**UITVAART VAN DE HEER GEORGES TEERLINCK**

**SINT-PIETERSKERK TIELT**

**DONDERDAG 2 JULI 2020**

Laten groeien onder de geur

Van blauwe regen.

Oogsten bij een zwoele

Zomerzon.

Klimmen naar toppen met

Een weidse blik op de wereld.

Luisteren naar het fluisteren van

Bruisende golven.

Leren vliegen met de wind

Tegen.

Genieten van de alleszeggende stilte.

Dankbaar ga ik je pad verder.

Je moatje

Marieke

**Verwelkoming** (Ann )

Ik wil in naam van de familie iedereen hartelijk welkom heten om hier samen met ons afscheid te nemen van ons va en opa.

Als ik elk van jullie zou vragen : Geef mij een aantal woorden/voorwerpen die je aan ons va doen herinneren, denk ik dat we ongeveer dezelfde dingen zouden opsommen:

* Je pijp : een onafscheidelijk attribuut. Toen meesters nog mochten roken op school en op de speelplaats en leerlingen hun leerkrachten nog een bijnaam gaven , was het niet moeilijk. Jouw” titel “ werd : Pupe Teirlinck. Talrijk zijn de verhalen over allerlei pijphistories. Later toen je van ons moe niet meer mocht roken - want dat was niet gezond -werden het chocolaatjes waarvan de lege papiertjes uit jouw broekzakken puilden.
* Je fiets. Meester Teerlinck kwam je overal met de fiets tegen. Gemakkelijk om stil te houden en een babbeltje te slaan. Als kind vond ik het zalig overal mee te mogen vooraan op het zitje. Ook de kleinkinderen genoten van de ritjes mee op de fiets van opa.
* Verhalen. Bij ons thuis vond je niet veel strips, wel lagen er overal Vlaamse Filmpjes die jijzelf las, voorlas, vertelde… naast de vele andere verhalen. In de klas sloot je de week steevast af met een vertel- of voorleesuurtje.
* Va, indien jij mij een symbooltje voor jou zou laten kiezen, zoals de kinderen nu in de kleuterklas hun symbooltje mogen kiezen, dan wordt mijn symbooltje voor jou : “een oor”. Altijd weer kon ik bij jou terecht. Altijd weer had je tijd om te luisteren naar onze kleine verhalen of onze bekommernissen. En niet alleen die van ons!

Daarom willen we hier nu gelovig afscheid van je nemen en dankbaar herdenken wat je voor elk van ons betekende.

**Lichtritus** : wordt door Geert verder uitgewerkt

Kaarsen worden aangestoken door Camille, Amaryllis, Jef en Tuur

**Lied : Leave the light on**

**Moment van vergeving :** ( Marieke )

Geef me nog vijf minuten tijd

Voor de woorden die ik niet zei,

Waardoor een mensenhart in de kou bleef.

Geef me nog vijf minuten tijd

Voor een traan die ik niet liet,

Zo bleef een ander eenzaam en alleen met zijn verdriet.

Geef me nog vijf minuten tijd

Om de fouten die ik niet vergaf,

Zo bleef een ander treuren om de schuld die ik hem gaf.

**Openingsgebed** (Geert)

**Eerste lezing** ( Geert )

Vrij naar het Bijbelverhaal in 1 Koningen 3, 5-15

Een hartenwens uitspreken – dat is het allereerste wat koning Salomo mag doen van God, nog voor hij goed en wel geïnstalleerd wordt als koning. Terwijl hij slaapt spreekt God tot hem: Salomo, jij mag alles wensen wat je wil.

Koning Salomo, die op dat moment nog geen koning is, overloopt in zijn dromen alles wat hij mogelijk zou kunnen wensen: een groot paleis, een sterk leger, veel geld in de staatskas, veel persoonlijke rijkdom, tal van mooie vrouwen om hem heen, veel trouwe onderdanen. Maar uiteindelijk, zegt het verhaal, vraagt hij aan God: geef mij maar een luisterhart.

En God zegt, omdat je dit hebt gevraagd, en niet al die rijkdom en macht en pracht en praal, zal al de rest je erbij gegeven worden.

Een kind heeft mij ooit geleerd hoe je het best en het makkelijkst het hart van een mens kunt tekenen. Dat kind zei: je neemt gewoon twee grote oren en je zet die omgekeerd tegen mekaar - dan heb je het hart van een mens. Of, zei dat kind, het mogen ook twee grote vraagtekens zijn.

