**Choral evensong**, gehouden op zondag 22 augustus 2021 in de Hooglandse kerk te Leiden. Medewerking van ‘The Willis Chorale’, o.l.v. Stef Collignon. Voorganger: ds. Margreet Klokke

**Opening sentences**

Hier en thuis, welkom in deze evensong in de Hooglandse kerk in het hartje van de zomer. U kunt bijdragen aan de onkosten ervan, door de QRcode te gebruiken die in de liturgie staat. Daarmee doet u Bijzonder Kerkenwerk Leiden, de organisator van de evensongs, een groot plezier.

In de liederen die zullen klinken in deze evensong, wordt de lof gezongen op God, die de koning is van de wereld. Hij regeert de aarde. Dat doet hij met macht, met ‘power’ zegt de laatste anthem. Almachtig, ‘omnipotent’ wordt hij hier en daar zelfs genoemd. Niet iedereen heeft positieve associaties met het woord ‘macht’. Wat wordt er bedoeld, als het in bijbel en liturgie gaat over het koningschap en de macht van God?

In de korte sermon zal hier over worden nagedacht.

Hier en thuis: Ik wens u een goede viering.

Richten wij ons hart op de Eeuwige!

**Sermon over Psalm 99 en Marcus 10: 35-45**

U hebt vast wel eens gehoord, over de middeleeuwse legende van Doktor Faustus. Bij deze geleerde man kwam op een gegeven moment het idee op, dat het fantastisch moest wezen om macht te hebben. De macht van kennis, van de wetenschap. Wat zou hij allemaal niet tot stand kunnen brengen, als hij het vermogen had om alles te weten en alles te begrijpen? Terwijl hij daarover liep te denken, stond ineens de duivel naast hem. Hij had zich vermomd, hij leek op een geleerde als Faustus. En hij zei tegen de doktor: Dat kan. Je kunt die macht krijgen, als je zeker weet dat je dat wilt. Maar dan moet je wel je ziel aan mij verkopen. Dat leek een grote maar toch ook redelijke prijs voor zo’n grote vraag. Faustus stemde erin toe: Hij verkocht zijn ziel, kreeg de macht van kennis en wetenschap maar verloor tegelijk zijn vrijheid…

Een verhaal dat laat zien, hoe er twee kanten zitten aan het hebben van macht. Het geeft je invloed, maar kan je ook in zijn greep krijgen. Voorbeelden genoeg daarvan, uit ons eigen leven. Ik denk aan de vrouw, die de top wil bereiken in haar werk, het glazen plafond doorbreken. Ze moet zich daar veel voor ontzeggen. Nu ze dat eenmaal een tijd doet, kan ze er niet meer mee stoppen, ook al zou ze dat eerlijk gezegd soms willen. Dan zou al haar moeite voor niets zijn geweest! Ik denk aan de sporter, die een gouden medaille gewonnen heeft. Hij is nu bekend, hij wordt voor talkshows gevraagd en voor reclames. Hij heeft invloed. Maar de druk om weer te presteren wordt erg groot. Hij moet nog meer trainen. Hij voelt zich een gevangene van de blik van de media. Hij verliest zijn plezier in zijn vak. En ik denk aan een regeringsleider als Loekasjenko uit Wit-Rusland. Ik vermoed dat hij alle respect kwijt is, van zijn volk. Wie hem trouw zijn, doen dit uit angst. De man moet zijn eenzaamheid voelen, maar kan zijn positie niet opgeven. Hij heeft zichzelf te gehaat gemakt. Hij zit eraan vast.

Macht – aan de ene kant is het iets positiefs, iets groots. Maar aan de andere kant kan het je ook in zijn greep krijgen en klein maken. Daarover gaat het in het verhaal dat uit het evangelie naar Marcus is gelezen. Jezus heeft zojuist met zijn leerlingen gesproken over zijn komende lijden, sterven en opstanding. Over dat woord, ‘opstanding’, wordt in zijn tijd meer gesproken. De leerlingen hebben er dan ook een duidelijk beeld bij. Het is voor hen: In de hemel een plaats krijgen bij de groten der aarde. Nu zijn er twee discipelen, die daar zelf ook wel oren naar hebben. Het zijn Jakobus en Johannes. De twee zonen van Zebedeus. Marcus heeft eerder al van hen verteld, dat zij in de vissersboot van hun vader bezig waren met de netten, toen Jezus hen riep. En dat ze hem zomaar volgden, zonder hun werk af te maken en afscheid te nemen. Buiten-bijbelse bronnen zeggen, dat vader Zebedeus en zijn vrouw hier erg boos en teleurgesteld over waren. Zij wilden graag, dat hun kinderen het goed deden, dat zijn groot werden! Daarom worden Jakobus en Johannes ook wel ‘de zonen van de donder’ genoemd.

