**Viering Jebron**

**30 oktober 2021**

**Heiliging en heiligheid – Gave en opdracht**

**(Tenachon Over bijbels concepten, nr 8)**

*Meenemen: Huub Oostrhuis, 50 psalmen vrij.*

*Bijbeltekst: Naardense Bijbel*

**Begroeting**

Allerheiligen, Allerzielen.

Jaarlijks tijdens de herfst komen deze hoogdagen naar voor.

Traditioneel denken we aan alle soorten heiligen: van de heiligen vernoemd in de evangeliën (Maria, de apostelen, Johannes De doper, de heilige Paulus), over de honderden namen van maagden, martelaren, ordestichters, prelaten en pausen in de loop van de geschiedenis, tot een aantal legendarische figuren, zoals Sint-Joris, die de draak verslaat, het zinnebeeld van het kwaad.

Grote figuren uit de geschiedenis die moedig opkwamen voor recht en rechtvaardigheid, voor respect, liefde, verbondenheid… kortom, zij die leefden met de waarden die tot ons gekomen zijn via de Bijbel, ook zij worden “heilig” genoemd.

Dichter bij huis en in ons leven spreken we soms van heiligen in de zin van “goede mensen”: “dat was écht een heilige”… “mijn moeder was een heilige vrouw”…

Dan zijn we al heel dichtbij het thema van deze viering: heiliging en heiligheid, gave en opdracht.

Laten we ons plaatsen onder de hoede van de Ene, die we mogen aanspreken als Moeder-Vader, in de naam van Jezus zijn Zoon en onze broeder, en de levenskracht van de Geest.

**Lied: Openingslied, p. 17**

**Ik kan God voelen** (Toon Hermans)

Inleiding

Laat ons beginnen met de eerste vaststelling: Dat wij geloven in één God.

En we kunnen er aan toevoegen: “Alleen God is heilig”. Maar hoe voelt dit aan?

Toon Hermans neemt ons bij de hand.

Ik weet dat ik méér voel

Dan dat ik in woorden zeggen kan.

Dat is met alle mensen zo.

Ik kan God voelen

in alle dingen

en in mij zelf.

Maar zeggen – wie God is

nee, dat kan ik niet.

Dat voegt niets toe

aan wat ik voel.

Wie is God?

Dat is een domme vraag.

God is geen wie,

God is een kracht.

Als ik ’s morgens opsta

uit het donker in het licht

en ik beweeg,

dan voel ik die beweging

door mijn hele lijf gaan

en de gedachten bewegen

mee in mijn hoofd.

Dat bewegen

Komt niet uit deze wereld.

Uit mezelf beweeg ik niet.

Dat is God in ons.

Dat kan niemand anders zijn.

En als ik dan het raam opendoe

dan ruik ik in de frisse lucht

de geur van God

en zie ik met eigen ogen

het daglicht

onhoorbaar binnen komen.

Dan haal ik diep adem

voor het open venster

en de kou die binnenkomt

is warmte.

Alles wat ik dan nog zeggen wil

is minder dan ik voel.

**Openingsgebed**

Omdat onze wereld vloekt

met wat ons van U is doorgegeven,

zoeken wij

een ander, beter vaderland

voor onszelf, voor elkaar, voor onze kinderen

en boven alles voor mensen

aan wie hier de ruimte, het licht

de adem benomen wordt.

Omdat wij zelf

op gespannen voet staan

met de hoop die in ons is,

zoeken wij U

om moed te vinden,

groter dan ons eigen verdriet,

groter ook dan

onze eigen korte blik.

Laat het gerucht van het nieuwe Jeruzalem

ons verleiden

plegrims te bliijven, navolgers

van wie ons zijn voorgegaan.

Gij kent hen,

die de strijd hebben gestreden

en trouw bleven ten einde toe.

Omwille van hen

en om die ene Rechtvaardige

die ongebroken op U vertrouwde

hopen en bidden wij

dat Gij ons heiligt,

opdat wij de weg blijven gaan

van uw Zoon Jezus.

*Sytze De Vries, aangepast.*

**Wij lezen Psalm 37, in de vertaling van Huub Oosterhuis**

**Enkele Bijbelse fragmenten**

***Uit de Tenach:***

Jesaja 5,16:

Verhoogd wordt dan de Ene, de Omschaarde, door recht.

De Godheid die de heiilige is

Zal geheiligd worden door gerechtigheid.

Jesaja 6,3:

Ik zag mijn Heer zitten op een troon, hoog en verheven. Serafs staan stil boven hem. Elk met zes vleugels: met twee bedekt hij zijn aanschijn, met twee bedekt hij zijn voeten, en met twee vliegt hij.

Zij riepen elkaar toe: Kadosj kadosj, kadosj: heilig, heilig, heilig is de Ene. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid.

