Preek 4e zondag in de paastijd B – 2015

Beste mensen,

Het beroep herder is zeker vandaag geen knelpuntberoep voor de RVA. In de tijd van Jezus was dit voor iedereen duidelijk wat dit beroep inhield. Maar ook voor ons is het duidelijk wat het verschil is tussen een huurling en een goede herder. Staan we maar even stil bij het beeld van de agressieve cowboy die op zijn paard achter de kudde de koeien opjaagt en in schril contrast de wandelende herder die voor zijn kudde schapen in alle rust en vrede met zijn volgelingen op stap gaat. Misschien gebruikt Jezus dit ideaal beeld als leidraad om ons leven op te richten. God gaf ons een vrije wil om als we dat willen Jezus te volgen naar een ideale wereld van rust en vrede voor alle mensen, maar als christenen krijgen we ook nog de dringende oproep om herder te zijn voor elkaar. Herders komen in de heilsgeschiedenis wel vaker voor. Abel, Mozes, David en zoveel anderen waren herders, en het waren ook herders aan wie een engel de geboorte van Jezus, de Messias  verkondigde. Die herders waren ook de eerste bezoekers aan Maria, Jozef en hun pasgeboren kind in de stal te Bethlehem. Jezus zegt dus: ‘Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij.’ Kunnen we dat ook van onszelf zeggen? Kennen wij de mensen om ons heen: ons gezin, onze partner, onze kinderen, onze ouders, onze familie, onze buren? Kennen we hen zoals Jezus dat bedoelt? Weten wij dus wanneer ze ons nodig hebben, of zijn we zo sterk met onszelf bezig dat we ongeveer niets van anderen weten? Of proberen we ons echt aan Jezus te spiegelen, zodat wij bereid zijn om beschikbaar te zijn, om te luisteren, om mee te voelen, om te helpen? Om onszelf te vergeten en aan anderen te denken. Jezus zegt nog: ‘Ik geef mijn leven voor mijn schapen.’ Wij moeten daarbij helemaal niet denken aan sterven voor anderen, maar wel aan echt leven voor anderen. Dus niet alleen leven voor onszelf, maar onze tijd, onze aandacht, ons hele doen en denken aan de anderen willen geven.

Jezus beschuldigt de Farizeeërs en de tempeloversten ervan dat zij geen goede herders zijn, met meer oog voor hun eigen belang. Gezien hun reacties hadden ze heel goed door wat Jezus bedoelde. De Farizeeërs worden nog meer verontwaardigd dan ze al waren doordat Jezus zich ‘herder' noemde. In Joodse oren is er met dat woord "herder" iets heel bijzonders aan de hand was. Het was een zwaarbeladen woord dat uiteindelijk alleen aan God en zijn Messias werd toegekend, “ de Heer is mijn herder.” Als Jezus stelt dat hij de herder is en nog wel een die aan alle eisen voldoet, ja dan is een aanvaring met de religieuze overheid een feit. Want zij verstaan daarin dat hij aanspraak maakt op de naam Messias in de goddelijke betekenis.

Het is tot en met Jezus die ons hier vandaag voor gesteld wordt. Hij kent geen compromis als het gaat over zijn eigen opdracht en het fundament daarvan. Dat blijkt uit de verbinding die hij hier maakt met de Vader. Jezus richt zijn houding helemaal op zijn diepste identiteit: zijn eigen roeping, leven in eenheid met de wil van de Vader.

Even radicaal is Jezus - als hij in aanraking komt met de gewone mensen. Dan wordt hij altijd geraakt en bewogen. Hij doorvoelt aan den lijve wat ze doormaken en hoe ze in de steek werden gelaten door degenen op wie ze vertrouwden. In contrast daarmee spreekt Jezus over de inzet van de herder die desnoods zijn leven geeft.
Toen Johannes zijn evangelie schreef was er nog amper sprake van een kerkelijke organisatie, zeker niet zoals wij die kennen.
Dat alleen al maakt het onwaarschijnlijk dat Johannes bij het schrijven van deze verhalen alleen aan bisschoppen, priesters en religieuzen zou hebben gedacht. Het zorgzaam en herderlijk zijn in al zijn radicaliteit is een roeping die geldt voor iedere christen. In navolging van Jezus zijn we geroepen om elkaars hoeder te zijn.

Goede herders voor elkaar zijn in de voetsporen van Jezus betekent dat we borg staan voor elkaars geluk. Dat we borg staan voor leven ondanks lijden en dood, sterker dan lijden en dood. Er borg voor staan dat we met elkaar omgaan in oprechtheid en met zachte hand, rechtlijnig maar hartelijk. Dat we telkens weer kiezen voor verzoening en elkaar nieuwe kansen gunnen, voor elkaar mensen van vrede zijn.

Dan kunnen we ons met gelovige zekerheid geborgen weten in Gods vaderhart.

We willen nederig zijn, dankbaar en blij en in die houding willen we God herkennen. Geef ons de durf om te geloven dat het mogelijk is om U te kennen. Geef ons de kracht om daar zelf de nodige inspanningen voor te doen.