|  |  |
| --- | --- |
| Goede God,  geef uw heerlijkheid, uw toekomst en uw trouw aan …….. .  Wij kunnen niet geloven, dat zijn/haar leven vergeefs voorbij is gegaan en dat hij/zij, wat hij/zij voor mensen heeft betekend, nu verloren is. Wij verenigen ons in het broze geloof dat ook ………….. kende.  Wij danken U, God voor alle vriendschap, die van hem/haar is uitgegaan en voor de vrede die hij/zij onder mensen heeft gebracht; en dat hij/zij een mens geworden is om blijvend van te houden.  Wij bidden U, dat hoe hij/zij heeft geleefd ten goede zal komen aan deze wereld; dat wat hem/haar heilig was, geëerd mag worden door ons die na hem/haar komen; en dat hij/zij in alles, waarin hij/zij groot is geweest tot ons – in onze herinnering – mag blijven spreken.  Wij bidden U, God, dat wij, die met hem/haar waren verbonden, de kwetsbaarheid en tijdelijkheid van ons eigen leven mogen begrijpen, vandaag en alle dagen van ons leven.  Amen.  Heer,  ik dank U dat ik . . . . . . heb mogen kennen.  Ik dank U voor alles wat hij/zij voor mij heeft betekend, voor de mooie herinneringen die ik aan hem/haar heb.  Heer, zie mijn verdriet. Gij waart bedroefd over uw gestorven vriend Lazarus, zegen ook mijn droefheid en help mij te groeien in geloof en hoop. Leer mij binnen te treden in de vergiffenis die Gij ons schenkt.  Neem . . . . . . , die van ons is heengegaan, op in uw vrede.  En jij, . . . . . ., die nu dicht bij de Vader bent en tegelijk toch zo aanwezig blijft in mijn hart, help mij te geloven in het leven. Geef mij de moed volop te leven, hier en nu, terwijl we uitzien naar ons weerzien in de eeuwige vreugde.  Amen.  Goede God,  wij geloven dat een mens er is om te leven en niet om dood te gaan, ook al is hij gestorven. Wij geloven dat een mens er is om rechtop door het leven te gaan en niet gebukt, ook al heeft het verdriet hem getekend. Wij geloven dat een mens er is om U te vinden en niet om te verdwalen. Goede God, wij danken U voor dit geloof. Het maakt ons leven waard geleefd te worden, het sterkt ons in moeilijke dagen en geeft ons de moed  om verder te gaan.  Amen.    Adem houdt op,  warmte wordt kilte,  diepe kilte als van de dood. Lachten wordt stilte, echo van vragen, dat geen antwoord vindt. Maar een mensennaam kan niet vergaan, Niet verzinken in oneindig niets. Uw naam …………………………………. heeft klank en toon gezet van hoe de uwen verder gaan in gemis, maar ook in het vertrouwen, dat leven léven wordt, als er maar genoten wordt, desnoods gevochten en geknokt, maar vooral ook: geliefd en gelachen. Zo wordt uw naam als een roos aan ons hart, bloeiend voor altijd, geurig en welriekend, maar ook doornig, stekend. Want u bent er niet meer, als wij u roepen; en ons zoeken zal nooit vinden worden. Geen samen lachen en geen aanraking meer. Maar in de stilte zult u bloeien aan ons hart, als een schitterende herinnering, levend, tegen alle logica en dood in. Nee vergeten zullen wij u niet …………… wees gerust, rust nu maar zacht, rust in vrede. | Gij, Heer God, Schepper van al wat leeft en verborgen bron van ons bestaan, Gij kent de bestemming van elk mensenkind.  Gij trekt een leven lang met ons mee op, hoe onze levensweg ook gaat.  Gij, Heer God, kent de verborgen diepten van iedere mensenziel. Gij weet wat een mens beweegt – een leven lang.  Zie ons hier bijeen:  de dood heeft het leven van een lief medemens genomen. Ze maakt ons sprakeloos en laat ons met lege handen achter.  Wij geloven dat U in staat bent het leven van …… te voltooien en dat U het kostbaarste van deze mens niet verloren zult laten gaan.  Schenk hem/haar uw Liefde en de eeuwige geborgenheid van uw veilige handen.  En geef ons, Heer, onderlinge solidariteit om dit verlies met elkaar te delen.  Zo bidden wij tot U, vandaag en al de dagen die Gij ons te leven geeft. Amen.  Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in goede gedachten der herinnering…is verwijlen bij een brok leven en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde…  Afscheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen al wat waard is om niet te vergeten…  Leven is -vanaf zijn geboorte- voortdurend afscheid nemen, loshaken om voort te gaan, zichzelf verliezen om zich te vinden…Het risico nemen van de graankorrel om vruchten voort te brengen. Afscheid nemen is het moeilijkste in het leven. Men leert het nooit.  Gelovig sterven is afscheid nemen van de tijd, niet van het leven. Het is zichzelf blijven zoals men geworden is, het ene mysterie verlaten om het andere in te gaan en op het woord van Jezus de hoop verwisselen  voor de zekerheid dat God liefde is.  Ward Bruyninckx  Jij, die leeft in het licht, ik weet: je dood was een geboorte. Jouw leven was voltooid, je had geleerd, wat je hier leren moest en daarom ging je heen, terug naar het stralende licht vanwaar je eens gekomen was.  Jouw dood: een geboorte in het licht. Ik zend jou al mijn liefde, ik denk aan jou hoe mooi, hoe lief je wel kon zijn. Voel mijn dankbaarheid om alles wat je mij gegeven hebt. Ik weet: je bent gelukkig, daar, je wordt er lichtend licht.  Moge God je zegenen op jouw weg! En straks, dan zie ik jou terug, als jij mij opwacht bij de grens. Want liefde, sterker dan de dood, blijft ons verbinden, nu en straks. Dat God jou in Zijn Liefde bergt!    Hans Stolp    Goede God,  in deze dagen van herinnering  staan we hier bij het graf.  Hoewel we het anders zouden willen  doet het goed om hier te zijn.  We vinden troost in de stille groet  die we komen brengen.  God,  wij vragen Jou  help ons om het gemis te dragen,  verzacht de pijn van het afscheid  en verstevig ons geloof dat sterven niet het laatste is.  Jouw liefde geeft ons steun  en doet ons uitkijken naar de dag  waarop wij opnieuw verenigd zullen zijn.  Heer, zorg goed voor onze lieve doden  en wees ook ons nabij.  Amen.  Liefde draagt. Als we dit doen voor elkaar een leven lang, ten einde toe, dan is er hoop dat wij gedragen worden over de dood niet in de herinnering van enkelen, maar in de Liefde die ons allen wacht en draagt. |