*“Dankbaar verder”*

**Allerheiligen met dodenherdenking**

1 november 2018

(zonder kyriale)

 **Opstelling**

Voor of nabij het altaar zijn de kruisjes aangebracht op een versierd paneel (bv. rond een kruisbeeld). Op een (bankje?) staan devotie-kaarsjes opgesteld, zoveel als kruisjes, die straks door de familie worden aangestoken.

 **Intredelied**

*“Voor mensen die naamloos”*

 **Inleiding**

**L:** Stil zou ik willen zijn vandaag

en toeven en verwijlen bij zovelen

die mij dierbaar zijn

maar die rusten in de aarde,

geborgen in de eeuwigheid van uw liefde.

Ik draag hun namen in mijn hart,

en meer nog dan hun namen

de herinnering aan wie ze zijn geweest …

Zij hebben van mij gehouden;

ik hield van hen.
Zij hebben mij mede gemaakt tot wie ik nu ben …

Zo talrijk zijn ze reeds, heer God:

familieleden, buren, kennissen, goede vrienden …

Stil zou ik willen zijn vandaag

en in die stilte – uw stilte –

dankbaar vertoeven en verwijlen

bij zovelen die mij dierbaar zijn

en die rusten in de aarde:

mogen zij ook rusten in uw vrede.

**P:** + … Welkom in deze Allerheiligenviering,

waarin we niet alleen onze verbondenheid vieren

met alle bekende en onbekende heiligen,

maar ook met onze eigen dierbare overledenen,

met name zij van wie we de voorbije maanden

afscheid hebben genomen.

Het thema van deze viering is ‘Dankbaar verder’

omdat we dankbaar zijn om wat ze hebben betekend

en omdat we daarmee verder op weg kunnen.

Wie zij zijn geweest, wat zij ons hebben gegeven,

heeft ons – samen met vele andere factoren –

gebracht waar we nu zijn, gemaakt wie we zijn.

De verbondenheid die we na hun dood nog steeds voelen

doet ons ook beseffen dat zo ’n verbondenheid

ook bestaat met Jezus Christus, wiens verrijzenis

voor ons, christenen, een centraal geloofspunt is,

hoe irrationeel en verwarrend ook,

maar als we geconfronteerd worden met de dood,

kan het toch een lichtje doen branden!

Mogen wij hier, samen met alle heiligen

en iets-minder-heiligen, onze dankbaarheid vieren

voor hun aller aanwezigheid, hoe we die ook ervaren.

Mag het ons tot voedsel zijn voor onderweg.

 **Psalm 23**

**P:** Onderweg ervaren we Gods aanwezigheid

als die van een herder die waakt over ons welzijn.

Bidden we Psalm 23.

(Men kan de bijbeltekst nemen of de hertaling op deze website of het lied ZJ 506.)

 **Openingsgebed**

**P:** Omdat Gij ons hebt gezonden om op weg te gaan

en vruchten van liefde en gerechtigheid voort te brengen,

bidden wij om uw nabijheid, eeuwige God.
Mogen wij die ervaren in uw Woord en in uw Geest

die ons geloof sterken in onze verbondenheid

en onze dankbaarheid groter maken in alles

wat we reeds mochten ontvangen van anderen.
Doe ons liefde groeien, naar het voorbeeld

van alle heiligen en dierbaren die ons voorgingen

en in het bijzonder dat van Jezus Christus,

uw Zoon en onze broeder.
Amen.

 **Eerste lezing**

**P:** Op Allerheiligen lezen we traditioneel

de zaligsprekingen uit het Matteüs-evangelie.

De eerste lezing is dit jaar een beschouwing

van Dietrich Bonhoeffer over de leegte na het afscheid.

**L:** Als je van iemand houdt

en je bent van hem gescheiden,

kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen;

je moet dat niet proberen,

je moet eenvoudig aanvaarden en volharden.

Dat klinkt hard, maar het is een grote troost,

want zolang de leegte blijft,

blijf je aldoor met elkaar verbonden.

Het is fout te zeggen: God vult die leegte.

Hij vult haar helemaal niet, integendeel.

Hij houdt die leegte leeg

en helpt ons zo

de vroegere gemeenschap met elkaar te bewaren,

zij het dan ook in pijn.

Hoe mooier en rijker de herinneringen,

des te moeilijker de scheiding.

Maar dankbaarheid verandert

de pijn der herinnering in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger

zijn geen doorn in het vlees,

maar een kostbaar geschenk dat je meedraagt.

Je moet zorgen dat je niet in je herinneringen

blijft graven en je erin verliest,

een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,

maar alleen op bijzondere ogenblikken.

Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat,

een veilig bezit;

dan wordt het verleden

een blijvende bron van vreugde en van kracht.

 **Tussenzang**

*“In de stad van de mensen”*

 **Evangelie, Homilie, Geloofsbelijdenis**

*(Mt 5,1-12a)*

 **Voorbede met namen**

**P:** In de echo van ons geloof bidden wij nu tot God

dat hij allen die van ons zijn heengegaan

omringt met zijn eeuwige liefde,

dat zij blijvend mogen vertoeven in het licht

dat wij mochten herkennen in Jezus Christus.
We nemen nu vuur aan de paaskaars

en verspreiden dat over de kaarsjes, voor elke naam een.

We noemen de namen van de overledenen in groepjes

en zingen dan een strofe van het lied

*“Zo vriendelijk en veilig als het licht” (ZJ 530).*

(We nodigen de aanwezige familieleden uit

om na het horen van de naam iemand naar voor te sturen,

maar wel te wachten tot de zang begint.)

**L:** *(namen)* …

 **Gebed bij de gaven**

**P:** Eeuwige God,

wij hebben brood en wijn op tafel gezet

om het te breken en te delen met elkaar.

Zo verwijzen wij naar uw komend Rijk

waarnaar wij samen op weg zijn.

Sterk ons hier met uw gaven

opdat wij volhouden uw weg te volgen,

in het voetspoor van Jezus,

uw heilige bij uitstek

voor tijd en eeuwigheid.
Amen.

 **Dankgebed, Onze Vader,**

**Vredeswens, Communie**

 **Communielied**

*“Wij gaan weer verder”*

 **Gebed na de communie**

**P:** Eeuwige God,

op dit feest voor al uw heiligen

hebben wij ons verbonden gevoeld

met allen die ons in geloof zijn voorgegaan.

Wij hebben de dankbaarheid gevoeld

om wat zij voor ons hebben betekend

en blijven betekenen,

ook nu ze dichter bij U zijn dan bij ons.

Door uw Geest en door hen voelen wij ons gesterkt

om onze weg doorheen het leven verder te zetten.

Wij vertrouwen op uw nabijheid

hier en nu en alle dagen van ons leven.
Amen.

 **Zegen en zending**

**P:** Wij gaan weer verder, vol van hoop,

met de zegen van de eeuwige God: + …

De kruisjes kunnen nu worden opgehaald.