**Lucas 7:47 – Toon liefde en acht de ander hoger dan jezelf**Ik neem je even mee terug in de tijd, zo’n tweeduizend jaar geleden.  
Je bent door een vooraanstaand farizeeër, Simon genaamd, uitgenodigd voor een avondmaaltijd bij hem thuis.   
Simon.   
De naam is afkomstig van het **Joodse werkvoord** **“sjema”**, wat **horen** of **luisteren** betekent.  
Sjema, Simon.  
De farizeeër die nog moet leren luisteren, zo zal blijken.  
Ook al is hij nóg zo’n prominent lid van een streng religieuze stroming binnen het Joodse volk.   
  
Kijk, Jezus is er ook!  
Niet omdat hij tot Simons vriendenkring behoort, maar omdat Simon wil weten wie Jezus is.   
Jezus staat namelijk bekend als een lekenprediker, zonder theologische opleiding.  
En toch hangen de mensen aan zijn lippen!  
Is hij echt een profeet, zoals menigeen beweert?  
Of is hij misschien zelfs de komende Messias, waar heel Israël al zo lang op wacht?  
Wie zal het zeggen.  
Simon besluit om Jezus zuinigjes te ontvangen.  
Dus geen gastvrij onthaal, omlijst met allerlei reinigingsrituelen, zoals al sinds Mozes was voorgeschreven.  
Waarom eigenlijk niet?  
Zó on-Bijbels!  
En ook zó onbeschoft van deze man die de wettelijke voorschriften uit zijn hoofd kon opdreunen, maar blijkbaar niet beseft wie hij voor zich heeft!  
  
Hoog tijd dus voor Simon om stil te worden.  
Om te kunnen luisteren.  
Sjema! Luister naar Jezus Simon!  
   
Ja, aan de maaltijd wordt het stil, als er plotseling een vrouw binnenkomt.  
De brutaliteit!  
Want iedereen ziet meteen wie het is!  
De verteller, Lucas, noemt haar met bedekte termen een zondares.   
Maar dan moet je weten dat daarmee eigenlijk altijd een vrouw van lichte zeden werd bedoeld. Een prostituée dus.  
Iemand die niet meer in de tempel mocht komen.  
En misschien wel door de leiders uit de synagoge was gezet.  
Wat komt ze doen?  
Stennis schoppen? De sfeer aan tafel verpesten?  
Kijk, ze loopt naar de tafel, alsof ze kind aan huis is.  
Alleen, ze stopt niet bij Simon, de gastheer.  
Nee, ze gaat rechtstreeks naar Jezus toe en blijft aan zijn voeteneind staan!  
Waarom naar Jezus? En waarom aan zijn voeteneind?  
Nou om met het laatste te beginnen.  
Dat zul je denk ik begrijpen, als je ziet hoe de mensen destijds aan tafel lagen.  
Hoofd naar binnen, voeten naar buiten. (Plaatje 1)  
En waarom naar Jezus toe?  
Nou, ook dat is beslist geen toeval.  
Hier is sprake van een heel bewuste daad.  
Een geloofsdaad!  
Dus ze moet Jezus al gekend hebben en ook al vaker gehoord hebben.  
Overweldigd geraakt door zijn verkondiging van vergeving van zonden en bevrijding van bonden.  
Maar je ziet Simon denken van: help, wat moet ik doen?  
Deze vrouw er meteen uit laten gooien, of kijken wat er gebeurt?  
Eerst even afwachten maar…  
Want als Jezus inderdaad een profeet van God is, dan zal hij deze vrouw toch zeker wel ontmaskeren en bestraffend aanspreken?  
Immers, welke Godsman gaat er nou om met zulk uitschot?  
  
Maar nee, Jezus laat haar begaan!  
En het wordt een bizarre vertoning!  
Want deze vrouw begint me daar toch te huilen!  
Ook de andere gasten kijken inmiddels verstoord op en vragen zich af wat er in hemelsnaam aan de hand is!  
  
