**JEBRON – LITURGIE**

**PLAATS VAN SAMENKOMEN: DE WERFKAPEL IN AALST**

**INHOUDELIJK THEMA NIEUWE WERKJAAR**

**WIJ ZULLEN DOORGAAN,**

**GEDRAGEN DOOR EEN NIEUWE STILTE**

**Zondag 26 september: Startviering van ons 46ste werkjaar**

**Thema: LUISTEREN NAAR DE STEM DIE OPKLINKT UIT DE STILTE NA DE STORM.**

**Welkomwoord** (Luc VD leest)

Oef! Een diepe zucht!

Met een diepe zucht willen we deze viering beginnen.

Hoe lang hebben we er niet moeten op wachten! Hoe hebben we elkaar gemist!

De vakantievieringen brachten ons al wat samen maar dit is toch nog iets heel anders.

Elkaar opnieuw ontmoeten. Dankbaar zijn we vandaag.

Het was ook een stormachtige tijd. Maar na de storm is het tijd, zoals we in deze viering willen uitdrukken, om rustig stil te worden en te overdenken, om onze spullen weer te ordenen en opnieuw aan de slag te gaan, de storm overleefd.

En we doen dit niet in het ons vertrouwde huis. Een nieuw tijdperk breekt ook voor onze gemeenschap aan. Een nieuwe plaats om te vieren. Een prachtige plaats, een symbolische plaats, een plaats met heel wat geschiedenis: de Werfkapel. De naam op zich al is een uitdaging want het werken aan een betere wereld, aan het Rijk Gods zoals in de bijbel wordt gezegd, dat zal wel nooit af zijn. Het zal steeds een werf blijven waar Gods droom wordt waar gemaakt.

De Werfkapel , officieel de ‘Schipperskapel’ of ‘O L Vrouw ter Druivenkapel’ ,de oudste bidplaats van Aalst, rond 680 opgericht door St Amandus, als hij op de oevers van den Dender het kruis kwam plaatsen. Voor onze vieringen wordt dit vanaf eind dit jaar onze nieuwe thuis. Geworteld in deze Aalsterse grond willen we onze weg, geworteld in de bijbel, verderzetten.

Een speciaal, welgemeend woord van dank voor Rik De Gendt die vanaf het eerste ogenblik, toen de optie ook nog maar werd geopperd om van deze kapel onze nieuwe stek te maken, met ons op weg is gegaan. Dank U Rik.

**Openingsgebed: Psalm 62** (Uit Huub Oosterhuis 150 psalmen vrij, p. 104)

Wees stil, mijn zieltje, wees bij God.

Zet je niet schrap, laat hem,

de Rots, hij komt

op zachte voeten, en luistert.

Ik ben een wankelende muur

die je makkelijk omduwt,

een mens die je zo kan doden.

Wees bij God, mijn ziel,

bij hem is rust en bezinning.

De Rots, hij komt

met zachte handen, om te troosten.

Jachtig en ijl

is onze generatie -

pluizen die niets wegen,

waaien hoog op, zijn weg.

Wees stil, wees bij God.

Niet vergelden, niet oordelen

zal hij, hij komt luisteren

hij wil begrijpen.

Vriendschap.

**Lied: De Nacht is diep** (Liedboek p. 1)

**Inleiding (PDW)**

De nacht is diep, de dag is ver.

Met deze woorden van het adventslied openden wij onze startviering.

Niet dat we er een viering in mineur willen van maken.

Maar we kunnen niet anders dan ook in ons liturgisch samenkomen de werkelijkheid, ja ook onze werkelijkheid laten meeklinken.

Het voorbije anderhalf jaar dringt zich onverbiddelijk aan ons op: vaak en voor veel mensen een jaar van spanning en angst voor morgen. We willen hiervan enkele voorbeelden geven:

Covid 19 dat uitgegroeid is tot een wereldwijde pandemie.

Ons leefmilieu dat meer en meer in het gedrang komt: water en vuur bedreigen onze aarde.

Politieke onmacht in vele domeinen

Polariserende tegenstellingen en het toenemend succes van vooral het rechts-extremisme

Twee weken geleden herdachten we ‘nine-eleven’ van 20 jaar geleden.

