**Pinksterviering 8 juni 2014**

**Vuur dat vrede brengt**

**Inleiding**

Van harte welkom allemaal in deze feestelijke viering van Pinksteren. Vandaag willen uitdrukkelijk ook beginnen met het kruisteken en vooral de derde persoon benadrukken:

in de naam van de vader, de Zoon en de H; Geest!

Vonden jullie dat vroeger ook: die vurige tongen van Pinksteren, dat was toch maar iets raar…. die vlammetjes boven de hoofden van de apostelen.

En toch komen we ze vandaag weer tegen…. we willen er mee onderweg gaan en zien wat ze ons vandaag te zeggen hebben….

Vuur is inspiratie, bezieling, nieuw worden, je passie boven halen….

Dat is wat het bij ons oproept.

Vuur is hier symbool van de heilige geest. En dat is weer zo’n vaag begrip.

Vanwaar komt die heilige geest?

Hij is de derde persoon van de Drievuldigheid.

Vanwaar komt die Drievuldigheid? De goddelijke voorstelling in drie personen.

Het is een basisgegeven in heel veel culturen: het gegeven van vader, moeder en kind.

In heel veel culturen, zoals het oude Egypte, vind je dit symbool terug, als voorstelling van het goddelijke.

Het is ook de basisstructuur van de samenleving.

Nochtans missen we in onze vertalingen altijd het vrouwelijke aspect!

God heeft nochtans zeker ook vrouwelijke eigenschappen.

Deze worden vandaag extra in de verf gezet.

Daarom willen we vandaag de heilige geest vrouwelijk noemen en zeggen we dus ‘zij’.

**Bezinning:**

De heilige Geest is God die in ons woont,
die ons bezielt tot in de kern van ons bestaan,
die ons aanspreekt met zijn eigen naam
"Ik ben er voor u".

De heilige Geest is God die in ons leeft
als wij Haar laten leven;
is God die liefde is
als wij ons laten beminnen;
is God die onze vrede is
als wij Haar toelaten.

De heilige Geest waait in ons als adem van leven,
Zij stuwt ons voort om er te zijn voor anderen,
om in alles wat wij doen
haar liefde uit te ademen.

Zij brandt in ons als een vuur
en maakt ons geestdriftig voor de zaak van Jezus:
bouwen aan een gemeenschap
die een hemel op aarde brengt.

De heilige Geest is God die in ons woont,
die in ons spreekt,

en ons voortstuwt vanuit die ene zekerheid:
je staat nooit alleen.
Laat Haar in je wonen,
laat Haar in je spreken,
laat je doordringen
door de Geest van de Verrezene.

Breng haar woorden in herinnering
en laat ze gebeuren in je wijze van leven.
Laat alles in jou spreken
van een vrede die je zelf niet maakt,
maar die je dagelijks wordt gegeven.

Laten we dan nu luisteren naar het Pinksterverhaal en wat er daarin met de leerlingen van Jezus gebeurt:

**Eerste lezing: Pinksterverhaal**

Daar zaten ze nu, de vrienden van Jezus. Bang zoals kleine kinderen dat kunnen zijn in het donker. Waarom bang? Omdat de mensen hun grote vriend Jezus hadden gedood. En omdat ze dachten, dat die mensen hen ook zouden pakken. De vrienden van Jezus waren in ademnood. Zo zou je kunnen zeggen. Ze hadden geen adem meer, geen lef meer om de straat op te gaan. Terwijl er toch zoveel moest gebeuren. Want Jezus had hen gezegd wat ze moesten doen, als Hij dood zou zijn. Vertellen moesten ze, over zijn Vader en de mensen aansporen om goed te zijn voor elkaar. Maar de vrienden van Jezus waren in ademnood. En dan doe je niet veel meer.
Plots kwam vanuit de hemel een immens lawaai alsof er een hevige orkaan losbarstte. Het huis waar ze zaten, was er vol van. En toen leek het alsof ze iets zagen dat verdeeld was in tongen van vuur, die zich op elk van hen neerzetten. Ze werden allemaal vervuld van de heilige geest.
Maar opeens stond er één van Jezus' vrienden op. Het was Petrus. Recht overeind, alsof hij helemaal niet meer bang was. En wat ging hij zeggen.... het leek wel of God door hem sprak.
"Vrienden", zei hij, " we zitten fout met bang te zijn. Helemaal fout. Want we vergeten een heel belangrijk ding. Jezus heeft toch beloofd, dat Hij ons niet alleen zou laten, maar ons de Geest zou geven als helper. Daarom, moeten we opstaan, aan het werk gaan, en vertrouwen hebben in de Geest van Jezus, in zijn adem".
Na deze woorden kreeg iedereen het te pakken. Allen stonden op en ze spraken elkaar moed in. En ja hoor, daar gingen ze de straat op om te vertellen van Jezus en zijn Vader. En de mensen stonden verbaasd en luisterden met veel aandacht!