Leviticus 19, 2

De Ene spreekt tot Mozes en zegt:

“Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten: Wees heilig, want heilig ben ik, de Ene, God-over-u.

**Lied: Lied vcoor de gemeente, p. 12**

***Uit het evangelie***

Jezus heiligt ons als een gratuite gave, maar als we langs hem gaan worden we opgeroepen om die heiliging verder te zetten.

**We lezen uit het evangelie van Johannes, Hoofdstuk 10.**

Johannes 10, 1-16

**Duiding**

Wanneer wij het woord “heilig” in onze mond nemen, dan worden wij onmiddellijk geconfronteerd met de visie van heiligheid en heiliging in de Joodse canon, de Tenach . (Tenach, de verzamelnaam van de Thora, de profeten en de geschriften.)

Wat is eigenlijk de betekenis van heilig?

Mij komt het voor als een woord uit een andere tijd, uit een oude theologie, zoals ook nog andere woorden: genade, verlossing, verrijzenis… Woorden die we reeds vanaf het lager onderwijs meegekregen hebben, en geërodeerd zijn geworden door het veelvuldig ongedacht gebruik.

Het woord “Heilig” komt van het Hebreeuwse woord qados, en is afgeleid van het Hebreeuwse woord qadad, wat betekent: “afgesneden zijn”,” bestemd voor de dienst van God”, afgescheiden van het wereldse.

In zijn eerste betekenis gaat heilig uitsluitend over God, over de “Gans Andere”, het numineuze. Oorspronkelijk kon een mens daarom nooit heilig genoemd worden. Alleen God is heilig. Nochtans vindt men in de boeken van het Oude Testament, in de Thora en bij de profeten nog andere betekenissen.

Het gaat bijvoorbeeld ook over “heilige plaatsen”, die alleen toegewezen worden voor heilige handelingen. Zo vinden we bv. de berg Horeb als een heilige plaats, ook de ark van het Verbond, en de plaats waar die ark verblijft: de heiligste plaats, het tabernakel, de tempel. Alleen te betreden door de aangeduide priester.

Niet alleen heilige plaatsen, ook heilige voorwerpen, gebruikt voor godsdienstige rituelen, bv. De zevenarmige gouden kadelaar, de menora.

Het is duidelijk: De Ene is de heilige, maar ook de Israëlieten, de mensen zelf kunnen heilig genoemd worden. Dat kan alleen wanneer ze de geboden van de Ene stipt naleven. Zoals we allen weten ging het in het begin van de vorming van Israël over de basis van een levenshouding: de beleving van de 10 woorden. Die tien woorden waren vooral gericht naar de gemeenschap. Het volk – als gemeenschap - moest leven volgens de tien woorden. Maar later paste men de tien woordenn ook toe op de individuele mens. Om “heilig” genoemd te worden moest hij in zijn persoonlijk leven die woorden ter harte nemen. Gaandeweg werden altijd meer en meer toevoegingen aangebracht, door bv. de reinheidswetten, de wetten rond de sabbat en de maaltijden te vermeerderen, in onze ogen tot in het absurde toe. In de ogen van de Joden is heiligheid en heiliging een plicht, een opdracht.

Staan wij, als christenen, ver af van deze visie op heiliging? Ja en nee.

Ook voor ons gelden een aantal waarden die we terugvinden in de visies van de Tenach.

Ook wij kennen “heilige plaatsen”. Niet noodzakelijk kerken, kapellen, en katedralen. Het kunnen ook stilteplaatsen zijn, een bos, een oude boom, een strook strand aan de zee, een berg, een panorama.

Ook wij kennen “heilige voorwerpen”. Niet noodzakelijk alleen kruisbeelden, de gouden kelken en liturgische voorwerpen, maar ook een huwelijksring, het gebroken brood, het gezegende water, de zuivere lucht, de aarde van de groentetuin.

Ook wij kennen “heilige handelingen”. Niet noodzakelijk het kruisteken en zalvingen, maar ook de hand reiken, een schouderklopje, het gesprek, de blik.

Dokters en verzorgenden die genezing brengen.

Ook wij kennen “heilige momenten”. Niet noodzakelijk een klassieke beleving van één van de zeven sacramenten, maar ook de samenkomst, de samenwerking naar een gemeenschappelijk doel, het helpen van mensen in nood.

Begrijpen we nu waarom mensen de geschiedenis zijn ingegaan als heiligen?

Een Antonius of een Franciscus, en vele anderen die in de stilte van een heilige plaats heilig genoemd worden.

Een legendarische Joris, die met zijn lans de draak doodde, symbool van het kwade.

Of zoals bijvoorbeeld de martelaren Laurentius en Catharina, en vele anderen, die met hun heilig voorwerp afgebeeld staan.

Of een Damiaan, en vele anderen die verzorgend in de wereld stonden, maar ook een Andrée Geulen, een mevrouw uit Brussel die tijdens de tweede wereldoorlog 2000 Joodse kinderen in veilgheid kon brengen.