Afghanistan en het vooral vrouwelijk deel van de bevolking dat angstig uitkijkt naar wat er gaat komen met de onberekenbare Taliban aan de macht.

En dichter bij huis: de toename van kwetsbare dakloze kinderen in Brussel.

In onze ho zo fantastische samenleving: vereenzaming, depressies, werkloosheid

En daar tussenin: de verdere afkalving van ons bijbels en christelijk verhaal van bevrijding, dat gereduceerd is geworden tot een voetnoot.

Midden déze onze wereld willen wij toch blijven luisteren naar de Stem die opklinkt uit de stilte na de storm.

Een Stem die de metafoor is voor Degene die wij onze God mogen noemen en Verborgen aanwezig is in ons kwetsbaar midden en tot wie wij onze hoop en onze diepste verlangens willen uitzingen:

**Onze Vader Verborgen** Liedboek p. 15)

**Schriftlezing: 1 Koningen 19**

1. **Korte situering van de profeet Elia.** (PDW leest)

Plots is hij daar in het verhaal, volkomen onverwacht. Hij zal als mens met de naam ELJAHOE, wat betekent: Mijn God is de ENE, de strijd aanbinden met koning Achab (wiens naam betekent: zoals mijn vader) en zijn buitenlandse vrouw Izebel, afkomstig uit Tyrus. Zij had bij haar huwelijk met Achab de Baälcultus meegebracht uit haar land. Baäl betekent bezitter en hij is de god van het grootgrondbezit, die Israël wil terugvoeren naar Egyptische toestanden en dus onvermijdelijk de absolute tegenpool is van de bevrijdende God van Israël.

In de loop van het verhaal ontpopt Elia zich als strijder voor de zaak van déze God en van het verpauperde volk.

**(2)De tekst zelf** (Luc VD leest)

1 Koning Achab meldde aan koningin lzebel alles wat Elia had gedaan,

vooral, hoe hij drastisch had afgerekend met alle profeten van Baäl,

de er alles aan hadden gedaan om het volk te misleiden

en het af te houden van de bevrijdende God van Israël.

2 lzebel zond naar Elia een bode om hem te waarschuwen, zeggend:

“morgen om deze tijd maak ik korte metten met jou en zal je het lot van de profeten ondergaan.

3 Toen Elia dat vernam, stond hij op en ging weg om zijn leven te redden.

Toen hij in Berseba kwam, dat reeds in Juda ligt,

en dus buiten het machtsbereik van de koningin,

liet hij daar zijn jongen achter,

4 maar hij zelf ging de woestijn in, de weg van één dag.

Toen hij zo ver was gekomen ging hij zitten onder een eenzame bremstruik,

Hij wenste te sterven, hij sprak:

Genoeg nu, ENE, neem mijn levensadem, ik ben immers niet beter dan mijn vaderen.

5 Hij ging liggen en sliep in onder de eenzame bremstruik,

Zie, daar raakte een bode hem aan, die sprak tot hem:

Sta op, eet.

6 Hij keek rond, zie, aan zijn hoofdeinde een plat brood, gebakken op gloeiende stenen,

en een kruik water.

Hij at en dronk, toen ging hij weer liggen.

7 Maar de bode van de ENE kwam terug, voor de tweede keer, en raakte hem aan,

hij sprak: Sta op, eet, je hebt nog een hele weg te gaan.

8 Hij stond op, at en dronk, toen ging hij door de kracht van dit voedslel

veertig dagen en veertig nachten tot aan de berg van God, de Horeb,

die ook de Sinaï wordt genoemd.

9 Daar kwam hij in de spelonk, war hij wilde overnachten.

Zie, dan sprak de ENE tot hem en zei; Wat wil je hier, Elia?

10 Hij sprak: met grote ijver heb ik geijverd voor jouw project, ENE,

want verlaten hebben de kinderen van Israël jouw verbond,

jouw altaren hebben zij verbrijzeld,,

jouw profeten met het zwaard vermoord,

ik alleen ben over,

en nu trachten zij ook mijn levensadem weg te nemen.

