**2de zondag van de advent 6 december 2020**

**Huis van barmhartigheid**

Begroeting en openingswoord

Vorige week zijn we opnieuw de adventstijd ingestapt.

Het lijkt wel een jaarlijks repetitief herhalen van vieringen en thema’s

aan de hand van oude verhalen uit de bijbel.

En toch is er meer…

Zoals elke zondag willen we ook vandaag

zoeken naar inspiratie voor ons leven.

Vandaag worden we eraan herinnerd een pad te bereiden voor God.

Hij wil bij ons, mensen, komen wonen.

Daarvoor moeten heuvels afgegraven worden en dalen opgehoogd,

telkens weer opnieuw.

De sleutel daarin is barmhartigheid.

Zoals een herder oog heeft voor al zijn schapen,

zo worden wij opgeroepen om ook oog te hebben voor kwetsbare mensen

en mededogen te hebben voor wie het moeilijk heeft.

Met Welzijnszorg en onder het thema ‘Onbetaalbaar’

richten we onze blik op goed en veilig wonen.

Helaas is dat voor veel mensen in armoede nog altijd onbetaalbaar.

Hoe kunnen wij barmhartig zijn en oog hebben voor wie zwak staat in onze maatschappij?

Laten we ons hart daarvoor vandaag openzetten in deze viering

die we plaatsen onder de barmhartigheid

van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen

Lichtritus en lichtlied

In de advent zien we uit naar Jezus,

het licht in ons leven, het licht voor de wereld.

Vier weken lang zien we uit naar zijn warm licht

voor de meest kwetsbaren en armen in onze samenleving.

Met het aansteken van de kaarsen op onze adventskrans

drukken we ons verlangen uit dat het solidaire licht van Welzijnszorg mag groeien,

opdat ieder mens kan thuiskomen in een goede en veilige woning.

**Jezus, u bent het licht in ons leven.**

**Laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt**

**Jezus, u bent het licht in ons leven.**

**Open mij voor uw liefde, o Heer !**

*Taizé – melodie ‘Jésus le Christ’*

Deze adventstijd is een tijd van waakzaam uitzien en hoopvol verwachten.

Daarom bidden wij tot God:

spreek ons aan, maak een nieuw begin met ons,

houd ons waakzaam en bereid om uw weg van barmhartigheid te banen

opdat uw Rijk nu reeds kan komen

door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon.

We steken de 2de adventskaars aan en zingen:

**O hemellichaam Jezus dat ieder mens verlicht,**

**wij staan in U te lezen, Gij zijt ons vergezicht,**

**de dageraad breekt aan, uw komst is niet te keren,**

**wil ons de eenvoud leren, leer ons uw toekomst aan.**

*Strofe 3 van lied ‘Als tussen licht en donker’ – Zingt Jubilate 116*

Gebed om ontferming

*Bidden wij om Gods barmhartige aanwezigheid…*

Heer, onze God,

als wij onze ogen sluiten voor wat mensen naast ons nodig hebben,

hou ons dan bij de hand.

Heer, aanvaard ons in onze kortzichtigheid.

**Tot zeven maal zeventigmaal**

Christus,

als we ons laten leiden door winst en eigen voordeel in de keuzes die we maken

weest Gij dan de vaste bodem onder onze voeten.

Christus, aanvaard ons in onze kleinheid.

**Tot zeven maal zeventigmaal**

Heer, onze God,

als we niet beseffen dat van ons inzet, aandacht, troost en durf verwacht wordt,

wijs ons dan opnieuw de weg van Jezus,

de weg van breken en delen in dienende liefde.

Heer, aanvaard ons in onze beperktheid.

**Tot zeven maal zeventigmaal**

Moge God, onze Heer ons genadig zijn

en ons de weg tonen tot in het eeuwig leven. Amen

Openingsgebed

*Maken we het stil in ons hart om te bidden tot God:*

God van belofte,

in deze donkere dagen van het jaar

mogen wij tekens van uw komst zien

in de barmhartigheid van mensen tegenover anderen.