Of het waar is, dat deze twee leerlingen hun ouders teleurgesteld hebben toen ze met Jezus gingen zwerven weten we niet. Maar je kunt je hoe dan ook voorstellen, waarom zij zo alert reageren, als ze Jezus over zijn opstanding horen spreken. Krijgt hij in de hemel een plaats bij de groten? Dat biedt perspectieven! Die macht willen zij ook wel! R*abbi,* zeggen zij, *wij wilden u vragen iets voor ons te doen. Wat wou je dat ik voor je deed? Mogen wij later de een rechts, de ander links van u zitten, in uw heerlijkheid?* Het is niet aan mij, deze mooie plaatsen uit te delen, is dan Jezus’ antwoord. Maar laten we het er eens over hebben, wat groot zijn eigenlijk is. En dan komen de andere tien leerlingen, bang dat ze iets belangrijks missen nu het over groot zijn gaat, erbij. In de ‘gewone’ wereld ben je iemand, als je op de eerste plaats terecht komt, of daar in de buurt, zegt Jezus tegen zijn leerlingen. Maar in onze kring is dat anders. Want: *Wie onder jullie gezind is naar grootheid te streven, hij moet de dienaar zijn van de anderen; wie de eerste onder jullie wil wezen, hij zal van allen de slaaf zijn.* Bij ons kun je schitteren door te dienen.

Dienen. Dat is tenslotte het sleutelwoord van dit verhaal. Het is een woord, dat weinig aantrekkelijk klinkt, op het eerste gehoor. Dienaar zijn. Je bent geneigd het te associëren met de kruiperige houding, waar de christelijke moraal van het begin van de vorige eeuw mee gepaard kon gaan. In de bijbel is het iets anders. Het is een bepaalde manier van in het leven staan. Je leven niet beschouwen als een doel op zichzelf, maar het z’n bestemming laten vinden in een wijder verband. Je leven een middel laten zijn tot een verstrekkender doel. Het een ‘om te’ geven, zoals een hamer er is om een spijker in de muur te slaan en een beker er is om eruit te drinken. Je macht, je ‘power’ gebruiken om anderen te dienen, de samenleving verder te brengen, het verhaal van God en mensen nog een paragraaf te geven.

Groot zijn, machtig – dat betekent de ‘power’ hebben om te dienen, in de context van de bijbel. Het is goed, om dat in gedachten te houden, bij het luisteren naar de anthems die nog komen. Als de Eeuwige macht wordt toegedicht, dan gaat het altijd om deze positieve en kwetsbare vorm ervan. Amen.

**Said prayers**

Eeuwige

we danken u

voor dit uur

in deze eeuwenoude

ruimte

met zulke prachtige

muziek.

Grootsheid

die ons een

toontje lager

kan doen zingen.

Het draait

in het leven

niet allemaal

om onze eigen

positie

ons eigen

kleine verhaal -

wij zijn

onderdeel

van een groter

geheel,

wij zijn er

om een wijder

verband

te dienen.

Dat wij deze

bescheiden toon

vasthouden

in de week

die komt.

Wij bidden

voor de machtigen

van deze aarde,

voor de mensen

die aan de

touwtjes trekken

in regeringen

instellingen

en bedrijven

en onze toekomst

mede vorm geven.

Wij noemen

alle betrokkenen bij

de situatie in

Afghanistan.

Dat zij zich

in hun keuzes

niet alleen maar

laten leiden

door de wens

hun eigen positie

veilig te stellen

maar zich

eraan wijden

het grotere geheel

te dienen.

Wij bidden

voor mensen

die in het verleden

en nu soms nog

hebben geleden

onder een Godsbeeld

gekleurd door

macht

die niet dient

maar overheerst,

een Godsbeeld

dat angst

heeft opgewekt.

Mogen zij

de weerloze

overmacht

van uw liefde

herkennen

in de gestalte

van Jezus

uw Zoon.

Mogen zij

bevrijd worden

van angst.

Wij bidden

voor mensen

die ziek zijn

of in zorg

mensen

die grote

verliezen

hebben geleden,

voor wie rouwen.

Wij noemen

…

In stilte

…

Door JCoH, 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!