*“Biddend om vrede”*

**Tweeëndertigste zondag door het jaar**

11 november 2018

(zonder kyriale)

 **Opstelling**

Voor of nabij het altaar kan iets passends gevisualiseerd worden. Bv. een vuile Belgische vlag, deels op de vloer, met daarop een hoop grond en daarin een schop en/of een zgn. haastig geïmproviseerd kruis.

 **Intredelied**

*“Geef vrede, Heer” (ZJ 516)*

 **Inleiding**

**L**\***:** “We lagen aan ’t kanaal van Landegem.

Ik zat in de kelder van een dokter.

‘k Had nog nooit een betere schietpositie gehad.

‘k Kon heel het kanaal zien.

Plots begonnen van alle kanten de klaroenen te blazen.

Wat was dat? Dat kwam zo onverwacht.

Eerst waren we verbouwereerd.

Schuin vóór ons zagen we Duitsers boven komen.

Ook aan die kant werd er geblazen.

Tot ze allemaal bovenkwamen. Ongelooflijk!

’t Was gedaan! We hadden het overleefd!

We hadden al gezegd:

‘Dat is voor de rest van ons leven, zeker.

Die miserie, honger, koude

en dagelijks de dood voor ogen.

Meer dan vier jaar. En dan was het ineens gedaan.’

Onze vreugde was ongelooflijk groot.
Maar er op drinken konden we niet. Er was niets.

En als de eerste vreugderoes voorbij was,

kwam het verdriet omdat er ook die laatste dag

nog jongens waren gesneuveld.
Tot de laatste minuut.
Mijn kozijn is gesneuveld op de elfde november

om elf uur, op de brug van Balgerhoeke.”

Jules Leroy.

**P:** + ... Welkom in deze viering op 11 november.

Vandaag is het honderd jaar geleden

dat de eerste wereldoorlog tot een einde kwam.
Spijtig genoeg werden in het vredesverdrag

al de kiemen gelegd die zouden leiden tot WO II.

Vrede is zoveel meer dan geen oorlog.
Vrede is een kostbaar, maar kwetsbaar goed,

waarnaar allen verlangen, maar velen verwaarlozen.

In dit samenzijn willen wij bidden om vrede

en wie vrede zegt, zegt ook gerechtigheid,

want het kan nooit een lieve vrede zijn,

waarbij we de ogen sluiten voor het onrecht

en ons zalig prijzen omdat we tevreden kunnen zijn

met wat we zelf hebben vergaard.

Het evangelie over de arme weduwe

zal ons daarbij inspiratie bieden.

Laten wij bereid zijn om te investeren in de vrede,

alvast door ons samenzijn hier in Jezus’ naam.

 **Gebed om ontferming**

**P:** Laten wij bidden om zijn ontferming.

(zonder antwoordvers)

**L:** Heer, ontferm U over de armen.
Deze wereld is vol geweldplegers,

rechtsverkrachters en uitzuigers.
Ontferm U over hen.
Wie zou meer ontferming nodig hebben

dan zij die haatdragend zijn?
Hoe moeten ze zich veranderen,

als U zich niet over hen ontfermt?

Zo gedenken wij de afgestompten,

de verbitterden en de onbarmhartigen,

allen die haat zaaien en tweedracht veroorzaken,

die oorlog willen omdat ze er rijker van worden.

(…) Wij gedenken allen die van bedrog leven,

van afperserij en oplichterij.

Wij gedenken (…) de ontwortelden, (…)

de verlatenen die geen aandacht krijgen

in onze gemeenschap. (…)

Maar we bidden U ook voor ons allen,

die elkaar dag in dag uit leed berokkenen

en belasteren in het groot en in het klein.
Wij bidden U: ontferm U over onze liefdeloosheid,

onze kleinzinnigheid en betweterij.

Want wij veroordelen elkaar gedachteloos

en willen onze meedogenloosheid niet erkennen.
U hebt gezegd: Wie zijn broeder verstoot,

is schuldig aan het helse vuur.
Heer, wij zijn schuldig.
Ontferm U over ons.

