**Choral evensong**, gehouden op zondag 13 september 2020 in de Hooglandse kerk te Leiden. Medewerking van ‘het Roder Jongenskoor’, o.l.v. Rintje te Wies. Voorganger: ds. Margreet Klokke

**Opening sentences**

Welkom in de – in korte tijd – tweede evensong in de Hooglandse kerk in Corona-tijd. We realiseren ons, hoe bijzonder het is dat onze fantastisch grote kerk het ook in de pandemie mogelijk maakt om samen te zingen en samen te vieren – al kan niet iedereen die dat zou willen er live bij zijn.

In deze evensong klinken er twee liederen, een hymn en een anthem, waarin het gaat over het beeld van God als een herder: ‘The Lord my pasture shall prepare’ en ‘The king of love my shephard is’.

In de korte sermon zal erover worden nagedacht, wat de belofte èn de opdracht is, die in dit beeld besloten ligt.

En trouwens – nog even over de liederen gesproken: de melodie van psalm 149, die óók zal klinken, is gecomponeerd door Mark Beuker. Hij is één van de zangers, een jeugdige componist dus. In de tijd dat de jongens van het koor niet konden repeteren vanwege Corona, hebben ze verschillende opdrachten gekregen van hun dirigent – o.a. het componeren van een eigen ‘Chant’ op een psalm. Er waren er meerdere die heel mooi waren, o.a. die van Mark. Het is mooi om zo te merken, hoeveel goede dingen er óók voortkomen uit een voor velen moeilijke tijd.

Hier en thuis: Ik wens u een goede viering.

Richten wij ons hart op de Eeuwige!

**Sermon over Johannes 10: 11-15 en 21: 15-19.**

Twee van de liederen, die in deze evensong klinken, roepen het beeld op van God als een herder. Een beeld, waar een belofte in schuilt. Waar je ook bent, hoe het ook met je gaat, zelfs al ga je door een donker dal, je staat er niet alleen voor, de Eeuwige zal bij je zijn.

In het evangelie naar Johannes eigent Jezus zich dit beeld toe. Hij zegt: Ik weerspiegel iets van God, ik ben als hij, de ware herder. Deze uitspraak kan direct een vraag oproepen, bij de mensen die naar hem luisteren. Als híj een herder is, wie ben ik dan? Dat kan ook in een alledaags gesprek gebeuren. Als iemand heel zeker zegt: Ik ben die en die, ik beteken dat en dat. Dan kan dat je onzeker maken. Dan kun je je gaan afvragen: Maar wie kan ik zeggen dat ik ben? Wat stel ik eigenlijk voor?

*Ik ben de ware herder,* zegt Jezus. En ineens schuilt er in het Godsbeeld, dat hij zo op zich neemt, niet alleen een belofte, maar ook een opdracht. Een vraag. En jíj dan, wie kun jij zeggen, dat je bent?

Wie ben ik? Wat is mijn identiteit? Waarom ben ik er? Vragen, die vandaag misschien wel meer dan ooit leven bij mensen. Het is een tijd van onzekerheid, in dit opzicht. Er zijn veel minder verbanden, vandaag, waarin je een identiteit wordt aangereikt. Je zegt niet zomaar meer: Ik ben katholiek of protestant. Ik ben socialist of liberaal. Je bent vaak van alles wat. Een beetje spiritueel, een beetje sportief. De ene keer stem je links, de andere keer rechts. Dat is onze tijd. je mag je eigen identiteit samenstellen, uit alles wat er zich aandient op o.a. het internet.

Jezus zegt, in het Johannes’ evangelie: In mijn manier van mens zijn richt ik me naar de Eeuwige. Ik ben een herder, zoals hij. Kom, volg mij! Met andere woorden: herder-zijn – dat is en blijft altijd de roeping van de mens. De identiteit die hij van Godswege krijgt aangereikt.

Een herder. Wat is het in zo iemand, waar ik me mee zou kunnen identificeren. Jezus zegt: Een echte herder - dat is iemand die *zijn leven inzet voor de schapen.* Het is met andere woorden iemand, die het doel van zijn leven buiten zichzelf vindt. Hij leeft *voor*… Iemand die zijn bestemming vindt in de relatie met anderen.

Het kan een open deur lijken, dat Jezus dit zegt: je vindt het doel van je leven buiten jezelf. Want velen van ons zetten zich al erg in voor anderen. De een heeft een verantwoordelijke baan. De ander is vader of moeder van een druk gezin. Weer een derde heeft ouder wordende ouders die aandacht verdienen. En een vierde is zo iemand op wie om een of andere reden altijd alles neer komt. Velen van ons doen veel voor anderen. Soms zoveel, dat ze er moe van worden. Mag ik er zelf ook nog zijn, kan er soms door hen heen gaan. Het lijkt een open deur: herder-zijn, dat is je roeping, je vindt het doel van je leven buiten jezelf.