**Vrede**

Wat brengt dat vuur teweeg? Het heeft nogal gevolgen, ook voor de leerlingen van Jezus.

Bang weggekropen waren ze, kort bij elkaar, in de steek gelaten, ontgoocheld, niet meer weten van welk hout pijlen maken…in ademnood….

En dan ineens komt het inzicht, als een vuur dat in hen ontbrandt: wat zitten wij hier te doen, als er zoveel werk is… als Jezus ons zo duidelijk gezegd heeft wat onze opdracht is…

En nog belangrijker: we staan daar niet alleen mee! Jezus laat ons zijn Geest na! Als we die in ons hart toelaten en laten werken, dan is er altijd moed en kracht genoeg om de boodschap om te zetten in realiteit.

Vurige tongen geven inspiratie om op te staan en de eerste stap te zetten naar een nieuwe wereld: een wereld waarin vrede en dialoog een basisrecht zijn en aan iedereen bestaansrecht geven.

Vrede is één van de vruchten van de geest, zou Paulus later zeggen.

Jezus heeft vandaag een boodschap van vrede. Dat horen we in het evangelie, dat we vandaag op Pinksterdag beluisteren:

**Evangelie**

 ‘Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: 'Vrede!' Na deze groet toonde Hij hen zijn handen en zijn zijde. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. 'Vrede', zei Jezus nogmaals. 'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.' Na deze woorden ademde Hij over hen. 'Ontvang de heilige Geest', zei Hij. 'Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.'

**Lied: Geef vrede**

**Vrede**

Vrede is in de eerste plaats nodig in je eigen hart. Dat is de echte sjaloom.

Als deze vrede in je hart leeft, sluit je makkelijker vrede met anderen en met de wereld

en is oorlog niet nodig.

Vrede is een proces waaraan je kan werken, waardoor je het negatieve in je leven omzet in iets positief.

Als we in vrede leven met onszelf, met wat er gebeurt in ons leven, kunnen we ook veel beter begrip hebben voor andere mensen. Als we erkennen dat de geest werkt in onszelf, kunnen we haar ook aan het werk zien in andere mensen.

Zo ontstaat een echte dialoog waar we de ander kunnen laten zijn wie hij of zij is.

Dan wordt de vrede een bron van licht dat zich verspreidt en iedereen kracht en energie geeft en vernieuwt….

In deze tijd is dat wel echt nodig: meer begrip tussen mensen, respect voor de mening van anderen, zodat we ieders visie erkennen en de ruimte geven. Vrede betekent dat je met liefde naar de ander kijkt en begrijpt en mee voelt wat er in het leven van de ander gebeurt.

Hoe dikwijls zien we strijd tussen mensen, strijd op het werk, strijd in de politiek… net of de ander de vijand is, net of we hopen dat door de ander te bestrijden we er zelf beter uitkomen en de ander wel zal aanpassen. Dat is niet de vrede die Jezus bedoelt. Vrede is er pas als we onszelf en ieder ander sterk maken en volwaardig behandelen.

Dan kan ieder de plek innemen die hij of zij nodig heeft.

Dit wonder gebeurt als mensen echt gaan leven vanuit de vrede in hun hart en deze uitstralen. Dat kan de wereld veranderen.

Volgend verhaal is daar een voorbeeld van:

**Verhaal :**

Toen de oorlog tussen de twee buurlanden onvermijdelijk werd, stuurden de generaals van beide kanten spionnen om na te gaan, waar met het buurland het gemakkelijkst kon binnenvallen.

Die keerden terug en vertelden aan beiden kanten hetzelfde:

er was maar één plaats aan de grens die daarvoor geschikt was.

