Schriftgedeelte: Lukas 10:25-37

Psalmen:

103: 2

103: 7

78: 3 en 19

De Heere Jezus is in gesprek met een wetgeleerde. Deze wetgeleerde vraagt Hem wat hij moet doen om het eeuwige leven te beërven. Hij vraagt niet zomaar om informatie, nee hij heeft een bijbedoeling met deze vraag. De wetgeleerde wil met deze vraag namelijk onderzoeken of Jezus wel gehoorzaam is aan de wetten van Mozes. Jezus weet wat er in het hart van de wetgeleerde leeft en waarom hij deze vraag stelt. Hij antwoordt met een wedervraag en begint daarmee ook over de wet: wat is in de wet geschreven? De wetgeleerde noemt de samenvatting van de wet. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Jezus bevestigt dat en geeft de wetgeleerde opdracht om te gehoorzamen aan de wet, dan zal hij het eeuwige leven beërven.

De wetgeleerde vraagt door: En wie is mijn naaste? Hij vraagt dus eigenlijk naar de grenzen van dit gebod: wie is wel mijn naaste en wie niet? Daarin zie je ook dat hij onderscheid maakt in mensen. Het is ook een wettische benadering van het gebod van de naastenliefde: als je weet wie precies je naasten zijn, kun je die liefhebben en dan heb je dus het gebod vervuld. In vers 28 staat ook de reden waarom hij doorvraagt, de wetgeleerde wil zichzelf rechtvaardigen. Dan gaat Jezus hem uitleggen met een praktijkvoorbeeld dat je naasten ook je vijanden zijn en dat je pas kunt zeggen dat je je naasten liefhebt als jezelf als je ook aan je vijanden goed doet. En daar zat het hem bij de hoogmoedige religieuze leiders vaak op vast. Jezus vertelt de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan.

Iemand, een zeker mens, reist van Jeruzalem naar Jericho. Hij reist over een zeer gevaarlijke weg, ook wel bekend als de bloedige weg. De weg loopt namelijk door een bergachtig gebied waar veel spelonken en grotten zijn. Dieven en rovers konden zich daar gemakkelijk verschuilen, iemand aanvallen en snel weer verstoppen. Dat gebeurde ook met die man, hij wordt beroofd en in elkaar geslagen, half dood laten de rovers hem liggen. Verschrikkelijk. Dan komen er een priester en een Leviet langs. Priesters en Levieten reisden vaak over deze weg op weg van of naar hun tempeldienst. Beiden dienen in de tempel, het huis van God en beiden negeren de man, ze lopen er zelfs met een grote boog om heen. Dan komt er een Samaritaan langs en hij helpt deze man, die waarschijnlijk een Jood was, wel. Dat is bijzonder, want Joden en Samaritanen hadden, zoals je wel weet na de preken over de Samaritaanse vrouw, een grote hekel aan elkaar. Ik zal nog even kort de reden daarvoor herhalen. Tijdens de ballingschap gingen heidenen in Samaria bij de achtergebleven Joden wonen en vermengden zich met hen. Daarop kregen de Samaritanen een menggodsdienst en bouwden een eigen tempel. De joden vonden hen bastaarden en dachten dat ze onrein zouden worden als ze contact zouden hebben met Samaritanen. Daarnaast verschilden ze van mening over bepaalde godsdienstige zaken. Joden en Samaritanen waren dus echte vijanden.

Even terug naar de gelijkenis. Er staat over de Samaritaan dat hij met innerlijke ontferming bewogen werd over de gewonde man. Hij heeft zo’n medelijden dat hij niet met een grote boog om die man heen kan lopen. De Samaritaan doet wat iedere echte naaste zou moeten doen. Hij helpt zijn vijand, geeft er zelfs zijn eigen geld voor weg.

Jezus is klaar met het vertellen van de gelijkenis. Hij gaat weer een vraag stellen aan de wetgeleerde. Hij vraagt: wie van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn desgenen die onder de moordenaars gevallen was? (dus de priester, de leviet of de samaritaan). De wetgeleerde geeft het goede antwoord, hij zegt niet de samaritaan, maar die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Weer geeft Jezus hem een opdracht: ga heen en doe gij desgelijks. In de kanttekening staat bij het woord ‘naaste’: dat is die de plicht eens naasten bewezen heeft. Wij zeggen altijd iedereen is je naaste en dat is waar maar je bent dus pas een echt naaste als je verantwoordelijkheid draagt voor iedereen om je heen, of het nou je vriend of vijand is.