Maar is ’t dat ook? Want wie van ons herkent dit niet: Dat je in je inzet voor anderen tegelijk ook op jezelf gericht kunt zijn. Iets in je kan erge behoefte hebben, aan de waardering die je oogst met je inzet. En iets in je kan de bevestiging, die je krijgt als je hard werkt en je best doet, broodnodig hebben. Ja, wie geniet er nu niet van een compliment? En misschien kan het daarom soms ook zo moeilijk zijn, om ‘nee’ te zeggen als je iets gevraagd wordt, omdat je niet zonder de erkenning kunt die je verwacht als je ‘ja’ zegt. Het is geen open deur, denk ik, wat Johannes zegt: Je komt op je bestemming als je een herder bent. Er zit meer in dit kleine zinnetje, dan je denkt. Het heeft een raadselachtige tegenstrijdigheid in zich. Want het zegt: Door niet met jezelf bezig te zijn, zul je je roeping leren zien. Door te géven, zul je je eigen gaven ontdekken. Door er voor anderen te zijn, kom je ook je eigen identiteit op het spoor.

Je kunt dat zien, aan het verhaal van Simon, die door Jezus Petrus genoemd wordt. In het hele evangelie naar Johannes’ kun je merken, dat hij een haantje de voorste is. Iemand die leiding kan geven. Een nummer een. Dat is een gave. En dan is de vraag die de bijbel je stelt: Hoe ga je met je gave om? Zet je hem in voor jezelf? Of gebruik je hem zoals een herder dit zou doen, ten bate van de kudde, ten dienste van de mensen met wie je verbonden bent? Het is rond het kruis van Jezus dat Petrus met deze vraag geconfronteerd wordt. Wat had hij hard geroepen, dat hij zijn leven wel wilde geven voor Jezus. Maar als het erop aankomt, Jezus gevangen genomen is, en Petrus erop wordt aangesproken dat hij toch ook bij hem hoorde, begint hij hard te roepen voor zichzelf. Ik ken hem niet, zegt hij tot drie keer toe. En dan kraait de haan. Wat heb je gedaan, gaat het door hem heen, en hij weent bitter. Hij is nergens meer. Op dat moment raakt Petrus aan de raadselachtige tegenstrijdigheid, waar ’t vandaag om gaat. Als je voor jezelf leeft, raak je jezelf kwijt. En als je je gaven voor anderen inzet, ontdek je wie je bent. Het is een oude levensles. De ware herder, hij die zijn leven inzet voor zijn schapen, kan hem je leren. Amen.

**Said Prayers**

Trouwe God,

dat uw belofte

Ik zal er zijn,

voor jou,

als een herder

soms even

op kan lichten

in ons leven

maakt ons stil…

Wij bidden

dat wij

gaande onze weg

zullen ontdekken

wie wij ook

voor anderen

kunnen zijn

wat onze

eigen roeping is

op welke wijze wij

een herder

kunnen zijn…

Wij bidden

voor mensen

die vragen

en twijfels hebben

over hun

identiteit:

voor kinderen

en jongeren

die zich afvragen

wie zij nu

helemaal zijn

in deze

overbevolkte wereld.

Maar ook voor

wie ouder worden

vermogens

verliezen

en zich daardoor

onzeker voelen

over wie zij nog

zijn, wat zij nog

betekenen

voor de

samenleving.

Dat zij

onbevangen

geven

wat ze kunnen

en daardoor

de herder

in zichzelf

ontdekken

of hervinden.

Wij bidden

voor mensen

die veel

te geven hebben

en van wie

daardoor

ook veel

gevraagd wordt.

Vaders

en moeders

docenten

en verplegers

rechters

en advocaten

parlementsleden

en ministers

ondernemers

en wetenschappers

zangers

en musici –

en dankbaar

gedenken wij

op dit moment dan

Joop Brons…

Dat allen

die hun talent

inzetten

toch niet teveel

zichzelf zoeken

maar de ander,

en dat

de herder in hen

daardoor

aan het licht komt.

Wij bidden

voor alle mensen

die zorg

nodig hebben

als die

van een herder:

voor wie ziek zijn

of in rouw.

Mogen er

mensen

op hun weg komen

die er

voor hen

zijn.

In stilte…

door JCoH, Amen.