Daarom ook kan ieder van ons zijn moeder en vader, zijn grootouders misschien “heilig” noemen. Zij braken het brood aan de tafel, zij stonden verzorgend in het leven, zij gaven ons levenskracht. Wat zij ons doorgegeven hebben kunnen we interpreteren als het heilige dat we als een gave gekregen hebben. De Ene geeft de heiligheid door via vaders en moeders, via een gemeenschap, via zovele wegen. Misschien mogen we dit ook eens benoemen als “heiligmakende genade”.

Maar tegelijkertijd houdt deze heiliging ook een opgave in. Zoals wij heiliging ontvangen hebben als een gave, is er onmiddellijk ook de oproep, de eis om die heiliging verder te zetten. We heiligen elkaar, we heiligen onze partner, onze familie, onze gemeenschap, de maatschappij waarin we leven door de inzet om van deze wereld iets goeds en moois te maken. Elk naar eigen inzicht, naar eigen godsvrucht en vermogen. Het moge zo zijn.

**Stille bezinning op een muzikale achtergrond: Les tendres souhaits, Le Poème Harmonique**

**Mededelingen**

1. dinsdag 9 november: Bijbels leerhuis
2. woensdag 10 november: Soep maken 11.11.11

We beginnen om 14 uur. Wij maken maximum twee ketels soep.

Hulp gevraagd voor snijden van groenten. Speciaal iemand om de pompoenen te snijden. Deze bibi heft een handprobleem.

Wie groenten uit de groententuin teveel heeft kan ze binnenbrengen, wat tekort is zal ik zelf inkopen. De groenten kunnen binnengebracht worden bij mij thuis of in Jebron op woensdag 10 november om 9 uur.

**Vrije voorbeden, met als antwoordrefrein: Gelukkig de mens.**

**Na elke voorbede, één stroofje**

**Tafelgebed**

*op basis van Psalm 99, vertaling Huub Oosterhuis*

Voorganger

Koning worden, wie wil dat?

Hij wil dat: God-ik-zal

is koning geworden.

Volken der aarde,

huiver en zing van geluk.

Want niet om te tronen in licht

als opperwezen, driewerf heilig

Is Hij koning geworden,

Maar omwille van de mensenrechten.

Om uit te roepen

het recht van de zwaksten

om te funderen het recht

van de minsten der mensen.

Allen

Daarom heilig, heilig, heilig,

dienstknecht-koning-bevrijder.

Gij in uw lichtende wolk,

meegaande onderwijzing.

Om uit te roepen

het recht de zwaksten

om te funderen het recht

van de minsten der mensen.

Vrouwen

In uw Naam zijn we hier samengekomen

om te vieren de kracht van de heiligheid

die wij als gave mochten ontvangen.

Wij willen ons laten heiligen

door God te voelen in alle dingen

en in mijzelf.

Wij willen ons laten heiligen

door de geur van God in de frisse wind

en door het daglicht

onhoorbaar te laten binnenkomen.

Mannen

In uw Naam zijn we samengekomen

om ons uitgedaagd te weten

die kracht van heiligheid

te laten doorgroeien

in de kracht om te blijven opkomen

voor de zwakken in onze maatschappij.

Om op te komen voor gerechtigheid

voor de ontrechten.

Vrouwen

Daarom nemen we brood en beker

als herinnering om de heilige tekens te herhalen

waarin Jezus ons voorging.

Om in naam en in kracht van de Ene

dit brood te breken en te delen

en de beker met wijn

te delen als een werkbare vreugde

in deze verstilde tijden.

Mannen

En daarom danken we u

omdat Jij als een blijvende kracht

ons de inspiratie geeft

om medemens, medeschepsel,

mens van de Ene te worden.

Voorganger

En mogen we daarom zingend het Onze Vader bidden.

**Onze Vader, p. 15**

Breken we dan het brood, en drinken wij de beker,

om heilig voor God te staan en voor onze medemensen.

*Brood en beker worden gedeeld.*

 **Ondertussen een muziekfragment Sonate voor Klarinet en Piano, Eban.**

**Bezinningstekst**

GEEN KEUS

Je hebt geen keus,

leven geeft én neemt,

leven streelt en beukt

Veel dat verrukt,

veel dat verbijstert,

veel dat je teistert.

Je hebt geen keus,

geloof er aan –

als je maar

trouw blijft aan je naam,

als je maar

je gezicht niet verbergt.

Geloof er aan –

als je maar mens blijft,

bij hoog en bij laag

onloochenbaar mens.

**Lied: Hier ben ik, p. 28**

We zingen dit lied in het besef dat we heiligheid ontvangen van de Ene, door de warme en de aanrakingen van mensen die ons graag zien. Dat wij dit mogen doorgeven aan mensen met wie wij samenleven.

**Afsluiten van de viering met vredeswens.**