*Preek Oosterlichtkerk 25 april 2021*

Broeders en zusters, jongens en meisjes,

Een huurling laat bij gevaar de schapen in de steek, maar een echte herder niet. Hier zien we één van de motieven waarom Jezus op zijn post bleef toen het gevaarlijk werd voor hemzelf. Natuurlijk heeft hij erover nagedacht: wat nu, nu anderen op mijn ondergang uit zijn? Hij heeft er met zijn hemelse Zender over gesproken, al die keren dat hij zich terug trok, alleen wilde zijn met God. En de vrucht van dat biddend overleggen lezen we hier: ik ben geen huurling, maar de goede herder. De schapen gaan mij ter harte, ik ken ze, en zij kennen mij. Ik zal ze niet in de steek laten door te vluchten als iets mij persoonlijk bedreigt. Even later meldt hij dat de hemel dit besluit met instemming heeft begroet: De Vader heeft mij lief, omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen. Dan volgt die grote Paasbelofte die de Vader hem blijkbaar al heeft toegezegd: ik heb macht (in de nieuwe vertaling: ik ben vrij) om mijn leven te geven en het weer terug te nemen. Die vrijheid, die volmacht van Pasen klinkt ook in de zin: niemand neemt mijn leven, ik geef het zelf. Laten de overpriesters, laten Pilatus en Herodes niet denken dat zij de hoofrolspelers zijn, die met Jezus doen en laten wat zij in hun boosaardigheid hadden bedacht. Zij zijn op Gods schouwtoneel slechts figuranten. Aangevers die een handje helpen om van Jezus te maken wat hij vanaf Pasen zal zijn: de overwinnaar op de dood.

Zo sluit Jezus zijn woorden af: deze opdracht heb ik van mijn Vader gekregen. Tijdens dat voortdurende gebedsoverleg, op de berg alleen, heeft hij nieuwe instructies gehad: het tegendraadse, onverwachtse gebod om zijn leven te geven èn weer terug te nemen, op de nieuwe en ongekende manier die hij na zijn verrijzenis zal laten zien: zelfs geen deuren, geen muren houden hem tegen als hij, de goede herder, bij zijn schapen wil zijn, ook al hebben ze zich - herderloos als ze eerst dachten te zijn - zich nog zo afgegrendeld van de boze buitenwereld.

Ook de profeet Ezechiël tekent de schapen als herderloos. Want de herders van Israël hoeden hen niet, beschermen hen niet, kijken niet om naar de zieke of zwakke dieren. Ze zijn alleen uit op hun wol, hun vlees; ze weiden vooral zichzelf. Eigen profijt, eigen macht. Het zou over Poetin kunnen gaan, of leiders van Hongarije, Polen of Wit-Rusland; of over Haagse kringen die vooral zichzelf beschermen tegen kritiek, in plaats van om te zien naar degenen die de dupe zijn van hun jarenlange beleid. Schapen, ten prooi aan roofdieren, die het ontvangen compensatiegeld direct komen opeisen. De profeet zegt: zulke herders worden gestraft. De schapen worden van hen afgenomen, en nu zal God voor deze schapen zorgen, zelf naar hen omzien. En die zorg, dat goede herderschap, dat laat Jezus zien.

Ik ken mijn schapen, zegt hij, en zij kennen mij. Hij blijft ze leiden, ook na Pasen. En dat herderschap breidt zich na Pasen uit tot buiten Israël, niet langer begrensd door de regio waar hij rondwandelde, maar in heel de bewoonde wereld, heel de oecumene: nog andere schapen heb ik, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Zij zullen naar mijn stem luisteren, en het zal zijn: één kudde en één herder!

Lang niet alle schapen zullen de herder kunnen zien, slechts die schapen in de kudde waar de herder vlakbij staat. Maar zijn stem horen, dat doen ze allemaal, daar luisteren ze naar. Ook wij. Van het prilste begin – door de doop ga je bij zijn kudde horen – tot het laatste: als de Heer komt om iemand te halen voor wie hij een plaats heeft bereid, in het Vaderhuis met de vele woningen (zoals we vier hoofdstukken verder in dit evangelie mogen lezen). Aan het einde van hun aardse bestaan mogen de schapen nog eenmaal luisteren naar de stem van hun geliefde herder, als hij hen roept die bij hem horen, hen roept om voorgoed bij hem te komen. Ze herkennen die stem, die ze in hun leven al zo vaak hebben gehoord – al die keren dat ze hun oren spitsten, al die keren dat ze wisten: nu wordt ik opgeroepen, en ja: hier geef ik gehoor aan, dit zal steeds meer de richting van mijn leven zijn. Als je die weg inslaat, dan merk je gaandeweg dat je niet alleen bent. Dat anderen ook in die richting gaan. Dat zij in hun leven ook een stem hebben gehoord. Dat dezelfde Herder ons allen voorgaat. Kijk maar om je heen: één kudde, met één herder.