Wij bidden U: laat in ons de kracht ontwaken

opdat wij de weg banen zodat Gij onder ons kunt komen wonen,

in deze adventstijd en alle dagen van ons leven. Amen

Lezingen

Jes. 40, 1-5. 9-11

Jesaja zegt: Jullie God zegt: "Troost mijn volk alsjeblieft! Spreek de bewoners van Jeruzalem moed in. Roep hun toe dat er een eind is gekomen aan al hun ellende. Ze zijn genoeg gestraft. Ze zijn meer dan genoeg gestraft voor alles wat ze verkeerd hebben gedaan."

Iemand roept in de woestijn: "Baan de weg voor de Heer. Maak in de steppe een rechte weg voor onze God." Alle dalen zullen worden opgevuld en alle heuvels vlak gemaakt. De weg zal rechtgemaakt worden. De rotsgrond zal vlak gemaakt worden. Dan zullen de mensen de schitterende macht en majesteit van de Heer zien. Alles wat leeft zal die zien, want de Heer heeft het gezegd en Hij zal het ook doen.

Bewoners van Jeruzalem, klim op een hoge berg en roep daar het goede nieuws! Roep, bewoners van Jeruzalem, en wees niet bang! Zeg tegen de steden van Juda: 'Kijk, hier is jullie God!' Let op, de Heer zal de sterke komen verslaan. Hij zal regeren. Hij heeft beloning én straf bij zich. Hij zal als een herder zijn kudde hoeden. Hij zal de lammetjes in zijn armen nemen en ze dragen. De schapen die jongen hebben, zal Hij rustig leiden.

2 Petr. 3, 8-14

Onthoud vooral goed dat er aan het eind van de tijd mensen zullen komen die er maar op los leven. Maar vergeet niet, lieve broeders en zusters, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar, en dat duizend jaar is als één dag. Sommigen van jullie denken dat de Heer vergeet te doen wat Hij heeft beloofd. Maar dat is niet zo. Nee, Hij wacht en stelt het uit omdat Hij geduld heeft met ons. Want Hij wil niet dat er mensen verloren zullen gaan. Hij wil dat alle mensen in Hem zullen gaan geloven en zullen gaan leven zoals Hij het wil.

Maar de dag van de Heer zal net zo onverwachts komen als een dief in de nacht. Op die dag zal de hemel dreunend verdwijnen. Alles waaruit de aarde bestaat en alles wat op aarde is gedaan, zal verbranden.  
Alle dingen zullen dus verdwijnen. Daarom moeten jullie erg je best doen om te leven zoals God het wil en om Hem te dienen. Kijk aldoor vol verwachting uit naar de dag van God. Op die dag zal de hemel verbranden en alles waaruit de aarde bestaat zal in het vuur wegsmelten en verbranden. Maar God heeft beloofd dat Hij een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal geven. Dat zal een aarde zijn waar iedereen leeft zoals Hij het wil. En daar kijken we vol verlangen naar uit.

Terwijl we hierop wachten, lieve broeders en zusters, moeten jullie erg je best doen om te leven zoals Hij het wil. Zorg dat jullie geestelijk schoon en zuiver zullen zijn als Hij komt. Leef in vrede met elkaar.

Mc. 1, 1-8

Dit is hoe het goede nieuws begon van Jezus Christus, de Zoon van God.  
Vroeger had de profeet Jesaja al geschreven: 'Ik stuur mijn boodschapper voor U uit. Hij zal de weg voor U vrij maken. Hij roept in de woestijn: Maak de weg vrij voor de Heer! Maak zijn wegen recht!'

En dat gebeurde nu: In de woestijn vertelde Johannes de mensen dat ze moesten gaan leven zoals God het wil. Ook zei hij dat ze zich moesten laten dopen. Zo zouden ze vergeving krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God.

Uit het hele Joodse land en uit Jeruzalem kwamen de mensen naar hem toe. Ze gaven toe dat ze inderdaad ongehoorzaam aan God waren geweest. En ze lieten zich door Johannes dopen in de rivier de Jordaan.