Gemeente, een huilende prostituée, aan de voeten van Jezus!  
Dat kan maar twee dingen betekenen toch?  
Tranen van verdriet.  
Of tranen van blijdschap.  
Of nee, het kan ook allebei waar zijn.  
Inderdaad.  
Precies dát is hier aan de hand!  
Want deze vrouw beseft: Jezus ként me!   
Hij ziet me zoals ik ben!   
Dieper dan ik mezelf ooit ken.  
Hij weet alles van me!  
En tóch stuurt hij me niet weg!  
Ja, zo heel dicht bij Jezus, komen ál haar zonden naar boven.   
En ook de tranen komen dan vanzelf naar buiten.  
Tranen van verdriet en van berouw!  
Gevoelens van schuld en schaamte!  
Wat heb ik mijn leven toch verknoeid!  
En toch, deze vrouw loopt niet meteen weer hard weg!  
Ze denkt niet: ik heb hier niets te zoeken. Want Jezus zal me vast wegsturen en zeggen: “mevrouw, beter eerst je leven en kom dan maar weer eens terug!”  
Nee, ze blijft daar aan het voeteneind staan, en bewijst Jezus haar … liefde!!!  
Juist omdat ze beseft: de kerkgemeenschap heeft mij afgeschreven, maar Jezus heeft me teruggevonden! Bijna iedereen wijst mij af, behalve Jezus!!  
Dus daarom moet ik bij hem zijn! Bij hem ben ik welkom.  
Alleen bij hem kan ik me veilig voelen! ……  
  
Wanneer heb jij voor het laatst echt verdriet over je zonden gehad?  
Heb je er om gehuild?  
En ben je toen ook naar Jezus toe gegaan!  
Met oprecht berouw?  
Smekend: O Jezus, stuur ook mij niet weg alstublieft, maar raak me aan! …  
.  
Tranen van verdriet dus bij deze vrouw. En berouw.  
Maar ook tranen van blijdschap!  
Want Jezus stuurt haar inderdaad niet weg!  
En daar hoopte ze al op.  
Dus ze wast Jezus voeten met haar tranen schoon en droogt ze met haar haren af.  
Niet bedoeld als erotische scéne, maar als blijk van oprechte liefde!  
Ze kust zelf zijn voeten!  
  
Tja, en Simon maar kijken!  
Trouwens, hij niet alleen.  
Ook jij, want je bent er nog steeds bij hé, samen met alle ándere tafelgenoten.  
En je kijkt en je kijkt!  
Kijk, ze heeft iets bij zich! (Plaatje 2)  
Een kruikje, kostbare, geurige olie.  
Iedereen is met stomheid geslagen.  
Tjonge jonge!  
Ze giet het hele flesje over Jezus’ voeten leeg en wrijft de olie er in!   
Wat een verspilling!  
Trouwens, waar heeft Jezus het aan verdiend, dat deze vrouw dit bij hem doet?  
Nou zeg het zelf maar.  
Aan wie geef jij de allerduurste cadeaus en waarom?  
Toch zeker aan de mensen waar je het allermeest van houdt?!  
Liefde maakt gul.  
  
Jezus kent ons en hij doorgrondt ons.   
Hij kan gedachten lezen.  
Onze gedachten.  
Maar ook die van Simon.  
Dus tóch een profeet!?   
Zeker.  
Dat blijkt uit vers 39, waarin Jezus Simons gedachten doorgrondt en hem dan met behulp van een vergelijking wat wil leren.  
“Luister eens Simon, ik heb je iets te zeggen”.  
En het wordt een wijze les voor Simon én al zijn gasten.  
Niet om ze op hun nummer te zetten, maar om hen de kans te geven op ándere gedachten te komen.  
Om ánders te gaan denken over zondaars en over wie Jezus is.  
Anders denken, dat zou je ook bekering kunnen noemen.  
Waarom?  
Nou, Jezus had dus heel goed door wat er in het hoofd van Simon omging!   
Dat Simon zich aan hem ergerde, omdat hij had toegelaten dat die vrouw zo’n scéne maakte.  
En diepe verachting had voor zo’n zondige vrouw!  
  
Ja, grote moeite hebben met de zonden van een ander!   
Ergernis.   
Voel jij dat ook wel eens, als je ziet of hoort hoe ánderen er een leven op na houden dat niet strookt met jouw Bijbelse normen en waarden?  
Wanneer je een broeder of zuster bijvoorbeeld het avondmaal ziet meevieren, en je je misschien wel afvraagt of dat zomaar kán?  
Zó iemand, zó zondig?  
Zomaar bij Jezus aan tafel?  
Dat kán toch zeker niet?  
  
