**Homilie. 28 juni 2020. Friezenkerk.**

“Wie vader of moeder meer liefheeft dan Jezus Christus, is Jezus Christus niet waard”. Het lijkt op het eerste zicht in tegenspraak met het 5de gebod. “Eer uw vader en moeder.

We mogen ons gerust gesteld weten: het is geen tegenspraak. Integendeel.

En het is ook geen loutere waardenschaal, met Jezus op kop. Voor een christen is de liefde immers iets inclusief. Er is geen waardenschaal.

God liefhebben en de naaste als jezelf gaan helemaal samen; dàt leert Jezus ons. De christelijke liefde is niet gereserveerd voor een exclusief aantal personen (dìe wel, en dìe niet); of iets met gradaties. Liefde kent geen maat, leert Paulus ons, het is altijd onvoorwaardelijk. Het gaat zelfs zover dat we als christen opgeroepen worden om onze vijand lief te hebben! Het gaat hier dus om een inclusieve manier van liefhebben. En deze inclusieve manier van liefhebben is enkel mogelijk als we ons eerst verbonden weten met Jezus Christus. In deze zin komt Jezus Christus wel voorop: hij maakt die alomvattende liefde mogelijk.

Als we onze ouders liefhebben als Christen, is dat een liefde die mee geïnspireerd dient te zijn door de liefde voor Christus. Het lijkt evident om je ouders lief te hebben. Maar dat is het eigenlijk niet. Het is een taboe in onze cultuur, maar er zijn zeer veel tijdgenoten (en het is van alle tijden) die het zeer moeilijk hebben met hun vader, of hun moeder of met beiden. Scheefgelopen verhoudingen in het gezin, overspannen verwachtingen, kwetsuren allerhande maken het soms erg moeilijk om de stap naar het liefhebben van de ouders te zetten. Het was alsof de geïnspireerde auteurs van het Oud-Testament dit beseften toen ze het 5de gebod beperkten tot het ‘**eren** van vader en moeder’. Het vijfde gebod vraagt niet om je ouders lief te hebben. Hen eren is iets anders! Chassidische Joodse vrienden vertelden me dat het waarschijnlijk het moeilijkste gebod is; en dat zie je –zeiden ze - omdat er als enige gebod van de tien een beloning bij vermeld staat (alle andere 9 geboden beloven geen beloning bij uitvoering). Als je je vader en moeder eert “zal je het land bezitten”, staat er geschreven.

We lezen nog in het evangelie “Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft.” Hier heb je opnieuw het totale plaatje. Het inclusieve religieuze denken, van Jezus. Hem opnemen opent deuren en ramen en maakt alles mogelijk. Ook de liefde voor de anderen en voor God. Steeds opnieuw wordt hetzelfde gezegd: Jezus is de basis: het leidt tot de liefde die alles overwint.

En tot slot is er die speciale zinsnede over het belangeloos opnemen van een profeet. Ook weer een manier om naar Jezus te kijken: Jezus als profeet. Wie hem belangeloos opneemt wordt beloond. We verstaan dan ook de liturgische keuze vandaag voor de eerste lezing met de profeet Elisa. Wat is het geschenk dat die gastvrije vrouw krijgt: leven in overvloed. Onverwacht op haar oude dag een zoon.

Dat is wat er gebeurt als we Jezus effectief opnemen in ons rijtje van personen die we liefhebben. Hij schenkt ons zijn wederliefde die het onmogelijke mogelijk maakt: 1. de inclusieve liefde; 2. de helende kracht om te vergeven, en 3. het geloof in de liefde die sterker is dan de dood. Dit is het ultieme geschenk van Jezus voor ons mensen, waarover de tweede lezing spreekt: Hij maakt de dood ongedaan (niet de eerste dood; net als Hij moeten we allen sterven), maar de tweede dood, die anders eeuwig duren zou. We sterven met Hem om te leven met Hem. Laten we dus Jezus binnen in ons leven, steeds opnieuw. Het is een kleine stap. Echt. Maar als we het eerlijk en volhoudend doen, zijn de gevolgen enorm en groots: vreugde en leven in overvloed. Amen.