**Alles is eindig,**

**maar de liefde blijft**

***Allerzielen***

***2 november 2022***

H. Maria Magdalenakerk, Maasland

Allerzielen, 2 november 2022

Voorgangers: Liduine Suijker en Tilly Moerman

Zangkoor: St. Caecilia

**Openingslied: Zo vriendelijk en veilig als het licht**

Zo vriendelijk en veilig als het licht,

zo als een mantel om mij heen geslagen

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

ik roep zijn naam, bestorm hem met mijn vragen.

Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.

Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd

waakt over mij en over al mijn gangen.

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid

om, als ik val, mij telkens op te vangen.

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.

Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

**Begroeting**

**Gedicht:** Zr. Christa

Een dag om te ontmoeten;
wie was, wie is.
Doden leven;
levenden sterven.
Samen leven wij voort.

Een dag om stil te staan
bij herinneringen,
vrolijk en somber,
verdrietig en blij.
In de herinnering
was het gisteren,
een uur geleden,
dat jij die geliefde mensen nog zag.

Een dag om te weten,
dat doden dicht bij je zijn;
zij wachten jou op,
bij hun graf.
Misschien gaan ze met je mee;
houdt een stoel voor hen vrij,
heet hen welkom.

**Lied: Voor uw Aangezicht**

Voor uw Aangezicht gedenken wij onze doden naam voor naam

voor uw Aangezicht onze levenden,

allen met wie wij zijn, kinderen ons toevertrouwd,

vrienden dichtbij en ver

allen die ons aanbevolen zijn dat wij hen zouden noemen voor uw Aangezicht.

**Gedachtenis aan onze overledenen**

**Lied: Herinner U de namen God**

Herinner U de namen God,

van wie gestorven zijn,

hun vreugde en hun levenslot,

hun werken en hun pijn.

Te midden van hun dood zijt Gij

als licht voorbij gegaan,

en sinds die ochtend leven zij –

ontwaakt en opgestaan.

Door nacht en ontij gaan zij heen

en nergens wijst een ster,

de aarde is zo koud als steen,

de levenden zijn ver.

Maar midden in de dood zijt Gij

als licht voorbij gegaan,

en sinds die ochtend leven zij –

ontwaakt en opgestaan.

En aan het eind der wegen ligt

het huis van brood en wijn.

Daar staat de tafel aangericht,

daar zal geen dood meer zijn.

Want midden in de dood zijt Gij

als licht voorbij gegaan,

en sinds die ochtend leven zij –

ontwaakt en opgestaan.

**Gebed om tegemoetkoming**

Voorg.: Laten wij dit uur gaan tot Hem

 die – zo staat er geschreven –

 groter is dan ons hart,

 en ons zijn vrede wil schenken.

Allen: U die ons kent, God,

 wees ons genadig.

 U die weet wat ons beweegt,

 zie ons hier samenkomen

 om vervuld te worden van uw vrede.

 U die ons pogen en ons falen kent,

 zeg tot ons hart dat U liefde bent,

 en bemoedig ons om met velen

 een volk naar uw hart te worden.

 Beziel ons daartoe met Uw Heilige Geest,

 opdat wij nieuwe wegen durven gaan,

 wegen van licht en liefde,

 in uw vrede samen onderweg.

Voorg.: Hij die ons doet leven,

 moge ons doen leven

 in het licht van zijn Liefde.

Allen: Amen.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Koor: Heer ontferm U**