Ja, ergernis die je tijdens de maaltijd met de Heer zomaar in beslag kan nemen.   
Net als daar aan tafel bij Simon.  
Jezus weet het.  
En vertelt daarom ook jij zijn gelijkenis:   
“Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had: de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander vijftig.  
(Een denarie was ongeveer het dagloon van een goedbetaalde arbeider.   
Voor één denarie kon je een schaap kopen. Voor een os moest je vijf denarie betalen. Best veel geld dus).  
Jezus gaat verder: “Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij het hun beiden kwijt!   
Wie van deze twee zal hem de meeste liefde betonen?   
Hé, hoor je dat?   
Het gaat dus niet om het tonen van dankbaarheid, maar van liefde!  
Agapé, in het Grieks.  
En dat gaat nog veel dieper!  
Want Jezus bedoelt daarmee een diepe, existentiële verbondenheid met hem, als gevolg van kwijtschelding van schuld.  
En vandaar misschien dus wel dat toch wat terughoudende antwoord van Simon, als hij zegt: “Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden" (Vers 43)  
“Ik veronderstel”. Simon zegt dus dat hij er niet helemaal zeker van is.  
Of begreep Simon het juist héél goed, maar stond zijn hoogmoed hem in de weg om Jezus een eerlijk antwoord te geven?  
  
Toch is Jezus blijkbaar tevreden met zijn antwoord.  
Alleen, de les is nog niet voorbij!  
Simon moet namelijk niet alleen leren luisteren.   
Hij moet ook nog leren zien!  
Oog hebben voor die ander, waaraan hij zich zo ergert.  
Niet met een laatdunkende, afwijzende blik van een man die zichzelf veel hoger acht dan zo'n ordinaire zondares.   
Nee, zegt Jezus: "Kijk nu eens met heel andere ogen naar deze vrouw!  
Want jullie hebben namelijk samen heel veel gemeen!  
Allebei hebben jullie evenveel van Gods genade nodig.   
Alleen, zij ziet het en jij bent er blind voor…..   
Maar blijkbaar ziet Simon nog steeds niet wat hij moet zien.   
En dus draait Jezus er niet langer omheen.  
Op de man af legt hij dan nog maar eens heel duidelijk uit hoezeer Simon juist een voorbeeld zou kunnen nemen aan de vrouw.  
Hoe hij haar lief behoort te hebben, en zelfs hoger zou moeten achten dan zichzelf.  
Tenminste, áls hij werkelijk zou begrijpen waar het God in zijn geboden om gaat.  
“Simon, jij hebt mij geen water gegeven om mijn voeten te kunnen wassen.  
Maar deze vrouw heeft daarvoor zelfs haar tranen gebruikt en mijn voeten met haar haren afgedroogd.  
Jij hebt me niet begroet met een vredeskus op de wang.  
Maar deze vrouw heeft sinds ik hier binnen kwam, zelfs onophoudelijk mijn voeten gekust!  
Jij hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven;  
Maar deze vrouw heeft met geurige olie mijn voeten verzorgd.  
Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde."  
  
Bam! Die is raak!  
En mijn br/zr, ik moet jullie eerlijk zeggen, dat bij mij hier in eerste instantie ook pas echt het kwartje viel.  
Ik dacht: wow, dit is de kern van het verhaal!  
Maar, dit is ook best confronterend!  
Voor mij.   
Maar ook voor jou denk ik.  
Want, liefde betonen, daar meet Jezus blijkbaar niet alleen onze dankbaarheid aan af!   
Maar ook ons geloof!  
Hoor maar, wat Jezus vervolgens tegen deze vrouw zegt: **“Uw zonden zijn u vergeven ... Uw geloof heeft u gered; ga in vrede."**Jezus geeft hiermee dus een publieke bevestiging van de vergeving, die ze al eerder had ontvangen.   
En hij onderstreept daarna dat ze die vergeving heeft ontvangen doordat ze haar vertrouwen op hem had gesteld!   
Geloof is dus de sleutel tot vergeving!  
En hoe uit dat geloof zich?  
Nou, precies in zoals we deze vrouw hebben zien doen.  
Naar Jezus toe gaan!   
Tranen plengen van berouw en van blijdschap.  
En liefde tonen, niet alleen met mooie woorden, maar metterdaad!   
Liefde die ook wat kosten mag.  
  
Simon had Jezus weinig liefde getoond.   
Zijn zonden belijden vond hij blijkbaar overbodig.   
Hij was immers een aan God toegewijde Joods orthodoxe gelovige?   
Wij zouden in ons geval zeggen: door en door gereformeerd.   
Zuiver in de leer.   
Maar hoe stond het met zijn liefde voor de Heer?  
Arme Simon: vol van hoogmoed blind geworden voor de noodzaak tot vergeving.   
Hij moest leren luisteren naar Jezus’ boodschap van liefde en genade.  
Alleen, was dat gelukt?  
Zouden zijn ogen zijn open gegaan voor het evangelie?  
  