*(Jörg Zink)*

 **Psalm 146**

(zie vooral de hertaling op deze website)

 **Openingsgebed**

**P:** God, onze Vader,

wij voelen ons vandaag verbonden met onze voorouders

die WO I hebben meegemaakt,

zowel zij die de onmenselijkheid overleefden

als de velen die werden geofferd aan de oorlogsgod.

Hun offer zou niet tevergeefs mogen zijn,

maar vele feiten doen ons twijfelen

of vrede hoegenaamd mogelijk is in deze wereld.

Maak ons tot werktuigen van uw vrede,

tot gepassioneerde getuigen van uw liefde

en geef mensen wereldwijd de creativiteit

om vrede en gerechtigheid te bewerken

door Jezus Christus, uw Zoon en onze broeder.
Amen.

 **Eerste lezing**

**P:** Het volgende getuigenis is van Oscar Ricour.
Zij hadden op 11 november niet vernomen

dat de oorlog gedaan was.

**L:** “We zaten tot onze oren in de modder,

in het slijk en in het puin, in Boezinge.

Zulke dingen zou een mens niet moeten meemaken.

Een generaal kan niet alles weten.
Een boer let er ook niet op

dat er één raap van zijn akker wordt gepakt.

Dat was ook zo met ons peloton van twintig man.

’t Offensief had ik meegemaakt bij d’artillerie.
Esen, Lo, Klerken.
In de aanval moesten we naar ’t bos van Houthulst.

Bommen van vijfendertig kilo dragen.
Door trechters, slijk, tussen lijken van kameraden.
’t Was niet te doen! We bleven steken.

De stukken geraakten niet vooruit,

al spanden we er zes paarden voor.

Daar hebben wij order gekregen.
We dachten dat we afgelost werden

en dat we een karweitje kregen voor enkele dagen.
Naar Boezinge, opruimen en munitie vergaren.
Weken heeft het geduurd. Om zot te worden.
We hadden daar omzeggens niets:

geen water, geen brood.
Ons peloton was gewoon vergeten.

Onze luitenant, ene van Luik, wilde zijn plicht doen.
Bevel was bevel.
Wij moesten gehoorzamen.
Wij sliepen in kuilen, later in zelfgemaakte barakken.

Geen levende ziel was er te zien.

Toch dacht er niemand aan vluchten.
We hebben kameraden en Duitsers begraven,

bommen en granaten verzameld, mijnen weggehaald.
Nu en dan, een eenzaat die er doolde,

op zoek naar zijn huis … of naar souvenirs.

Daags voor kerstdag ’18 hield ik het niet meer.
Ik ben weggelopen. Noem me deserteur als je wil,

maar ik wilde vader, moeder en broers weerzien.
Ze zaten in Rijsel.”

 **Tussenzang**

*“Ik ben een werktuig in uw hand”*

 **Evangelie, homilie** (zie suggestie achteraan)

*(Mc 12,38-44)*

**Geloofsbelijdenis**

 **Voorbede**

**P:** Bidden wij voor allen en alles: om leven.

**L:** Voor allen die honger hebben,

geen dak boven hun hoofd,

geen onderwijs, geen gezondheidszorg.
Voor allen wier zelfbeschikking geen kans krijgt.
Voor allen die niet gehoord, niet gezien worden.

Voor allen wier bewegingsruimte

niet past in de gestroomlijnde wedloop

van de elegante consumptie-mens.
Laten wij bidden ...

**L:** Voor allen die geen schouder vinden

om uitzichtloze momenten te doorstaan.
Voor allen die vluchtelingen zijn

en nooit thuiskomen.

Voor alle moeders waar ook ter wereld

die blijven roepen op hun verdwenen kinderen.
Voor allen die in vrede geloven

en niet in de vernietigingsdrang van wapens.

Laten wij bidden ...

**L:** Voor allen die geloven in het leven

en kiezen voor het leven,

kiezen met verstand, gevoel en verbeelding,

verbonden met het wisselend getij

van de seizoenen,

verbonden met vruchtbare aarde, gezonde lucht,

heldere stromen en rivieren, vuur en licht.
Voor allen en alles: LEVEN.

Laten wij bidden ...

*(Lieve Gelders)*

**L:** Bidden wij ook voor onze overledenen.

*(In het bijzonder in deze viering voor:)* ...