De jonge koning Salomo vraagt dus aan God in zijn droom: Schenk mij bij mijn troonsbestijging maar meteen een cadeaubon voor een luisterhart, een groot hart met twee oren aan. Dan hebben de mensen er ‘pak’ aan…

Letterlijk staat er, geef mij een beetje “lef”. Het Hebreeuwse woord voor hart, moed, is “lef”. We hebben dat woord overgenomen in onze Nederlandse taal, waarin het de bijklank heeft gekregen van overmoed. Maar “lef” betekent eigenlijk: geef mij de zachte moed om de vragen van de mensen in mijn hart op te nemen, om die van op mijn hoge troon niet luchtig weg te wuiven of hautain af te wimpelen. Kerf voldoende vraagtekens in mijn hart, en als het kan wat minder uitroeptekens. Schenk mij meer “ge-weten” dan weten. Geef mij de moed en de bekwaamheid om de échte vragen van de mensen te blijven horen, en ze tot mijn eigen vragen te maken. En leer mij dan verder hoe ik met al die vragen bedachtzaam en voorzienig kan om gaan, en soms een beetje mee kan helpen zoeken naar goede antwoorden voor mijn mensen…

Weet je waarom God bij de schepping aan de mens twee oren heeft gegeven en maar één mond? Omdat hij moet leren twee keer méér te luisteren naar anderen, dan zelf te willen spreken…

**Lied : Afscheid - Tom Hoornaert**

**Evangelie:** ( Saskia )

*Jezus stuurt zijn leerlingen op weg, zonder iets mee te nemen aan overtollige ballast – maar wel twee aan twee…* (vrij naar **Matteüs 9, 36-10, 8)**

**Als je op weg gaat...**

Toen Jezus met zijn leerlingen de warmte van zijn vriendschap

en de diepte van zijn levensbron had gedeeld,

stuurde Hij hen de weg op,

twee aan twee, om steun te hebben aan elkaar. Hij zei:

Als je op weg gaat, heb dan vooral oog en oor

voor wie klein is, verloren en gebroken.

Loop op het ritme van de traagste, draag wie moe is,

troost wie droef is, groet wie eenzaam is.

Deel jezelf zonder er iets voor te vragen.

Als je op weg gaat, neem dan geen geld mee,

neem niets mee om indruk te maken

of om macht te hebben over anderen.

Aan mijn aanwezigheid heb je genoeg.

Als je op weg gaat, wens ieder die je ontmoet vrede toe

en maak de vrede waar in je eigen hart,

zodat je vanuit je vrede kan delen met je tochtgenoten.

Als je op weg gaat, wees maar niet bang.

Elk haar op je hoofd is geteld.

Ik zal bij je zijn onderweg.

Zoals mijn Vader Mij de hele weg gedragen heeft,

dwars door de dood heen, zo zal Ik jou dragen,

vandaag en altijd.’

**Homilie :**

* Geert begint
* Getuigenis kleindochter Hannelore

* Vervolg homilie – Geert

**Lied: Wat nog komen zou – Bart Peeters**

**Voorbeden:** ( Lies )

Koning Salomo mocht bij zijn aanstelling van God een wens doen.

Wat zouden wij vandaag als kinderen en kleinkinderen, als familie en vrienden van ‘ Opa-Meester Teerlinck’, wat zouden wij als kerkgemeenschap vandaag aan God kunnen vragen?

Dat wij gelukkig zouden zijn, en anderen gelukkig zouden kunnen maken. Is dat geen mooie en zinvolle wens?

Maar wanneer ben je gelukkig...? Hoor wat Jezus hierover in de Zaligsprekingen gezegd heeft:

 Gelukkig de mensen die eenvoudig blijven,

niet alleen in uiterlijke dingen, maar ook innerlijk

 Gelukkig de mensen die elkaar nemen zoals ze zijn

en sterk staan in ontgoochelingen

Gelukkig de mensen die samen op weg gaan met anderen

en meeleven in hun lief en leed

Gelukkig de mensen die niet klasseren,

maar aandacht hebben voor iedereen,

in het bijzonder voor de minsten

Gelukkig de mensen die kunnen bewonderen,

die verwonderd zijn over de dingen rondom hen,

het mooie in de wereld en in elkaar

Gelukkig de mensen die kunnen geloven

en dat geloof ook uitdragen

God, Gij die onze diepste verlangens kent,

geef ons een luisterhart, een hart dat altijd uit is op vrede.

Zodat ieder van ons op zijn tijd en op zijn manier

kan uitgroeien tot een échte ‘Sjaloom-mens’,

een waarachtige Vredesman en Vredesvrouw,

een échte koning ‘Salomo’,

op de vierkante meter waar wij leven, wonen en werken.

Maak van ons wijze, hartelijke, en gelukkige mensen…

naar het voorbeeld van Opa Georges. Amen.

**Onze Vader**

**Lied : The lords prayer – Bocelli**

**Getuigenis van Rik** (gelezen door Wouter)

**Lied : Thank you for being my dad**

**Slotgebed** (Geert)

**Afscheidsmoment** (Geert)

**Lied : Ave Maria**