Als je ziet naar de officiële oecumene en alles wat daar nog niet kan of niet meer kan en blijkbaar ook niet mag; als je ziet hoe de meeste kerken alleen maar bezig zijn met zichzelf, dan lijkt het evangelische visioen ver weg. Tegelijk is het dichtbij, als we andere christenen ontmoeten, als we onze stemmen tot één lied, één gebed verenigen. Samenwerking aan de basis, vaak heel praktisch; en uitwisseling landelijk, wereldwijd: dat is echte oecumene. Het visioen van ‘één kudde, één herder’ is dichtbij, als u deze zomer – ik hoop toch dat we dan weer op vakantie kunnen - een kerk binnenloopt, dichterbij of verder weg, herkent wat daar gebeurt en mee kunt doen. En zelfs als u de taal niet spreekt, dat u een melodie kunt meezingen, boven alle taalbarrières uit het brood en de wijn kunt ontvangen, met de universele betekenis die dat voor alle christenen heeft. Het is er allang, die communie van christenen, die gemeenschap wereldwijd en hemelhoog - daar kan geen terughoudendheid van eenkennige kerkleiders tegenop. Al jaren de kleuterkerk en nu ook een paas-challenge voor de kids van Michaëlkerk, Dorpskerk en Oosterlichtkerk, prachtig. Onze kinderen of kleinkinderen snappen die verschillen toch allang niet meer? Zo zal het geschieden: één kudde en één herder, het is al bezig te geschieden, in elke generatie weer een volgende stap. Want de goede herder blijft met zijn schapen bezig, om zijn belofte waar te maken, over alle kerkgrenzen heen, meer en meer. Het is niet tegen te houden.

Daarin kunnen we elkaar blijven stimuleren. Samen luisteren naar die stem. En binnen het geheel van zijn kudde je eigen verantwoordelijkheid op je nemen. Elkaar tot herder zijn, elkaar voorgaan, als die taak je wordt toevertrouwd, als de grote Herder je daartoe roept. En die verantwoordelijkheid met anderen delen. Dat delen moeten we steeds weer leren. Je wilt het goed doen, je wilt het zelf doen; en als iedereen zegt: wat kun jij dat goed, dan heb je al gauw van alles op je nek liggen en buig je krom, tot je bent uitgeput. Dominees, ouderlingen, leerkrachten, managers, overal kom je dat tegen. Dan heb je iemand nodig die je zegt: waarom moet jij dat allemaal alleen doen? Kijk eens waar je goed in bent, en doe vooral dàt. Wat zijn je sterke punten, waar heb je plezier in, wat gaat je het beste af? Steek dáár je tijd en je energie in - en niet in dingen waar je tegen opziet, waar je jezelf voor moet leegknijpen. Zoek daar steun en hulp bij. Kijk wie je kunt inschakelen. Kijk wat anderen kunnen, maak hen ook medeverantwoordelijk. Geloof in hun gaven, jong en oud, geloof in Gods Geest die niet alleen jou inspireert en kracht geeft, maar velen met jou.

Als jij niet onder je last bezwijkt, kun je mensen oprichten en helpen rechtop te gaan. Als jij er zelf gezond bij blijft, kun je anderen helpen gezond te worden of te blijven. Als jij je taak fluitend verricht, kan er een klimaat ontstaan van vreugde om alles wat God ons geeft. Een klimaat waar mensen op adem komen. Dat is goed voor iedereen, op alle niveaus van de samenleving. Voor zulk samenleven kan de kerk een oefenplek zijn. Juist als schapen van de Goede Herder kunnen we elkaar tot herder zijn en zo samen één kudde vormen, die weide vindt, ruimte om te leven met elkaar, voedsel en drank voor ons leven in zijn hoede. Een plek waar het goed toeven is. En nog dieper en hoger: een aards voorproefje van hemelse vrede. Daar kan iedereen een steentje aan bijdragen.

In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.