Johannes droeg kleren die van kameelhaar waren gemaakt, met een leren gordel om zijn middel. Hij leefde van sprinkhanen en honing van wilde bijen. Hij vertelde de mensen: "Na mij komt iemand die machtiger is dan ik. Ik ben het niet eens waard om op mijn knieën zijn sandalen voor Hem los te maken. Ik heb jullie met water gedoopt, maar Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest."

Suggesties voor homilie

In de eerste lijnen van het Marcusevangelie wordt een wat excentrieke figuur opgevoerd.

In de woestijn – te midden het chaotische, stressvolle leven van toen (de ballingschap- de Romeinse overheersing) en wellicht ook van vandaag – komt een figuur de catwalk op – gekleed in een kameelharen mantel, een lederen gordel om zijn lenden – een lichaam door de natuur gevormd, eiwitrijke insecten etend en wilde honing … Het lijkt wel een ecologisch verantwoorde alternatieveling, een klimaatjongere avant la lettre.

Hij roept : “jullie moeten anders gaan leven, jullie leven moet een andere richting uit. Het oude moet weggewassen.”

En de mensen stromen toe, ze weten dat het anders moet.

Maar wat is het alternatief? Het oude weg, maar wat moet het nieuwe worden?

“Er komt iemand die u zal dopen met heilige Geest … met vuur en creativiteit, met enthousiasme, met geduld en vertrouwen, met alles wat nodig is om een goed mens te zijn, een goede samenleving, waar allen gelukkig zijn.”

Dat is de weg die Johannes wijst.

In de eerste lezing van Jesaja wordt eenzelfde weg gevolgd.

Ongerechtigheid wordt vergeven – er wordt opgeroepen om een andere weg te volgen, eigen leven in een andere richting te sturen – de glorie des Heren zal verschijnen.

“Er komt iemand die zal heersen. Uw God is op komst … enerzijds met kracht, maar anderzijds ‘zacht en teder’, zo behoedzaam als een herder met zijn schapen omgaat: met zachte hand, de kleintjes, de zwaksten aan zijn boezem!”

De weg die beide lezingen aangeven mag ook onze weg worden.

Trouwens, de eerste christenen werden mensen van de weg genoemd.

De weg van vergeving → bekering → gedoopt worden met Gods Geest → een leven leiden zoals God het bedoelde en Jezus het ons voorleefde → een leven van samenhorigheid, solidariteit, barmhartigheid.

Deze weg noemen we ‘de weg naar het beloofde land’, naar ‘het rijk Gods’.

Met de komst van Christus staan we op de rand van het beloofde land, de weg er naar toe wordt in zijn persoon helder.

Vorige zondag kreeg Gods gerechtigheid een accent; deze zondag zouden we Gods barmhartigheid centraal kunnen zetten.

Dat beloofde land en de weg er naar toe is voor iedereen toegankelijk – ook voor mensen die fouten maken. Gods barmhartigheid is immers altijd groter. Hij wil niets liever dan dat we gelukkig zijn, dat we allemaal gelukkig zijn.

Zijn barmhartigheid nodigt ons uit om zelf barmhartig te zijn. Om als een herder te zijn die met ‘zachte hand’ mensen samenbrengt. Een herder die bijzonder zorgt draagt voor de kleinen en de zwaksten.

Welzijnszorg roept al meer dan 50 jaar op tot deze herderlijke, solidaire zorg.

Deze advent vraagt ze aandacht te geven aan de woonsituatie van kwetsbare mensen.

Ze hebben onze solidariteit nodig, onze zachte kracht. In woorden, maar meer nog in daden.

Zo handelen betekent voor allen dat beloofde land dichter bij brengen, de weg effenen opdat het zou kunnen komen.

Kom Heer Jezus, kom.

Voorbeden

*Richten wij ons vol vertrouwen tot God.*

Bidden we voor de profeten onder ons:

mensen die onomwonden wegen wijzen naar geluk voor iedereen,

dat ze stem blijven geven aan de woorden van de zwakken en kleinen in onze maatschappij.