Laten wij bidden ...

**P:** Mogen wij tegenover alles wat dodend is,

tekens van leven brengen bij mensen die smachten

naar meer hoop, geloof en liefde.

Amen.

 **Offerandelied**

*“Hier wordt het land gezocht”*

 **Gebed bij de gaven**

**P:** God van de vrede,

vurig verlangen wij uw koninkrijk op aarde.
Mag deze maaltijd reeds een teken zijn

van bevrijdende vrede.

Maak ons oog en oor, gebroken brood

voor medemensen om ons heen.

Dat vragen wij U door Jezus,

die alles gaf en zo het leven vond voorgoed,

bij U in eeuwigheid.

Amen.

 **Dankgebed, Onze Vader**

 **Vredeswens**

**P:** Jezus Christus,

gij hebt uw leerlingen een houding van vrede meegegeven

overal waar zij kwamen.
Mogen wij die houding overnemen, zodat wij,

zelfs tegen onze eigen onvrede in,

zelf vredebrengers in uw naam worden

in ons omgaan met elkaar

hier en nu en tot in uw eeuwigheid.
Amen.

De vrede van onze Heer zij met ieder van u ...

(Ev. kan The Last Post afgespeeld worden.)

**Communie**

(Ondertussen kan ‘Duizend soldaten’ van W.Vermandere worden afgespeeld.)

 **Laatste getuigenis**

**L:** Martha Vandamme vertelt:

“Iedere keer stond hij daar op de markt in Poperinge,

verstoken tussen de kramen, bij de Veurnestrate.

Een dikke vent op zijn properwekedags,

met een accordeon.
Een meisje was er mee van rond de achttien jaar.
Ze verkocht liedjes en hij speelde altijd voort.

Dit liedje bv.:

(ev. met muziekje van W.Vermandere op de achtergrond,

bv. Elégie pour un paintre naif)

‘k Zing nu voorwaar hier voor gans het publiek

en wil mijne klachten verstaan.
Ik ben enen man die in oorlogstijd

heb meer dan plichten gekweten.
Na lange jaren van ’t menszijn ontrukt,

verscheen opeens enen dag: de vrede was daar,

geweken ’t gevaar en ik kwam naar huis toe getreden.

Van alles ontnomen, zo stond ik op straat.

‘k Was te laat.

Mijn moeder gestorven, mijn vader was heen,

droef geween.
Ons vroegere woning zag ik langs de baan

niet meer staan.
De vogeltjes zongen: ach arme soldaat.

‘k Kom te laat.

Troost om mijn lijden en zie wat ik deed

als ik werd gedemobiliseerd.
Ik die er zo moedig voor ’t vaderland streed,

ben nu zonder troost hier op aarde.

‘k Verlangde zo vurig ’t omhelzen en teer,

helaas niemand was er niet meer

en voor mijn loon ‘k ging bij mijn patroon

om mijn vroeger werk te gaan vinden.

Op ’t kerkhof begraven ligt mijn eerste schat.

‘k Was te laat.
Wij zwoeren elkaar zeer trouw totterdood,

droefheid groot.
Wat kreeg ik voor antwoord van mijnen patroon,

dat was schoon.
Uwe plaats is bezet en ik als soldaat

’t kwam te laat.

Zo ben ik hier nu op aarde alleen.
Waar is mijn geluk van voorheen?

Ik die hier vroeger zo gelukkig was

ben nu gans ternedergeslagen.
Na lange tijden te hebben getracht

om met mijn familieschaar –

Daarom streed ik stuur in ’t woedende vuur,

maar toch is reeds alles vergeten.

Zo kom ik na strijden, ge ziet hoe dat gaat,

steeds te laat.
Zijt gij door den oorlog gekwetst als soldaat,

’t is te laat.
Een held is begraven, terzijde de straat.

Wat is dat?

Gevallen voor ’t vaderland, arme soldaat,

’t is te laat.”

 **Communielied**

*“Laat elk talent beschikbaar zijn”*

 **Gebed na de communie**

**P:** God, onze Vader,

Gij wijst ons de weg naar vrede:

een weg ván vrede.