Gemeente, "Ga in vrede".   
Dat waren Jezus’ laatste woorden voor de vrouw.  
En ze ging vast blij naar huis.   
En Simon?   
Wat zal Jezus als laatste tegen hém hebben gezegd?  
Ook “ga in vrede”?  
We weten het niet.   
Het kan dus van alles zijn geweest.  
Maar ik weet wel: als Simon’s hart door Jezus’ les niet zachter is geworden, dan zal hij de rest van de dag vast chagrijniger zijn geweest dan ooit!  
Ja, en wat zullen Jezus’ laatste woorden straks zijn aan jou?  
Helemaal aan het einde van deze dienst?  
Klinkt er dan ook: “ga in vrede”?  
Nou, luister straks maar goed.  
  
Ik ben trouwens ook heel benieuwd wat Jezus’ boodschap allemaal bij jou oproept.  
Want, aan welke kant sta jij?  
Aan de kant van de vrouw? Of die van Simon?.....  
Ik vermoed namelijk dat er onder ons niet zoveel zullen zijn die gemakkelijk in de huid kunnen kruipen van deze vrouw uit het verhaal.   
Zij was immers een hoer.   
Of durf jij die vergelijking toch wel aan?  
En eerlijk te zijn over jouw eigen zonden?  
Je hebt in elk geval kunnen zien hoe Jezus op de vrouw reageert!  
Genadig, liefdevol en vergevingsgezind!  
  
Of lijk je toch meer op Simon, die zichzelf zoveel hoger achtte?  
Weet je, als er iets was dat Simon nodig had, dan was het wel de eerlijke erkenning van zijn eigen zonden en gebrokenheid in plaats van vrome zelfhandhaving.   
  
En hoe is dat bij jou?  
Kan het zijn dat ook jij nog onvoldoende beseft dat je enkel van genade leeft? Dat je elke dag opnieuw vergeving nodig hebt?  
Ja? Besef je dat echt?  
Want als jouw blijdschap voor Gods vergeving niet net zo groot is als bij die vrouw, zal ook jouw liefde niet net zo groot zijn als bij die vrouw!  
Nou, ga maar na: heb jij ook stiekem wel eens het idee dat het met jou wel goed zit? Omdat je een trouwe kerkganger bent en verder ook netjes probeert te leven? En voel jij je daarom ook wel eens beter dan een ander?  
Bijvoorbeeld dan zo iemand als die vrouw uit het verhaal?  
Die ook lesbienne had kunnen zijn. Of ongehuwd moeder. Of wat ook maar.  
  
Jezus vertelde ook een keer een verhaal waarin een Farizeeër zich op de borst klopte toen hij even verderop een tollenaar zag staan.  
Tollenaars stonden er in hun tijd niet goed op.   
En dus riep de Farizeeër: “O God, ik dank u dat ik niet zo zondig ben als hij!”  
Terwijl die tollenaar juist bad: “O Heer, wees mij arme zondaar genadig.”   
  
Hoe luidt jouw gebed?   
Besef jij nog hoe groot de schuldenlast is die God ook jou heeft kwijtgescholden?  
Mooi! En mag dat dan ook gezien worden in liefde?  
Want zonder liefde geen échte dankbaarheid!  
Zonder liefde kén je Jezus blijkbaar nog niet echt als jouw verlosser!  
Zonder liefde is vroomheid niet meer dan religie.  
  
Mijn broeder en mijn zuster, zo meteen vieren we samen avondmaal.  
En aan de tafel wordt het stil.  
Want we zijn allemaal verschillende zondaars aan dezelfde tafel.  
En niet Simon, maar de Heer zelf is onze gastheer.  
En jij? Hoe ga jij aan? Waar let jij op?  
Op die ander, waar jij zo je vragen bij hebt?  
Of ben je gefocust op Jezus, je Heer en verlosser?  
Jezus kent ons door en door.  
Hij weet ook van al ónze zonden en tekorten.  
Toch schenkt hij ons genadebrood.  
En hij hoopt dat we voortaan net als hem willen zijn.  
Net als Jezus, liefdevol en gastvrij voor de ander.  
Omdat je goed naar hem geluisterd hebt en het begrepen hebt.  
Dat Jezus Zichzelf gaf tot volkomen verzoening van al ónze zonden.  
Dus niet alleen de zonden van die ander, ónze zonden, dus ook die van jou en mij!  
Als je dat echt begrijpt, **Toon dan je liefde!**   
Aan de ander.  
En dien de ander.  
Ja, heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,  
Want zo heeft Jezus ook jou liefgehad.  
Amen