Laten we (zingend) bidden

Bidden we voor de herders onder ons:

mensen in de zorg die handen en voeten geven aan wat barmhartigheid betekent,

dat zij altijd oog blijven hebben voor wie zorg en warmte nodig heeft.

Laten we (zingend) bidden

Bidden we voor de wegbereiders onder ons:

mensen zoals de vele vrijwilligers die het goede doen,

dat zij zich altijd mogen blijven zien als een onmisbare schakel van het geheel.

Laten we (zingend) bidden

Bidden we voor de mensen naast ons die financieel niet rondkomen

en daardoor in de marge terechtkomen,

dat zij altijd kracht blijven vinden om hun eigenwaarde te behouden.

Laten we (zingend) bidden

Bidden we voor onze Kerkgemeenschap waarin iedereen een plaats krijgt:

dat wij mekaar blijven oproepen om samen dienstbaar te zijn aan Gods Rijk.

Laten we (zingend) bidden

Gebed over de gaven

God,

Wij zijn rond deze tafel samengekomen om een pad voor U te bereiden.

Daarom hebben we deze tafel gedekt met brood en wijn,

voedsel dat ons sterkt op die weg.

Zegen dit brood en deze wijn

en maak ons samenzijn tot een onophoudelijke bron van barmhartigheid.

Amen

Vredeswens

Ik draag dit gebed van vrede op

aan alle mensen die worden vergeten,

die niet worden genoemd

omdat ze leven aan de rand van onze maatschappij.

Ik draag dit gebed van vrede op

aan alle mensen die het moeilijk hebben en weinig toekomst zien,

aan alle mensen die niet meer kunnen hopen op een veilige en goede thuis.

Ik draag dit gebed van vrede op aan U, God,

niet als bewijs van eigen vroomheid

maar omdat ik niet anders kan

dan bidden tot U,

uit naam van al die mensen die zelf geen woorden vinden.

Amen.

Bezinning na de communie

**MOETEN EN MOETEN**

Ook al staan we erg op onze vrijheid,

hebben we een broertje dood aan ‘moeten’,

toch neemt het aantal wetten, regels en afspraken

toe met de dag.

Samenleven heeft iets van een contract:

rechten en plichten die moeten worden nageleefd.

Recht moet geschieden, wet is wet.

Zonder pardon.

Er is ook een ander moeten,

dat van het ‘niet anders kunnen’.

Het ‘moeten van de liefde’ heet het ook.

Naakten kleden, hongerigen voeden,

voor ieder een betaalbaar dak boven het hoofd,

armoede ook structureel bestrijden.

Dit moeten heeft met verbondenheid van doen

met verantwoordelijkheid ook,

in alle vrijheid.

‘Moeten en moeten’, het staat ons beiden te doen.

Samenleven vraagt om afspraken,

om een wet, om een contract.

Maar het samenleven wordt pas leven

als verbondenheid er vorm krijgt,

als het ‘moeten van de liefde’ handen krijgt en voeten.

Als de verdrukte en verknechte

medestanders voelt die willen vechten.

Niet omdat het leuk of prettig is,

maar omdat ze ervan overtuigd zijn

dat dit ‘moeten’ leven geeft en leven doet,

in alle vrijheid.

*Kris Buckinx uit ‘Op het andere been’ Halewijn*

Slotgebed

God, Vader van mensen,

uw barmhartigheid voor ons kent geen grenzen.

Blijf ons nabij in de komende dagen en weken.

Open onze ogen voor wie kwetsbaar is

en hulp nodig heeft in woord en daad.

Open ons hart om de weg te bereiden

opdat Gij onder ons kunt wonen.

Wij vragen het U door Christus, uw Zoon, onze Heer.

Amen.

Zending en zegen

De boodschap van de lezingen van vandaag wordt nu in onze handen gelegd:

‘Bereid de weg van de Heer!’

God kan overal gebeuren

waar we barmhartig zijn

en oog hebben voor wie hulp nodig heeft.

Zegenen ons daartoe

de liefhebbende God + de Vader, de Zoon en de heilige Geest.

Amen.