**Gebed**

**Eerste Lezing: De drie bomen** Evert Landwaard

Gisteren was ik in het bos. Op zoek naar drie bomen, drie bomen die ik gekend had. Drie bomen die alle drie een tak hadden verloren. Drie bomen die daar alle drie op een andere manier mee omgegaan waren. Vandaag heb ik ze gevonden.
De eerste boom was gaan treuren om zijn verlies, en zei ieder voorjaar als de zon hem uitnodigde om te groeien: "Dat kan ik niet want ik mis een tak."
De tweede boom was geschrokken van de pijn en had maar snel besloten om het verlies te vergeten. En ieder voorjaar als de zon hem uitnodigde te groeien, groeide hij.
De derde boom was geschrokken van de pijn. Maar hij had gerouwd om het verlies. En het eerste voorjaar dat de zon hem uitnodigde te groeien had hij gezegd: "Dit jaar nog niet." Maar de zon kwam het jaar daarop terug. Nu zei de boom: "Ja zon, verwarm mij opdat ik mijn wond kan verwarmen, ziet u, mijn wond heeft warmte nodig, opdat hij weet dat hij erbij hoort." En het derde jaar dat de zon terug kwam sprak de boom: "Ja zon, laat mij groeien want er is nog zoveel te groeien."
Na wat zoeken vond ik de drie bomen, of eigenlijk twee. De eerste boom was klein gebleven. De plaats van de wond was duidelijk te zien, het was het hoogste punt van de boom. De tweede boom was geen boom meer. Een voorjaarsstorm had hem doen omwaaien.

De plek van de wond moest ik gaan zoeken. Achter een heleboel bladeren vond ik hem.

De derde boom was het moeilijkst te vinden, want ik had niet verwacht dat hij zo groot en sterk was geworden. Maar gelukkig kon ik hem herkennen aan de dichtgegroeide wond die vol trots in het zonlicht stond.

**Tussenzang: Als God ons thuisbrengt**

Refrein: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,

 dat zal een droom zijn. (2x)

Koor: Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn.

 Dan zegt de wereld: “Hun God doet wonderen”.

 Ja, Gij doet wonderen, God in ons midden,

 Gij, onze vreugde.

Refrein: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,

 dat zal een droom zijn. (2x)

Koor: Breng ons dan thuis, keer ons tot leven,

 zoals rivieren in de woestijn

 die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen.

Refrein: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,

 dat zal een droom zijn. (2x)

Koor: Wie zaait in droefheid, zal oogsten in vreugde.

 Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.

 Zingende keert hij terug met zijn schoven.

Refrein: Als God ons thuisbrengt uit onze ballingschap,

 dat zal een droom zijn. (2x)

**Tweede lezing: Het verhaal van de Emmaüsgangers**

Ze waren weggevlucht uit de stad,

konden er niet meer tegen,

al die herinneringen, al die dromen…

voorbij was het, over, voorgoed, dood is dood!

In Jeruzalem ging alles gewoon door

net alsof er niets gebeurd was.

Sommigen herkenden hen

als zijn leerlingen

en natuurlijk lazen ze op hun gezichten

de gestorven illusies.

Maar wie durfde er iets over te zeggen?

Doen alsof je niets weet, dat is beter.

Plotseling werden ze aangesproken door een vreemdeling

Vrij vlug had hij gemerkt

hoe verslagen ze waren, volkomen gedeprimeerd!

Voorzichtig informeerde hij naar de reden van hun bedrukte stemming…

Stomverbaasd keken ze hem aan. Wist hij dan echt van niets?

Toen vertelden ze hem over Jezus van Nazareth.

Hoe zij gehoopt hadden dat hij de man zou zijn

die hen zou leiden en bevrijden; eindelijk iets nieuws!

Maar gisteren, zo zeiden ze,

gisteren is hij vermoord, aan het kruis geslagen: dood!

Alles voorbij, voorgoed verdwenen, weg alle dromen!

Een paar vrouwen zegden wel dat hij leeft,

maar wij, wij hebben hem toch nog niet gezien.

De vreemdeling bleef staan en keek hen aan.

Hij nam nu zelf het woord en gaf uitgebreid tekst en uitleg:

verhalen en voorbeelden over innerlijke kracht na kruis,

over liefde en geloof over grenzen heen,

over innerlijk licht dat niemand kan doven.

Een mens en al wat hij aan hoop, geloof en liefde was

hoeft niet te verdwijnen

vanwege tegenwerking en tegenslag,

vanwege mislukking en liquidatie door anderen,

vanwege zijn dood.