‘Maar daar’, zeiden ze allebei, ‘woont een brave kleine boer in een klein huis met zijn charmante vrouw. Ze houden van elkaar en men zegt dat het de gelukkigste mensen van de wereld zijn. Zij hebben een kind. Die plek is een oase van vrede. Als we over zijn terrein marcheren, verstoren we dat geluk. Dus kan er geen oorlog komen.’

De generaals begrepen het en de oorlog bleef uit, zoals iedereen zal begrijpen.

**Geloofsbelijdenis Samen**

We geloven in God, als de bron van al wat goed is in het leven. We geloven dat hij al wat niet bij ons hoort, ten goede kan keren.

We geloven dat Jezus het beste wil voor alle mensen, ongeacht hun afkomst of plaats in de maatschappij.

Jezus wou echt geluk voor iedereen: elke persoon kan zijn plaats vinden waar hij volledig tot zijn recht komt. Zo ontstaat steeds meer de wereld zoals God die voor ons bestemd heeft.

We geloven in de gelovige gemeenschap want overal waar twee of meer mensen samen zijn in de naam van God is hij aanwezig.

We geloven dat God ons altijd nabij is, in de mensen rondom ons die ons mee dragen. Dan voelen we het goddelijke in onszelf.

We geloven in het spreken met God, want bidden geeft meer moed en doet ons levenszin vinden.

We geloven dat God ons de kracht geeft om de bergen in ons leven te verzetten door te vertrouwen op de talenten die we gekregen hebben.

We geloven dat God altijd weer mild is voor ieder van ons en telkens een nieuwe kans geeft om het morgen anders te doen.

We geloven dat God ons oproept om kleine dingen te delen met anderen, zodat ook de armsten kunnen deel uitmaken van wederzijds geluk en ze nieuwe kracht opdoen om verder te gaan.

Jezus komt om ons hart te verlichten, zodat we vrede, liefde, vertrouwen en hoop kunnen uitstralen naar anderen.

We zijn geboren om de bezieling van God in ons zichtbaar te maken.

Jezus is voor ons het licht in de wereld en geeft ons de opdracht om zijn licht door te geven aan mensen die in duisternis leven.

We geloven dat God een plan heeft met ons en dat wij op elk moment van ons leven de keuze hebben om dat plan te realiseren.

De kern van de boodschap van Jezus is dat de liefde altijd overwint, ook de dood!

Jezus is verrezen om vuur in ons hart te brengen, zodat we de hoop nooit verliezen.

Echt geloven is vol overgave leven.

We geloven dat de geest van God in ons leeft en dat ze vrede bewerkt in ons hart en ons inspireert tot dialoog met elkaar.

**Vredeswens**

Ergens tussen Pasen en Pinksteren

zaten zij opgesloten in hun huis en in zichzelf.

Maar Gij hebt U van luiken en sloten niets aangetrokken.

Gij zijt bij hen binnengekomen

en hebt hen ‘vrede’ toegezegd.

Deuren gingen open, ketens werden gebroken,

angst smolt weg en mensen ontloken.

Wij bidden U, Heer,

spreek ook vandaag over ons dat krachtig woord van vrede.

 Die vrede van Pinksteren zij altijd met u.

En geven we deze vrede door aan elkaar

**We breken brood (met vredeslied)**

Je door Gods Geest laten bewegen, zacht en goed zijn, en tegelijk vol vuur.

Je overleveren aan vertrouwen,

liefde zijn, die het kwaad ontwapent, vreugde, vrede,...

Het is niet eenvoudig.

Moge de Geest van de Heer ons daartoe kracht en moed geven, net zoals zijn leerlingen.

**Voorbeden**

Laten we dan nu samen bidden dat de vrede van de Geest wortel schiet in ons hart en ons leven:

Voor mensen die anderen weten te raken,
voor mensen die zonder schroom het vuur van uw liefde uitdragen;
dat zij zich blijven afstemmen op uw levenskracht
en zich inzetten voor het geluk van mensen...
Laten wij bidden.

Voor mensen die levendigheid uitstralen,
voor mensen die in hun vreugde getuigen zijn van uw Geest;
dat zij aanstekelijk werken op anderen,
dat het vuur van uw liefde nooit zal doven…

 Laten wij bidden.

