**Choral evensong**, gehouden op zondag 12 augustus 2018 in de Hooglandse kerk te Leiden. Medewerking van ‘The Willis Chorale’, o.l.v. Huw Williams. Voorganger: ds. Margreet Klokke

**Opening sentences**

Welkom in de evensong in de Hooglandse kerk

op deze zondag in de zomer in Leiden.

In de viering klinkt muziek en zang, die past bij de tijd van het kerkelijk jaar – de zomertijd, waarin er wordt stil gestaan bij het goede leven, in bijbeltaal ‘het koninkrijk van God’.

Schriftlezingen en korte ‘sermon’ gaan over de vraag wat het goede leven is, welke ‘schat’ je zou moeten vinden om gelukkig te kunnen zijn.

Ik wens u een goede viering.

Richten wij ons hart op de Eeuwige…

**Sermon** over 1 Korinthiers 13 en Matteüs 13: 44-46

De zomer is bij uitstek een periode waarin je mooie vondsten kunt doen. Dat kan gebeuren als je met vakantie bent. Je gaat naar een museum en je ziet een kunstwerk dat je bij de keel grijpt. Je hebt nog nooit zoiets gezien. Je blijft er naar staan kijken. Je zou het wel naar huis willen meenemen. Maar omdat dat niet kan, neem je een foto. Of je maakt een bergwandeling en bovenaan gekomen heb je een uitzicht waar je stil van wordt. Je bent daar alleen, er is niemand, alleen het blauw van de lucht, het groen van de bomen en het zilver van een rivier in de diepte. Een sprookje. Je zou hier wel eeuwig willen blijven. Maar omdat dat niet kan, neem je een foto. Of je gaat niet met vakantie en blijft hier. Je gaat naar een concert. En deze muziek – die heb je nog nooit gehoord. Hij raakt je diep. Hoe houd je dit moment vast? Je maakt een opname, of je koopt een cd van de musici…

Zo kent elk van ons het gevoel wel, dat Jezus oproept in de twee gelijkenissen die hij vertelt. Het gevoel van enorme blijdschap, als je iets heel kostbaars ontdekt. Hij vertelt van een eenvoudige landarbeider, die aan het ploeteren is onder de zon. En dan, op een ongelofelijk moment, stuit hij op een schat in de grond. Goud, zoveel als hij nog nooit heeft gezien. Zijn hart bonst van opwinding. Wat een sprookjesachtig geluk! In de tweede gelijkenis vertelt Jezus van een handelaar in parels. Deze reist het hele Midden Oosten af, om ze op de markt te kopen en te verkopen. En dan, op een onbeduidend marktje in een dorpje van niets, ziet hij ineens een parel liggen – zo groot en van zo’n onvoorstelbare schoonheid dat er tranen in zijn ogen schieten. Wat een ongelofelijke mazzel! Dat gevoel, dat ken je. Je hebt het allemaal wel eens gehad. Tot zover kun je met Jezus meegaan.

Maar dan komt er een afwijking in het normale patroon. Het normale patroon: dat is dat je je kostbare vondst toevoegt aan je verzameling. Het wordt de tweeduizendvijfhonderdveertigste foto op je mobiel of de achtennegentigste cd in je kast. Dat patroon, dat wordt doorbroken in die gelijkenissen van Jezus. Want de landarbeider verkoopt alles wat hij heeft om alleen die akker met de schat te kunnen verwerven. En de parelhandelaar verkoopt alles wat hij heeft om alleen die ene parel mee te kunnen nemen. Dat zouden u en ik nu nooit doen. Of wel? Is er iets, dat zó bijzonder is, dat al het andere erbij in het niet valt? Wat is het meest van waarde?

Dat is een lastige vraag. Gelijkenissen lijken altijd kleine simpele verhaaltjes, maar ze gaan over de grote vragen van het leven. Waar is het je om te doen? Wat maakt je leven goed? Waar vind je ‘het koninkrijk van God’?

Deze week las ik een column van de Belgische psychiater Dirk de Wachter. In dat artikel verbaast De Wachter zich erover, dat hij en zijn collega’s het zo druk hebben. Allemaal hebben ze lange wachtlijsten. Dat zou je niet verwachten, zegt hij. Het is hier geen oorlog, er is geen hongersnood. Er is geen dictatuur, we hebben veel vrijheid. Wat is er dan aan de hand? Waarom zijn we zo moe, nemen we zoveel pillen en heeft zo ongeveer iedereen wel een diagnose?