De Heere Jezus zegt met deze gelijkenis ook iets over de toestand van de religieuze leiders in die tijd. Eerder vertelde Hij hen al de gelijkenis over de farizeeër en de tollenaar. In deze gelijkenis worden de religieuze leiders ‘sommigen die bij zichzelven vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen niet achtten’ genoemd en dat was dus de positie van de leiders in die tijd. Ze leefden erg keurig en volgens de wet, maakten er zelfs wetten bij, maar voelden zich hoogmoedig en ver boven het gewone volk, en zeker boven die verachte Samaritanen verheven. Ook in de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan zie je dat terug: de priester en de leviet voelde zich te goed om de gewonde man te helpen. Ze kenden niet de liefde waarmee de wet wordt samengevat. Jezus wil de wetgeleerde er dus op wijzen dat je God moet dienen uit liefde.

Ook de Heere Jezus was veracht. De joden hebben Hem toen ze boos op Hem waren ook een keer ‘Samaritaan’ genoemd. Van Hem kan in ieder geval gezegd worden dat Hij barmhartigheid heeft gedaan. Hij is gekomen om mensen op te rapen. Over de barmhartige samaritaan staat dat hij met innerlijke ontferming bewogen was; dat staat ook verschillende keren over de Heere Jezus in de Bijbel.

De Bijbel staat vol met teksten over barmhartigheid. In de grondtaal staan twee verschillende woorden voor barmhartigheid. Chesed en rachamim. Rachamim betekent goedheid en vriendelijkheid. Het woord chesed lijkt op het woord voor moederschoot. God draagt Zijn kinderen als het ware in Zijn schoot. Het erbarmen van mensen onderling wordt meestal hanan genoemd. Deze barmhartigheid komt in de Bijbel tot uiting in de zorg voor armen en ellendigen. Er wordt op twee manieren over barmhartigheid gesproken. Het meest wel over de barmhartigheid God. Bijvoorbeeld Titus 3:5 ‘Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid…’ Je kunt dus wel zo wettisch leven als de schriftgeleerden, farizeeën en deze wetgeleerde, maar we hebben altijd aan Ander nodig die voor ons de straf kon dragen. Daarnaast staat de Bijbel vol met opdrachten om barmhartig te zijn. ‘wees dan barmhartig gelijk uw Vader ook barmhartig is.’ Of in de wet: ‘en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden.’

Tot ons komt dus de opdracht om barmhartig te zijn. maar hoe zouden wij dat kunnen en dus uit liefde de wet proberen te gehoorzamen als onszelf geen barmhartigheid geschiedt is?

Dan staat er ook een tekst voor ons in de Bijbel: Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot den troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen, en genade vinden, om geholpen te worden te bekwamer tijd.

1. Een wetgeleerde komt Jezus op de proef stellen. Waarom zou een wetgeleerde Jezus op de proef willen stellen? Lees Lucas 2:41-52, 4:15 of

10:17-19.

2. Jezus geeft niet direct antwoord op de vraag van de wetgeleerde, maar stelt een wedervraag. Dit deed Hij vaker Waarom zou Hij dit doen?

3. De tweede vraag van de wetgeleerde is een vraag om verduidelijking: Wie is dan mijn naaste?

(a) Wie is volgens de Joodse wet de naaste? Alleen de Jood of ook de vreemdeling? Lees

Leviticus 19:34.

(b) Wie blijken de Joden in de praktijk als hun naaste te beschouwen? Lees Matteüs 5:46-47.

 Lezen Lucas 10:30-35

(c) Wat probeert Jezus door de gelijkenis van de Barmhartige Samartitaan hierover duidelijk te maken? Waarom helpt de Samaritaan de man?

4. Jezus zegt aan het einde het gedeelte: Ga heen en doe gij desgelijks.

(a) noem voorbeelden uit de Bijbel van mensen die barmhartigheid deden

(b) hoe kunnen wij barmhartig zijn?