**Weerklank 264 ~ Ik wil jou van harte dienen**

Richard A. M. Gillard werd geboren in 1953 in Engeland en groeide vanaf zijn derde levensjaar op in Auckland, Nieuw Zeeland. Zijn vader behoorde tot de Pinkstergemeente, zijn moeder tot de Anglicaanse kerk. Zijn vader leerde hem door met hem naar oorlogsfilms te laten kijken dat oorlogen moesten worden gezien als een grote dwaasheid. Oorlogen waren een symbool van de vervreemding van de mens van een liefdevolle God en van Jezus, de vredevorst. Tot 1975 gaf Gillard les op basisscholen, daarna werkte hij in een warenhuis.

Met zijn vrouw was hij lid van de Anglicaanse Saint Paul’s kerk. Tot 1974 was Kenneth Prebble de predikant van die kerk. Hij schiep door zijn preken een groot gevoel van saamhorigheid.

Gillard werd lid van de Saint Paul’s Singers, een koor dat in het begin van de zeventiger jaren was opgericht en voornamelijk uit studenten bestond. Leden van het koor gingen door hen te zingen liederen ook zelf maken.

In het eerste halfjaar van 1976, schreef Gillard de tekst en gitaarmelodie van wat later het 3e couplet van een van zijn liederen zou zijn.

*I will hold the Christ-light for you*

*in the night time of your fear.*

*I will hold my hand out to you,*

*speak the peace you long to hear.*

In het Nederlands vertaald is dat:

*Ik zal Christus’ licht ontsteken*

*als het duister jou omvangt.*

*Ik zal jou van vrede spreken*

*waar je hart naar heeft verlangd.*

In het lied wilde hij allen die het zouden horen, wijzen op het vreedzaam met elkaar leven.

Op een zonnige zondagmiddag in december 1976 of januari 1977 haalde hij het reepje papier met dit couplet uit zijn gitaarkist en ging hij nadenken over de mogelijkheden tot uitbreiding. Zo ontstond het hele lied, dat oorspronkelijk als beginregel had: ‘Brother, let me be your servant’.

Het lied is een weerklank van Mattheüs 20:26b- 28: ‘maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn; en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn, zoals ook de Zoon des mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen.’

Het lied is bekend over de gehele wereld, geliefd bij anglicanen, rooms-katholieken, baptisten en doopsgezinden. In 2002 stond het als nr. 33 op de lijst van de meest bekende Engelse liederen in het Songs of Praise programma van de BBC; in 2013 als nr. 52.

Het wordt gezongen op bruiloften; bij bevestiging van predikanten, ouderlingen en diakenen; als bemoediging voor de vervolgde kerk.

H. van ’t Veld