toe! Jullie komen hier samen om een moment stilte te vinden, om wat te bezinnen, na een drukke jachtige week. Na al die taken, zorgen en moeilijkheden zoek je wat rust en zekerheid.

En zie, pas zit je neer en wij, predikanten, komen jullie weer onrustig maken. Er wordt hier gesproken over allerlei noden; men roept jullie op tot belangstelling, tot liefde, zorg en edelmoedigheid. In de schuldbelijdenis wordt zelfs gezegd dat jullie daarin te kort schieten. En er worden steeds weer geldinzamelingen gehouden. Men zegt je, zoals vorige week, de missionaris is je naaste: help hem. De mensen uit de derde en de vierde wereld zijn je naaste, haal je portemonnee maar boven. Je vader en je moeder zijn je naaste, eerbiedig hen en zorg voor hen vooral als ze oud of hulpbehoevend zijn. Je vijand is je naaste, vergeef hem…

Je zit hier pas gerust op je kerkstoel en je wordt alweer wakker geschud. Je komt hier om een beetje religieuze bagage te krijgen en je krijgt voortdurend oproepen om iets te doen aan die wereld waaruit je bent weggevlucht. Toch moet ons dat niet verwonderen. We hoorden het zopas in het evangelie: godsdienst moet leiden tot mensendienst. Bij een strikvraag, die aan Jezus gesteld werd over het voornaamste gebod, zet Jezus liefde tot God en naastenliefde op één zelfde lijn.

We moeten dat wel goed verstaan. De liefde waartoe Jezus ons uitdaagt, is meer dan een oppervlakkig “lief zijn voor elkaar”. Dat doen de heidenen immers ook. Jezus zegt: “U zult de Heer, uw God, beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: U zult uw naaste beminnen als uzelf.” Met die woorden tilt Jezus de liefde tot de medemens op tot het niveau van de liefde tot God. Dat betekent: je zult de mens pas echt kunnen liefhebben als je God in hem ontmoet.

Ik denk dat de mens heel wat liefde moet ondervinden voordat het beeld van God in hem oplicht. Hij moet zeker ook heel wat liefde geven, voordat anderen dat geheim dat in hen is, prijsgeven.

Je kan moeilijk zeggen: ik hou van je, ik zie je graag, maar je gezicht bevalt me niet. Als we beweren van Christus te houden, dan moeten we Hem graag zien in al die gezichten waardoor Hij ons aankijkt: niet alleen de gezichten die ons dierbaar zijn, maar ook de angstige of bittere gezichten van de eenzame mensen of ook wel eens de dreigende gezichten van de hulpbehoevenden en de verschoppelingen en de vreemdelingen. Ja, ook die laatsten, zoals we het hoorden in de eerste lezing, waarin de Heer letterlijk zegt: “Ge moet een vreemdeling niet slecht behandelen en hem het leven niet moeilijk maken, want ge hebt zelf als vreemdeling in Egypte gewoond.”

Eén van de oorzaken is dat wij, mensen, zo vlug vergeten.

Toen in de jaren vijftig jonge mensen, jonge gezinnen, veelal uit het boerenmilieu, emigreerden naar Frankrijk, naar Canada, De Verenigde Staten of zelfs Australië om daar een nieuwe toekomst op te bouwen, vonden we dat heel dapper: alles achterlaten om elders een nieuw bestaan op te bouwen.

Dat zijn we blijkbaar vergeten, want wanneer er nu vreemdelingen naar ons land komen omdat ze in hun eigen land door armoede of politieke vervolging geen toekomst meer hebben, noemen we ze veel te gemakkelijk, in plaats van dapper, profiteurs.

Mensen vergeten snel en daarom is er een gebrek aan solidariteit. “Wees goed voor weduwen en wezen en voor vluchtelingen”, zei Mozes al. “Uit de tijden in Egypte weet je zelf wat het is tekort te komen, honger en armoede te lijden. Je bent zelf vluchteling geweest.”

En Jezus leert ons dat we pas liefde kunnen geven als we niet vergeten hoeveel liefde we van anderen kregen. Wie vergeet dat hij veel liefde heeft gekregen, zal ook maar moeilijk liefde kunnen geven.

Waartoe Mozes zijn volk opriep, werd door Jezus gedaan: omdat Hij zelf thuis veel liefde had gekregen, gaf Hij zijn liefde door aan de armen, zieken, weduwen en wezen. Zelf ooit op de vlucht voor Herodes, gaf Hij tijd en zorg aan ontheemde mensen, aan vreemdelingen en aan hen die de mensen als zonderlingen beschouwden. Bovendien vergat Hij nooit dat het God was, die Hem aankeek in de ogen van al die sukkelaars. Hij vond dat je God bemint in de liefde voor hen.

 Gabriël Buyse, pastoor-deken em. Tielt