**Choral evensong**, gehouden op zondag 2 juli 2023 in de Hooglandse Kerk te Leiden. Medewerking van ‘The Choir of the Jesus College, Oxford’ o.l.v. Peter Parshall. Voorganger: ds. Margreet Klokke

**Opening sentences**

U allen, van harte welkom in deze zomerse evensong in de Hooglandse Kerk. Een bijzonder woord van welkom aan The Choir of Jesus College uit Oxford o.l.v. Peter Parshall die hier met drie organisten een toer door Nederland afsluiten. Welcome in our midst!

Aan de onkosten van deze evensong kunt u naar eigen inzicht bijdragen, door de QRcode te gebruiken die in de liturgie staat. Contant geven kan ook, straks bij de uitgang van de kerk. Hoe dan ook, met uw gulle bijdrage doet u Bijzonder Kerkenwerk Leiden, de organisator van de evensongs, een groot plezier.

The Jesus College uit Oxford is ooit opgericht door een Welshman. Het heeft dus een band met Wales. Daarom zingt het vanavond ook een lied over de patroonheilige van Wales, Saint David. In de twee schriftlezingen sluit ik aan bij wat de kern is van diens leer en leven. Ik wens ons een goede viering.

Richten wij ons hart op de Eeuwige!

**Short sermon over Micha 6: 8 en Matteus 7: 12 – 14**

Tot deze week had ik nog nooit van Saint David gehoord, de patroonheilige van Wales. Vanwege het lied, dat straks klinkt, ben ik wat over hem gaan lezen. Hij leefde in de zesde eeuw na Christus. Hij was leraar, prediker èn organisator – oprichter van een kloosterorde en inspirator tot kerkbouw. In het kleine stadje St Davids in Pembrokeshire vind je nog altijd de Saint Davids Cathedral. Hier ligt hij begraven.

Er is één wonder, waar altijd over verteld wordt, als het over hem gaat. Op een dag staat hij ergens buiten te preken voor een grote menigte mensen, als de grond onder zijn voeten omhoog komt en een kleine heuvel vormt. Dan daalt er een witte duif uit de hemel, en strijkt op zijn schouder neer. Sprekende bijbelse beeldtaal: Een heuvel/ een berg is een plaats waar je God kunt ontmoeten; de duif staat symbool voor de heilige Geest, voor inspiratie van Godswege. Luisteren naar Saint David moet met andere woorden geweest zijn als het horen van Gods eigen stem.

De inhoud van zijn preken kwam dichtbij de twee schriftlezingen, die ik net heb laten klinken. In zijn laatste sermon, vlak voor zijn dood, heeft hij de essentie ervan samengevat. ‘Be joyful, and keep your faith and your creed, and do the little things that you have seen me do and heard about.’ Ik heb begrepen dat dit een spreekwoord is geworden in Wales: ‘Do ye the little things in life’.

Een eenvoudige boodschap, die niettemin kan binnenkomen. ‘Do ye the little things in life’. Ik ben net terug van drie weken vakantie, waarin ik mezelf óók vrij heb gesteld van het nieuws. Bij thuiskomst lag de stapel kranten op me te wachten. Deze doorbladerend werd ik overspoeld, door wat je normaal gesproken bij stukjes en beetjes te verwerken krijgt: Al die dingen in de wereld die níet goed zijn. Ik hoef ze hier niet te herhalen… Hoe ga je daar mee om?

Saint David zegt in de zesde eeuw: ‘Do ye the little things in life’. Ik heb dus de schilder gegroet, die bij de buren rechts bezig is. Het pakje vriendelijk aangenomen, dat voor de buren links bedoeld was. Geglimlacht naar de degene, voor wie ik moest uitwijken op de fiets. M’n geduld bewaard, in de rij voor de kassa. Een grapje gemaakt, met iemand die wel wat lichtheid kan gebruiken. En ik merkte, dat het hielp. Het hielp in elk geval mij zèlf.

Saint David had het van Jezus. *Behandel anderen, zoals je zou willen dat ze jou behandelen,* heeft Hij in de eerste eeuw gezegd. Jezus had het weer van (o.a.) de profeet Micha. *Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil,* heeft deze in de achtste eeuw vóór Christus gezegd, *niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.* En in onze tijd is het de filosoof Levinas geweest, die heeft gesproken over ‘De kleine goedheid’ als een hoofdzaak in het leven. ‘Het zijn gewone mensen’, schrijft hij, ‘die haar verdedigen en ervoor zorgen dat ze zich telkens weer herpakt, ook al is ze volstrekt weerloos tegenover de machten van het kwaad.’

Elke kleine goedheid kan zowel degene van wie hij uitgaat als wie hem ontvangt een moment van vreugde geven en daarmee hoop, vertrouwen! – een miniem bouwsteentje voor de toekomst. Het is een heel eenvoudige boodschap van Saint David. Maar dat mag niet maken dat haar betekenis onderschat wordt…

**Said prayers**

De dag is voorbij

de nacht valt

langzaam in.

De onrust in ons

mag tot rust komen,

alle gevoelens

tot bedaren.

Als aan een stil meer

zijn wij hier

voor Uw aangezicht

Eeuwige

en kijken nog even

naar de dag die was.

Waar kunnen wij

dankbaar voor zijn?

…

Welke kleine

goedheid

is ons deel geworden?

Welke ‘little things’

hebben wij zelf

voor een ander gedaan?

…

Laat ons koesteren

waar wij dankbaar

voor kunnen zijn,

Eeuwige,

en maak ons zo tot

hoopvolle mensen.

Wij bidden

voor al die momenten

in ons leven

waarop wij merken

dat ons hart

dicht zit, en we geen ‘little things’ kunnen doen voor een ander –

misschien ook

in de afgelopen

dag.

We hebben niet altijd

geduld in huis

een dosis humor

of welgemeende

vriendelijkheid.

Soms zijn wij

verstrikt in onszelf,

zitten we vast aan de wonden

die we opliepen

door het leven.

…

Vergeef ons die

momenten,

Eeuwige,

en laat ons hart

ontdooien, openen

door de warmte

van Uw liefde.

We bidden

voor al het

grote kwaad

in de wereld

om ons heen.

Wat een trauma’s

lopen mensen

niet op

als ze oorlog

moeten voeren

aan welke kant

van de linies ook.

Welke wonden

dragen mensen

niet met zich mee

als ze nazaten zijn

van tot-slaaf-

gemaakten.

Wat een rampen

staan er niet

voor onze deur

door de opwarming

van de aarde -

hoe zullen wij

met elkaar zijn

als er tekort is

aan water,

aan voedsel?

O God,

Laat wie ons

regeren verder kijken

dan het hier en nu,

maar laat ons

intussen

in het moment

proberen te doen

wat juist is

en zo bouwen

aan uw toekomst.

In stilte…