Volgens De Wachter komt dit, doordat we geobsedeerd zijn met geluk. In de spreekkamer hoort hij, dat alles leuk moet zijn, of liefst nog meer dan dat. We moeten gelukkig zijn, en niet maar een beetje - fantastisch gelukkig. Stel, zegt hij: Je komt na het weekend op je werk. Jou wordt gevraagd, wat je gedaan hebt. Je zegt: ‘Oh, gewoon, een beetje thuis geweest’. Dan is de reactie: ‘Gaat het wel, ben je ziek?’ Want ons leven moet groots en meeslepend zijn. Er mag niets tegen zitten. Er mag niets lastig zijn, of verdrietig, of zorgwekkend. Als dat toch zo is, dan geeft dat stress en roept depressies op.

Hij pleit er dan ook voor, om anders te kijken naar de lastigheden van het leven. Ze zijn er nu eenmaal, zegt hij. En eigenlijk zijn ze onmisbaar. Want: ‘Ze geven aanleiding tot liefde. De liefde verschijnt niet aan de fantastische kant van het leven. Niet als iedereen zich geweldig voelt en bonussen binnen harkt. Juist als het leven een beetje moeilijk wordt, heeft het menselijke dier nood aan een ander. Dan hebben we nood aan hechting, streling, de blik van de ander en samenzijn met de ander. Dat komt vooral als het moeilijk is. Dan overstijgt de ongelukkigheid zich en het verandert in verbondenheid. Liefdevolheid ontstaat in het menselijk tekort.’

Eigenlijk sluit dit naadloos aan bij de gelijkenissen van Jezus. Want die ene schat, waar al het andere bij in het niet valt, dat is natuurlijk de liefde. Het goud dat gevonden wordt in de akker - in de bijbel staat dat altijd symbool voor de tien leefregels van God, door Jezus samengevat in het grote gebod van de liefde. En de parel die gevonden wordt op de markt – in de traditie van de kerk staat die symbool voor de hostie. Het teken van de presentie van Jezus, de liefde in eigen persoon. De liefde, zegt Jezus met zijn gelijkenissen – dàt is het grootste van alles dat van waarde is. Want het goede leven, het koninkrijk van God, het nieuwe Jeruzalem… het wordt gebouwd van het goud van Gods liefdesgebod en de parels van mensen die ernaar leven. Amen.

Bronnen:

U. Luz, Das Evangelium nach Mattheüs deel 2

M. Brouwer, Oude Lutherse kerk Amsterdam, preek over Matteüs 13: 44-46

D. de Wachter, https://www.brainwash.nl/bijdrage/het-idee-dat-het-leven-vooral-leuk-moet-zijn-is-de-ziekte-van-deze-tijd

Gebeden: zie volgende pagina

**Said prayers**

O God,

Wij zijn

elk op onze eigen manier

schatgravers,

gelukszoekers.

We denken

dat het

moet kunnen

als we

ons best maar doen:

een leven

zonder lastigheden

verliezen

of pijn.

En zo

zoeken we vaak

verkeerd

we zien niet

dat de nacht

van ons leven

soms licht kan zijn

als de dag-

door de liefde

die ons dan

overkomt.

Wij bidden

àls wij

diep graven

laat het dan

naar het goud zijn

van uw woord

en àls wij

het ver zoeken

laat het dan

naar de parel zijn

van hem of haar

die dit woord

handen en

voeten geeft.

Wij bidden

voor mensen

die stress

krijgen van het gevoel

dat ze gelukkig

moeten zijn.

Die de druk voelen

van een samenleving

waarin alles

leuk, leuker, leukst moet zijn.

Geef hen

en geef ons

oog

voor het kleine

dat goed is:

de warme handdruk

de vriendelijke blik

de liefdevolle omhelzing.

Wij bidden

voor mensen

die worstelen

met de lastigheden

van het leven:

hun eigen

imperfecties

en die van

de mensen

met wie ze

samen leven;

hun eigen

kwetsbaarheid

en sterfelijkheid

en die van

de mensen

die bij hen

horen.

Geef hen

en geef ons

zo’n wonderlijk moment

van vinden

van goud

in de akker

een parel

op de markt:

een ervaring

met de liefde

die de bouwsteen is

van uw koninkrijk

het nieuwe

Jeruzalem.

In stilte…

Door Christus, onze Heer,

Amen.

NB Wanneer u vaker inspiratie vindt in onze preken en gebeden, stellen wij u voor om eens een gift over te maken aan NL30INGB0000111806 t.n.v. Penningmeester Leidse Binnenstadsgemeente. U steunt ons werk ermee, hartelijk dank!