Wij danken U voor Jezus Christus,

die ons deze weg zo duidelijk laat zien:

de weg van de minste durven zijn,

de weg van de weerloze overmacht.
Gij leert ons die weg van vrede te gaan,

helpt ons daarbij met uw liefde,

opdat wij zien en begrijpen waarop het aankomt

in onze omgang met onze naaste,

in onze houding in de wereld.
Wij geloven dat alles om die liefde draait.
Zo willen wij uw volgelingen zijn,

zo willen wij uw kinderen zijn,

hier en nu en tot in eeuwigheid.
Amen.

 **Mededelingen**

**L:**  …

 **Zegen en zending**

**P:** Er branden drie kaarsen.

Het zijn de laatste drie zondagen

van het kerkelijk jaar.

Het evangelie vroeg ons om ons bezit

niet te koesteren als iets heiligs

maar om heel eenvoudig weg te geven wat je hebt,

te delen met wie hulpbehoevend is.

Wie het doet zal vandaag nog licht zien

in de duisternis.

Wie begint er?

Een kind blaast de vijfde kaars uit.

Het licht neemt af,

het wordt donker om ons heen.

Vrees niet: de nacht kan niet wegvagen

de liefde tussen ons, de vrede over en weer,

de ware rijkdom die met geen geld te betalen is.

Moge ons verlichten de enige God: + …

\*: Het is aangewezen om de drie getuigenissen door drie verschillende mensen te laten lezen: twee mannen en een vrouw.

**Homiletische suggestie**

Er zijn zo van die mensen die wel eens graag op een terrasje gaan zitten om rustig andere mensen te observeren. Het lijkt wel of Jezus dat hier ook doet. Ook hij geeft daar dan commentaar bij. Hij wijst zijn leerlingen op het bijzondere dat de arme weduwe doet.

Het evangelie maakt een scherp contrast tussen de schijnheiligheid van de schriftgeleerden, die zelfs profiteren van de armoede van de weduwen én de heiligheid van de arme weduwe die alles geeft waar ze van leven moest. Letterlijk staat er zelfs dat ze haar leven geeft. Die schriftgeleerden die God zo goed menen te kennen en precies weten uit te leggen wat de betekenis is van al die bijbelteksten, die blijken hun kennis veeleer aan te wenden om er zelf beter van te worden. Eigenlijk is die kennis in de plaats gekomen van hun geloof, dat niet veel meer is dan wat uiterlijk vertoon. Het geloof van de arme weduwe is daarentegen zo groot dat ze zichzelf weggeeft, dat ze zich helemaal toevertrouwt aan Gods barmhartigheid. Zoals Franciscus het zou zeggen: zij is een werktuig in Gods hand. Want door haar komt God op ons toe en zegt: hier ben ik, wat kan jij voor mij doen? Of zoals Jezus het zei toen hij een beeld opriep van het laatste oordeel: “Alles wat je voor een van de minste van mijn broeders hebt gedaan, heb je voor mij gedaan’. Het ligt er maar aan waar je prioriteiten liggen.

In het licht van deze vredesviering legt dit evangelie de vinger op de etterende wonde van onze wereld. Macht wordt misbruikt, zelfs ten koste van mensenlevens. Armoede en oorlog zijn geen noodzakelijk kwaad, maar een onaanvaardbaar gevolg van machtsmisbruik, haat en wraak, een ontspoorde economie, radicale ideologieën, politieke spelletjes. De kringloop van het geweld moet doorbroken worden of best nog voorkomen worden door de zachte krachten van geloof, hoop en liefde. Jezus heeft het voorgedaan en verschillenden zijn hem al gevolgd. Maar wat met al die mensenlevens die geofferd werden en worden aan de god van de oorlog? Hebben zij hun leven gegeven voor de goede zaak? Wordt de oorlog zinvol wanneer we beweren dat ze voor onze vrijheid zijn gestorven? Is het hun keuze om helden te zijn? Er is geen goede kant in een oorlog. En uiteindelijk zijn er alleen verliezers. Je kan het achteraf niet goedmaken. Je kan alleen proberen opnieuw te beginnen met wie overblijven om een wereld uit te bouwen waarin menselijkheid primeert. Een wereld van vrede en rechtvaardigheid waarin God zichzelf kan herkennen.