**Homilie 4e zondag Pasen 28-29/04/2012 diaken Christiaan Plaisier**

Beste mensen,

Ooit was er een befaamd acteur die veel roem vergaarde met het brengen van monologen van Shakespeare. Hij besloot zijn voorstellingen altijd met het voordragen van psalm 23: “ De Heer is mijn herder. Het zal mij aan niets ontbreken…” Het publiek luisterde telkens muisstil en gaf hem een donderend applaus wanneer de psalm ten einde was. Maar op een avond, net voor hij aan de psalm wilde beginnen, sprong een mysterieuze man in het publiek recht en vroeg of hij die avond psalm 23 mocht voordragen. Verbaasd over dit ongewoon verzoek, nodigde de acteur de man uit op het podium. Met zachte stem begon de man psalm 23 te zeggen. Toen hij gedaan had, was er geen applaus. Er was geen staande ovatie zoals op andere avonden. Maar mensen waren zo geroerd door de man dat sommigen tranen in de ogen hadden. Verbaasd over wat hij gehoord en gezien had, vroeg de acteur aan de man: “Ik heb jaren ervaring in het brengen van psalm 23. Ik versta de kunst van het voordragen en toch heb ik nog nooit een publiek zo weten raken als jij vanavond. Wat is je geheim?” “ Wel”, antwoordde de man, “u kent de psalm, maar ik ken de Herder.”

Beste mensen, vandaag horen we in het evangelie bekende woorden van Jezus. “ Ik ben de goede herder”, zegt hij van zichzelf, “en een goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.” In Jezus’ tijd was een herder met een kudde schapen een dagelijks tafereel. Iedere avond werden de schapen samengedreven binnen een schaapskooi. De volgende morgen kwam de herder terug en riep zijn schapen naar buiten. De schapen kenden dus de stem van hun herder. En de herder kende de naam van ieder schaap. Tussen de schapen en de herder was er een hechte verbondenheid. Het leven van een herder was in die tijd zeker niet romantisch, zoals wij het nu soms zien. Het was een ruw, hard, vermoeiend en gevaarlijk leven. Want rovers en wolven waren nooit ver weg.

Jezus benadrukt heel sterk dat hij geen huurling is. Want die bestaan ook: ingehuurde herders die handelen uit eigenbelang, herders die alleen maar zichzelf weiden en uit zijn op eigen profijt, zonder om te zien naar de schapen. Wanneer onraad dreigt, nemen ze de benen en laten ze de schapen aan hun lot over.

Wanneer Jezus zegt: “Ik ben de goede herder” drukt hij uit wie hij voor mensen wil zijn, namelijk iemand die zorgzaam openstaat voor anderen. En hij voegt er meteen aan toe: “ Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij.” Het grootste kenmerk van de goede herder is dat hij zijn schapen kent, zijn schapen bemint. Met zijn uitspraak maakt Jezus duidelijk dat het om een wederkerige relatie gaat: liefhebben is scheppen en geschapen worden, kennen en gekend worden, beminnen en bemind worden. Met andere woorden: er is een sterke verbondenheid en een vertrouwd zijn met elkaar. Jezus is de herder die zichzelf helemaal wegcijfert en zich compleet ten dienste stelt van de kudde die hem is toevertrouwd door Zijn Vader. Hij weet zich ten diepste door God bemint en vindt vanuit die liefde de kracht om zijn leven uit handen te durven geven.

En Jezus’ kudde zal steeds groter worden: “ Ik heb nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook voor hen moet ik herder zijn.” Deze universele liefde voor alle schapen, maakt dat Jezus niet zomaar een goede herder is, maar de goede, ware herder.

Beste mensen, het is een traditie dat de kerk op deze vierde paaszondag aandacht vraagt voor roepingen. We denken dan automatisch aan priester-, diaken- en kloosterroepingen. Maar het evangelie van de Goede Herder gaat veel verder dan dat. God heeft immers niet alleen aan Jezus gevraagd om herder te zijn voor zijn mensen. Hij vraagt dat aan iedereen. We zijn allemaal geroepen om op een goede manier zorg te dragen voor de mensen die God ons toevertrouwt. “Goede herder zijn” wil zeggen rond ons kijken en leven geven aan hen die hulp nodig hebben, tijd maken voor mensen, luisteren naar hen en niet de benen nemen als het ons niet uitkomt of teveel moeite kost.

In Tertio van deze week zegt Lode Aerts, vicaris voor roepingen, opleiding en vorming in het bisdom Gent, het volgende: “ Roeping zou je kunnen omschrijven als een vriendschap die aantrekt. Er is iemand die u aanspreekt en appelleert. Zoals een jongen die toegeeft dat dat meisje hem aanspreekt. Roeping vormt het hart van ons geloof.” Lode Aerts focust niet op religieuze roepingen, maar vertrekt bij de roeping van elke mens. “Alle gelovigen zijn gezonden om in de wereld een teken van Gods liefde te zijn.” “ We denken onszelf tekort te doen door ons te geven, hoewel de ervaring het tegendeel bewijst. Het is door jezelf te verliezen, dat je jezelf vindt. Echt gelukkig word je pas als je je ten volle kunt geven,” aldus Lode Aerts.

Beste mensen, het is en blijft onze diepste roeping om goede herders te zijn voor mekaar. En net zoals bij Jezus zullen wij dat maar kunnen, als we onszelf ook gedragen weten door Gods Liefde. We zijn allemaal Gods schapen. God kent ons en bemint ons. Wanneer we luisteren naar zijn stem, ontstaat er een sterke verbondenheid. En zo kunnen ook wij de Herder leren kennen. Amen.