**Choral evensong**, gehouden op zondag 20 augustus 2023 in de Hooglandse Kerk te Leiden. Medewerking van ‘The Willis Chorale’ o.l.v. Huw Williams o.b.g. Martyn Noble. Voorganger: ds. Margreet Klokke

**Opening sentences**

U allen, van harte welkom in deze evensong in de Hooglandse Kerk in het hartje van de zomer. Een bijzonder woord van welkom aan The Willis Chorale o.l.v. Huw Williams en organist Martyn Noble, die elk jaar een keer naar deze kerk komen om ons hart te verheugen met hun muziek. Welcome in our midst!

U kunt bijdragen aan de onkosten van deze evensong, 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 bijdrage doet u Bijzonder Kerkenwerk Leiden, de organisator van de evensongs, een groot plezier.

Er zullen veel lofliederen klinken, in deze evensong. Lofliederen voor de Eeuwige, de koning van de hele aarde, die vanuit zijn hemelse troon over alles regeert. Deze vorst verdient offers, klinkt het in die liederen, en dan vooral het offer van de gehoorzaamheid aan zijn geboden.

Bij die offers zal ik stilstaan, in de korte sermon van straks. Aan wie of wat geef je zelf offers? Het offer van je geld, je tijd, je aandacht of je liefde? Ik wens ons een goede viering.

Richten wij ons hart op de Eeuwige!

**Short sermon over 1 Samuël 15: 16 B – 22 en Marcus 12: 41 – 44**

Iemand heeft eens tegen mij gezegd: Waar je offers aan geeft, laat zien wie of wat er voor jou op de troon zit, welke waarde er voor jou bovenaan staat. En nu is dan dus de vraag: Waar geef ik offers aan? Het offer van mijn geld, mijn tijd, mijn aandacht, mijn liefde?

Misschien denkt u nu: Dat is wel een groot woord, ‘offer’. Het roept op, dat wat je geeft een beetje zeer moet doen. Het moet je echt iets kosten, anders is het geen offer. En geld geven aan een goed doel, of tijd geven aan familie en vrienden, aan vrijwilligerswerk, dat kan ook gewoon plezierig zijn. Het kan jezelf ook goed doen. Ja, zeker, dat dat kan. Maar je kunt jezelf ook ergens aan geven, op een manier die serieus iets kost. Denk bijvoorbeeld aan de studenten medicijnen over wie er de laatste tijd geschreven is in de krant. Een groot percentage van hen raakt tijdens hun coschappen burn-out. Ze willen cum laude afstuderen, want dan ligt er een goede bodem onder hun carrière. Dat lijkt op ‘een brandoffer brengen’. Het offer van je eigen burn-out. En ik denk dat zij niet de enigen zijn. Ook in de sport wordt er veel geofferd voor het podium. Ja, in welke sector van de samenleving gebeurt dat niet, voor succes. Dat is een belangrijke waarde.

Waar je offers aan geeft, laat zien wie of wat er voor jou op de troon zit.

Koning Saul laat schapen, geiten en runderen offeren door zijn dienaren na zijn overwinning op de Amalekieten. Maar hij laat de koning van de Amalekieten in leven. Terwijl deze in de bijbel symbool staat voor alle heersers op aarde die de zwakke en kwetsbare medemens niet beschermen. Een kwaad, dat geen ruimte mag krijgen, in de ogen van de Eeuwige. Saul kàn het niet, paal en perk stellen aan deze vorm van onmenselijkheid. Ik denk, omdat koning Agag een collega is. Een vorst, net als hij. Hij herkent zichzelf in hem, hij beschermt zichzelf in hem, hij dient zichzelf in hem. Hij kan het offer van de gehoorzaamheid niet brengen, aan de Eeuwige, vanwege zijn eigen belang. Het is zijn ego, dat bij hem op de troon zit.

Waar je offers aan geeft, laat zien wie of wat er voor jou op de troon zit. De weduwe in het verhaal uit Marcus kan ternauwernood rond komen. Er is geen bijstand, en geen pensioen. Ze leeft van wat anderen haar geven. Ze draait elke cent drie keer om voor ze hem uitgeeft. Toch gooit ze twee muntjes in de offerkist in de tempel. Dat doet zeer. Het kost echt wat. Er zit liefde in, liefde voor God en de naaste. Geen ego. Zo van: Kijk mij eens geven. Eerder zal haar minachting ten deel vallen, vanwege haar piepkleine gave. Haar gebaar geeft een kijkje in haar hart.

Waar je offers aan geeft, laat zien wie of wat er voor jou op de troon zit. Wie deelneemt aan een evensong, offert ook iets. Je geeft je tijd, en je geeft je stem. Want de viering bestaat vooral uit zingen. M.n. voor het koor. U zult denken: Ja, maar dat is geen offer. Het is heerlijk. Zingen. Zeker, ik geniet er ook van. En toch: Wie in een koor of in een gemeente zingt, geeft z’n stem aan een groter geheel. Als je jezelf er bovenuit hoort, doe je iets niet goed. Het mag niet om je ego gaan. Jouw geluid moet goed mengen met dat van anderen. Je moet er om zo te zeggen in opgaan. Het geheel dienen. Je eigen stem – er is er geen die zo klinkt als de jouwe, je ziel zit erin – géven aan iets groters. Een harmonie, die om zo te zeggen naar de hemel reikt. Dat is in de traditie van de kerk een vorm van de Eeuwige op de troon zetten. Kostbaar, zo’n evensong. Je stem offeren aan een harmonie die je eigen kleine levenslied overstijgt. Het is een mooie oefening voor de week die komt. Amen.

**Said prayers**

Wat een geschenk,

zo’n uur van

zingen,

in een gebouw

als dit,

zo’n uur van

opgaan in iets

dat groter is

dan wijzelf.

Wij danken U

Eeuwige,

voor uw Geest

die componisten

heeft geïnspireerd

en zangers

de adem heeft gegeven

om U zo

op de troon te zetten.

Wij bidden

dat als wij in dit uur

ook onze stem

gegeven hebben

aan de harmonie

van het geheel,

wij deze oefening

mee zullen nemen

naar buiten

en onszelf ook daar

inzetten voor

wat ons eigen leven

overstijgt.

Wij bidden

voor mensen

die lijden

aan wat in

onze samenleving

bovenaan staat:

slim zijn

en talentvol

mooi

en succesvol.

Voor wie hun

gezondheid

eraan opofferen

en er burn-out

van raken.

Mag de vraag

‘wat staat er

nu ècht bovenaan’

hen wakker

schudden.

Wij bidden

voor mensen

die het te verduren

hebben

van leiders

die hun eigen

belangen

hoger achten

dan het welzijn

van wie van hen

afhankelijk zijn.

Zulke leiders

offeren lévens

aan hun eigen

naam en faam.

Wat zou de wereld

er anders uitzien

als Uw liefde

voor heel de mensheid

op de troon zat,

Eeuwige,

ook bij de

machtigen…

Wij bidden

voor de mensen

die ons lief zijn,

aan wie we graag

onze tijd

en aandacht

offeren.

Onder hen

zijn er die

het moeilijk hebben,

die ziek zijn,

of in rouw.

Wij noemen

voor uw aangezicht

onze zorgen

en bidden

om moed en

kracht,

om vertrouwen.

door JCoH,

Amen.