**VERKONDIGING 2 NOVEMBER 2011 ALLERZIELEN**

Lezingen

Wijsheid 3, 1-9

Psalm 116

Romeinen 8, 31b-35.37-39

Johannes 11, 17-27

**WOORD VAN WELKOM**

Welkom aan U allen,

Mensen in rouw, mensen met vragen,

Soms wanhopig, soms berustend.

Soms nog vol met beelden van het afscheid,

Soms leeg en vermoeid na een periode van zorg

Welkom aan U allen die een naam in Uw hart meedraagt van een mens die Uw leven heeft veranderd en die niet meer bij U is.

Wij zoeken troost bij elkaar in deze parochiegemeenschap waar aandacht is voor Uw verdriet, ruimte voor Uw vragen.

Als wij gedenken en namen noemen, noemen wij ook de naam van God, een naam die ons wil sterken met licht opdat wij stevig kunnen blijven staan in de stormen van ons leven.

Wij noemen ook de naam van Jezus Christus. Hij heeft immers ons verteld dat Gods barmhartigheid groter is dan wij mensen ons kunnen bedenken.

Wij bidden om de Geest van troost die ons de belofte in herinnering roept aan het leven bij God voor altijd, in vrede en licht.

Laten wij ruimte maken voor Gods stem in ons eigen leven

Laten we gaan staan om in stilte onze dierbaren te gedenken.

**HOMILIE**

We kennen in onze samenleving het gebruik om postuum eer te bewijzen aan mensen. Het kan zelfs zover gaan dat postuum onderscheidingen worden toegekend. Maar ook in andere omstandigheden, blijven we aan mensen denken en de herinnering aan hun leven koesteren, ook wanneer zij gestorven zijn. Het kan in de vorm van foto’s zijn waar we een kaarsje bij ontsteken. Maar er zijn ook bijzondere gedenkdagen zoals de geboortedag of de sterfdag die we niet willen vergeten. Het zijn momenten om de naam van onze dierbaren, je echtgenoot, of je echtgenote, of van je moeder of vader, of van je kind, weer te noemen. Het kan zijn dat soms onverwacht de tranen weer rijkelijk vloeien. Er komt misschien weer pijn boven of berusting.

U kent vast wel het gezegde: iemand blijft in leven zolang zijn naam hier door ons genoemd wordt. Daarom vinden we het belangrijk om de namen van onze dierbaren te blijven noemen, zoals op deze middag/avond van Allerzielen, maar ook in de andere eucharistievieringen noemen we de namen van overledenen om ze voortdurend bij God aan te bevelen.

Maar ook God roept de namen van mensen. We kennen roepingverhalen van Mozes en Samuël. God roept een mens bij name en er begint een nieuwe fase in hun bestaan. Ook Jezus roept mensen met name: de twaalf apostelen worden met name genoemd wanneer Jezus hen uitkiest om zijn meest nabije leerlingen te zijn, de apostelen.

Bijzonder is ook dat Hij Lazarus met name roept wanneer Hij hem weer tot leven wekt, ten overstaan van zijn beide zussen en de vele vrienden die gekomen zijn.

Het zijn dus niet alleen mensen die de namen van de gestorvenen koesteren en bewaren. Ook God bewaart die namen. Zoals de Bijbel zegt: onze namen staan geschreven in de palm van zijn hand. Het is een poëtisch beeld dat aangeeft dat het leven van mensen geborgen zal zijn bij God. Er zijn veel beelden die de Bijbel ons aanreikt om over dat geborgen zijn na te denken. Het zijn veel verschillende beelden, een scala van gedachten en gevoelens rond het leven na de dood.

Er wordt gesproken van het nieuwe Jeruzalem waar God de tranen van de ogen van mensen afwist,

of van de maaltijd van Gods koninkrijk,

of de schoot van Abraham,

het huis van de Vader, waar ruimte is voor velen.

Zo kan ik wel even doorgaan. We kunnen niet anders dan in beelden spreken, omdat we graag een idee willen hebben waar het om zou kunnen gaan bij zo’n leven na de dood. Aan de andere kant weten we dat de werkelijkheid van het leven bij God ons denken te boven gaat en beelden dus altijd te kort schieten.

Fundamenteel is de gedachte bij Paulus dat we God zullen zien. Dat zien van de Eeuwige is geen toeschouwer zijn, een langdurig kijken naar iemand anders. Dat zien lijkt op het mystieke schouwen waar de mens in Gods werkelijkheid is opgenomen. Zien zonder afstand, schouwen met een vervuld bewustzijn, een ziel die vervuld is van de Liefde zonder grenzen en zonder einde.

De kerk zegt ons dat de band van liefde tussen hen en ons nog steeds bestaat en dat het waardevol is om hen te blijven gedenken en bij God aan te bevelen. We kunnen blijven groeien in die liefde voor elkaar. We kunnen ook in de dood elkaar nog beminnen.

Sinds het overlijden van onze dierbaren heeft ons leven zich hernomen, bij sommigen van U is het afscheid nog heel recent en kunt U misschien nog niet zo duidelijk zien hoe het leven verder gaat.

Moge voor U allen deze viering van Allerzielen een bemoediging zijn en ons vertrouwen versterken dat onze gestorvenen bij God geborgen zijn, dat we hen weer opnieuw mogen toevertrouwen aan zijn liefde die alomvattend is en ruimte geeft aan allen die Gods liefde op één of andere manier een plaats hebben gegeven. God die barmhartig is heeft hen opgenomen in zijn bestaan.

Moge dat geloof ons troosten.

Amen