11 Toen hoorde hij een Stem: Naar buiten!

Ga staan op de berg voor het aangezicht van de ENE.

Zie, in het voorbijgaan de ENE.

Een stormwind groot en heftig,

bergen splijtend, rotsen verbrijzelend

voor het aangezicht van de ENE uit:

de ENE in de storm niet ‑

en na de storm een aardbeving:

de ENE in de aardbeving niet ‑

12 en na de aardbeving een vuur:

de ENE in het vuur niet

maar na het vuur de stilte

een stem van vermorzelend zwijgen.

13 Het geschiedde, toen Elia die stilte hoorde:

hij bedekte zijn aangezicht met zijn mantel,

hij trad naar buiten, ging staan aan de ingang van de spelonk.

Zie, een stem aan hem, die sprak: Wat wil je hier, Elia?

14 Hij sprak:

met grote ijver heb ik geijverd voor jouw project, ENE,

want verlaten hebben de kinderen van Israël jouw verbond,

jouw altaren hebben zij verbrijzeld,,

jouw profeten met het zwaard vermoord,

ik alleen ben over,

en nu trachten zij ook mijn levensadem weg te nemen.

15 De ENE sprak tot hem:

Ga, keer om op jouw weg tot naar de woestijn van Damascus,

kom je daar, zalf Hazaël tot koning over Aram,

16 Jehu, zoon van Nimsu zul je zalven tot koning over Israël,

en Elisa, zoon van Safat uit Abel ­Mehola zul je zalven tot profeet in Jouw plaats!

18 En open je ogen, dan zal je zien wat je niet hebt gezien:

in Israël zijn er 7000 die hun knie niet hebben gebogen voor de Baäl.

**Een moment van gedragen stilte.**

**Lied: Niet als magische kracht** (Liedboek p. 14)

**Overdenking** (Paul De Witte)

Wie van ons zou zich op bepaalde momenten in haar of zijn leven niet herkennen in de weg van deze Elia.

Zijn er geen dagen waarop we zeggen: het is echt wel genoeg geweest.

En dan komt er een bode, een mens als een engel, die zegt: sta op!

In het diepste van onszelf weten we: die mens bedoelt het goed.

Maar nu even niet, want het is echt méér dan genoeg geweest.

In de figuur van Elia houdt de bijbel ons een uiterst bemoedigende spiegel voor: zelfs de grootste der profeten ontkomt niet aan ontmoediging, die hem brengt tot de rand van de wanhoop en het cynisme.

Maar toch gaat hij opnieuw op weg.

Hoe en waarheen gaat zijn weg?

De beelden zijn sprekend: de weg loopt door de woestijn, 40 nachten en 40 dagen. De kracht van het voedsel moet immens geweest zijn. Dat voedsel kan bijbels gezien alleen maar de Thora zijn, zoals ook het manna tijdens de veertig jaar durende tocht van de Israëlieten door de woestijn onderweg naar het beloofde land ook het beeld was van de Thora.

En waarheen gaat hij: naar daar waar het eigenlijk allemaal was begonnen: de plaats waar Israël de 10 Woorden ten leven ontving, als gave én als opgave.

Maar er is veel veranderd. Waar de gave van de 10 Woorden aan Mozes gepaard ging met overweldigende natuurkrachten (aardbeving, storm en vuur), daar is het hier soberheid troef: een stem van stilte, een fluistering, een stem van zwijgen. Nu het project Israël op de rand van de mislukking staat – want niet de ENE, maar de Baäl is baas geworden – vallen de grote woorden stil, en worden ze vervangen door een schoorvoetend maar sprekend zwijgen: ga terug, begin opnieuw zonder kerkelijke pretenties, zonder christendommelijke grootspraak, maar zingend een nieuw liedje: ‘ik zal niet rusten, geen ogenblik’..

Vandaag beginnen we een nieuw werkjaar. En wij met Jebron stellen de vraag: Hoe moet het nu verder?

Ook bij ons besterven de grote woorden op onze lippen.