Ze waren ook na dit lange en boeiende gesprek

nog niet in de stemming voor een warm onthaal,

maar toch boden ze hem gastvrijheid aan.

In stilte maakten ze het eten klaar en gingen aan tafel.

De gast werd gastheer,

Hij nam het initiatief zoals weleer:

Hij sprak zegenende woorden uit over spijs en drank

en over het samenzijn aan tafel.

Hij nodigde hen uit om echt maaltijd te houden:

samen het brood breken en de beker delen.

Hun ogen ontmoeten hem voor het eerst.

Ze voelden hun hart warmer worden.

De kracht van diepe ontmoeting deed in hen iets herleven.

De vele flarden van gesprek

vielen samen in één nieuw en blik verruimend vergezicht.

Ze voelden de drang om weer op te staan:

in beweging gebracht door een nieuwe energie.

Ze haastten zich terug naar de stad, naar de anderen.

En ook zij sloten zich nu aan bij allen die zeiden:

Hij leeft nog, zijn Geest gaat door.

Hij gaat met ons mee. Er gaat niets verloren.

Zijn erfenis leeft in ons voort, zijn liefde duwt ons verder.

Er gaat niets aan liefde en vriendschap verloren.

**Acclamatie: Spreid uw dragende vleugels**

Spreid uw dragende vleugels onder ons uit.

Spreid uw warmende lichtglans over ons uit.

**Overdenking**

**Lied: Ave Maria**

**Voorbede**

**Collecte**

**Lied: Die mij droeg**

Die mij droeg op adelaarsvleugels,

die mij hebt geworpen in de ruimte,

en als ik krijsend viel, mij ondervangen

met uw wieken en weer opgegooid,

totdat ik vliegen kon op eigen kracht.

**Slotgebed**

**Uitreiking van de gedachteniskruisjes**

**Zegenwens**

**Slotlied: De steppe zal bloeien**

De steppe zal bloeien, de steppe zal lachen en juichen.

De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,

staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.

Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen,

dorstigen komen en drinken.

De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien,

de steppe zal lachen en juichen.

De ballingen keren, zij keren met blinkende schoven.

Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,

één voor één, en voorgoed, die keren in stoeten.

Als beken vol water, als beken vol toesnellend water,

schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen.

Die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven, de dode zal horen: nu leven.

Ten einde gegaan en onder stenen bedolven;

dode, dode, sta op, het licht van de morgen.

Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen;

Ik open de hemel en aarde en afgrond.

En wij zullen horen en wij zullen opstaan

en lachen en juichen en leven.

*De dagen dat we samen waren*

De dagen dat we samen onderweg waren, zijn voorbij;
we hebben afscheid moeten nemen.
Je stem wordt niet meer gehoord,
je hand zal ons niet meer groeten
en de blik van je ogen zal de onze niet meer kruisen.

Dat is helemaal waar, je stem wordt niet meer gehoord,
maar je woorden blijven na klinken in ons leven.
En wat je ogen ons ooit zeiden, zal niemand ons ontnemen.
Je lijkt nu zo onbereikbaar ver weg,
jij die onze dagen en onze wegen deelde.

Maar ergens ben je dichterbij dan ooit.
Want in de stilte die je nu omgeeft,
komt - als wij luisteren - meer dan ooit tot leven
alles wat je ooit voor ons had willen zijn,
alles wat je ooit tot ons hebt willen zeggen.

Zo blijf je in alles wat we ooit
van jou ervaren en begrepen hebben,
onvergeten met ons meegaan.
En we blijven je naam op handen dragen,
je welsprekende leven dankbaar ter harte nemen,
tot eens, zo hoop je wellicht,
alle leven voltooid en alle vrede volkomen zal zijn.

Want zo ruimdenkend was je wel.
Misschien worden wij het ook,
want wat je was en met je ogen zei,
zal ook in de toekomst ruimte bij ons vinden.
het zal ons leven doorgisten
en blijft altijd met ons meegaan.