 Voor de zovele mensen op deze aarde die in oorlog en onvrede leven,

 voor mensen wiens leven bekneld wordt door de macht van anderen,

 Dat zij vrede vinden in hun hart,

dat zij inspiratie vinden bij mensen die vrede uitdragen

dat ze ondervinden dat het vuur van de vrede nooit dooft…

Laten wij bidden

We vullen aan:

**Afsluiting van de voorbeden (Samen):**

Heilige Geest, Maak ons hart zacht, zodat uw vuur erin kan doordringen. Dan worden we begeesterde mensen die uw boodschap van vrede doorleven en uitdragen. Zo worden steeds meer mensen vervuld van vrede en wordt onze wereld steeds meer zoals God die bedoelt.

Amen.

We zoeken vrede vaak te ver…. net of we er heel hard moeten achter zoeken.

Terwijl het vaak onze eigen voortuin te vinden is.

**Verhaal: de man die om vrede ging**

De burgemeester maakte zich zorgen: ‘Waarom zijn de mensen in mijn stad zo ongelukkig?’

Een rondtrekkende fluitspeler zei: ‘Er is hier geen vrede.’

Toen riep de burgemeester iedereen bijeen op het stadsplein en vroeg: ‘Wil er iemand vrede gaan zoeken?’

Een oude tuinman stond op: ‘Ik zal wel gaan,’ zei hij.

Een paar weken later, was hij nog steeds niet terug.

Zijn tuin stond vol onkruid.

Zijn stokoude buurvrouw kon het niet meer aanzien.

Met een hark en een schoffel ging ze aan de slag in de tuin van haar buurman.

Een paar moeders zeiden tegen hun grote jongens: ‘Dat gaat niet, jullie de hele tijd voor de tv en die oude vrouw maar in de tuin werken.’

‘Ach, dat wil ze toch zelf,’ mopperden ze.

Maar na een tijd gingen ze toch stilletjes naar de tuin.

Het werk viel best wel mee.

Het werd zomer en alles groeide en bloeide.

De jongens hadden meer hulp nodig.

Hun vrienden wilden wel, maar niet als die of een ander erbij was.

‘Ho,’ riepen de jongens, ‘we hebben zoveel handen nodig, dat het niet uitmaakt van wie ze zijn.’

De tuin werd een juweeltje.

De bloemen werden gebracht naar wie oud of ziek was, en met de groenten en het fruit werd een groot feest gehouden.

Tijdens dat feest kwam de tuinman terug;

‘Ik heb nergens vrede kunnen vinden’, zei hij.

‘Maar het gekke is: de laatste tijd stuurden ze me steeds naar hier als ik om vrede vroeg’.

**Lied**

**Onze Vader**

Onze Vader,

graag zouden wij in deze wereld

uw naam geheiligd zien.

Mochten steeds meer mensen U kennen

als God-met-ons.

Uw Rijk kome!

Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.

Uw wil geschiede,

want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,

die zich inzetten voor de anderen.

Wij vragen U om het dagelijks brood,

om het nodige voedsel voor wie honger heeft

en om de moed ons voedsel te delen.

Vergeef ons onze schuld,

want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.

Leer ons de anderen vergeving schenken,

steeds opnieuw, zonder bitterheid.

Leid ons weg uit de bekoring

van hoogmoed en onoprechtheid.

En bevrijd ons van al wat negatief is.

Want Gij zijt de vrede en de vreugde,

de kracht en de heerlijkheid

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

**Zending en slot**

Jezus wenst zijn leerlingen vrede. Met de sporen van lijden, strijd en pijn zichtbaar voor hun ogen, belichaamt Hij een vrede die onze angst en kleinheid overstijgt. Zo bezielt Hij hen met zijn Geest en schenkt hun ademruimte. Het huis wordt voor hen te klein. Ze durven naar buiten te treden en te leven vanuit deze geestkracht. We wensen iedereen toe dat dat ook in ons leven kan gebeuren!

Mogen we vandaag zeker deze geest van Jezus meenemen, zodat we gesterkt door zijn kracht, een geheel nieuw leven kunnen beginnen!

Vragen we daarover deze gen van de Heer, in de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest Amen.

**Graag geven we nog een kaartje mee, met de tekst rond de heilige geest, zodat je later nog eens kunt nalezen.**