Maar we weten één ding: wil er nog een weg zijn, dan is het nodig dat wij telkens weer opnieuw grond zoeken in onze bevrijdende tradities?

We hebben nood aan herbronning om het gangbare doemdenken en pessimisme terug te dringen. En we stellen aan mekaar de vraag: hoe kunnen we ons samen sterk maken om nieuwe wegen te blijven gaan?

Vanuit de joodste traditie waaien ons woorden en verhalen tegemoet die ons kunnen inspireren om verder te kiezen voor de weg van het leven, om zorgzaam te zijn, bescheiden te gaan en dag na dag proberen om recht te doen.

Zo zullen we in de loop van dit werkjaar vierend samenkomen rond volgende inspirerende thema’s:

*De Weg van het hart*

*Het leven beleven als Gave en Opgave*

*Gerechtigheid en Rechtvaardigheid, in de taal van de bijbel Tsedaka genoemd;*

*Leven in Waarheid en vrede*

*Omkeer en verzoening, in de taal van de bijbel Tesjoeva*

*De spanning tussen ‘lernen’ en handelen.*

*Enkeling en gemeenschap: op zoek naar een evenwicht*

*Omgaan met Beproeving en lijden*

*Geloof en vertrouwen*

*Thora en Mitswot – Thora en de geboden*

Al deze thema’s willen ons uitnodigen om ze te actualiseren in hoe we dag na dag met elkaar bevrijdend en gelukkig makend proberen omgaan. En hoe we daarin luisteren naar het verhaal van de ander.

Het moge zo zijn

**Lied: Ik zal niet rusten** (Liedboek p. 81)

**Tafelgebed: Gij hebt ons tot vrijheid geroepen (T 10)**

**Delen van het brood**

**Bij wijze van slotbezinning: Gelofte aan de mensheid**

Hisamatsu Sin'ichi

(1889 -1980) filosoof, zenboeddhistische geleerde en meester in de Japanse theeceremonie)

Laat ons ontwaken tot ons ware Zelf,

Mensen worden, vol van mededogen.

Onze gaven ten volle ontplooien,

Ieder volgens de eigen roeping in het leven.

Ons bewust worden van de doodsstrijd

Persoonlijk en maatschappelijk

En de bron ervan onderkennen.

De juiste richting ontdekken

Waarin de geschiedenis zou moeten voortgaan

En elkaar de hand reiken

Zonder onderscheid naar man- of vrouw-zijn,

Zonder onderscheid naar ras, natie of klasse.

Laat ons met mededogen de gelofte afleggen

Het diepe verlangen van de mensheid

Naar bevrijding van haar ware Zelf

Werkelijkheid te doen worden

En een wereld bouwen

Waarin iedereen

Waarachtig en in heelheid kan leven.

**Slotlied: Als hier of daar een vrouw wordt opgericht** (Liedboek p. 16)

**Bij wijze van ‘opdracht ten leven’ uitsmijter: 1 Johannes 4, 7-12.20**

Geliefden, laten wij solidair zijn met elkaar,

omdat de solidariteit uit God is,

en ieder die solidair is, is uit God geboren en kent God.

Wie niet solidair is, heeft God niet leren kennen,- omdat God solidariteit is.

Hierin is de solidariteit van God onder ons verschenen,

dat God zijn Zoon, de eniggeborene,

tot de wereld heeft gezonden opdat wij door hem zullen leven.

Hierin bestaat de solidariteit:

niet dat wij met God solidair zijn geworden,

maar dat hij met ons solidair is geworden

en zijn Zoon gezonden heeft als weg ten leven uit onze dwalingen.

Geliefden, als God zo solidair is geworden met ons

moeten ook wij solidair zijn met elkander.

Niemand heeft ooit God aanschouwd:

maar als wij solidair zijn met elkaar

blijft God in ons en is zijn solidariteit bij ons volmaakt geworden.

Als iemand zegt 'ik heb God lief' en zijn broeder-of-zuster haat, is hij een leugenaar;

want wie niet solidair is met zijn broeder-of-zuster die hij van zien kent,

kan onmogelijk solidair zijn met God die hij nooit gezien heeft.