De liturgie van de uitvaart

Als dierbaren ons ontvallen, willen we graag op persoonlijke wijze van hen afscheid nemen. De christelijke uitvaart is een biddend afscheid. De gemeenschap van gelovigen doet een beroep op de barmhartigheid van God in Jezus Christus voor de overledene.

De uitvaart kan in ***een eucharistieviering*** plaatsvinden. Het leven en sterven van de overledene wordt dan tegen de achtergrond geplaatst van het lijden, sterven en verrijzen van Jezus Christus, welke wij gedenken en tegenwoordig stellen in de uitvaartmis.

Er kan ook gekozen worden voor ***een gebedsviering***. In overleg met de priester, diaken of pastoraal werker kan de inhoud van de dienst bepaald worden.

Zowel voor een uitvaartmis als voor de gebedsviering hebben wij een boekje met de opbouw voorbereid. U kunt dat document als basis nemen. De eucharistieviering kent een meer vaste structuur en de gebedsviering is wat vormvrijer. Doorgaans is toevoegen eerder mogelijk dan zaken veranderen of weglaten. Maar een persoonlijk accent kan vooral gegeven worden door de eigen inbreng en door de keuze van teksten. Daarin voorziet dit document met ***keuzeteksten***.

Neemt u de teksten rustig door en maakt een concept dat u met de priester, diaken of pastoraal werker bespreekt. Duidelijke afspraken bevorderen de kwaliteit van de uitvaartliturgie.

De cursief gedrukt teksten zijn vooral bedoeld als een aanwijzing voor het verloop van de viering; ze hoeven niet per se afgedrukt te worden in het boekje.

In de genoemde voorbereide liturgieboekjes zijn de Latijnse gezangen opgenomen, maar het is natuurlijk ook mogelijk Nederlandse liederen te kiezen. De keuze kan het beste gemaakt worden in overleg met iemand van het koor. Mogelijkheden voor muziek op CD zijn beperkt.

We hopen u met deze documenten van dienst te zijn. Wij wensen u succes toe bij het maken van uw liturgieboekje en wij wensen u veel sterke in deze dagen van afscheid nemen.

Parochie Sint Clemens

Suggesties voor de Eerste Lezing ……………………………………………………………… 2

Suggesties voor de Evangelielezing …………………………………………………………… 9

Suggesties voor de voorbede …………………………………………………………………… 15

Suggesties voor de Eerste Lezing

**Uit de Brief van de H. Apostel Paulus aan de Christenen van Rome**

*(Rom. 5,5-11)*

Broeders en zusters,

De hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken. Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd, toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren. Niet licht zal iemand zijn leven geven voor een rechtvaardige, al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens. God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor, dat Christus voor ons is gestorven, toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder zullen wij, nu wij eenmaal gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, danzij Hem ontkomen aan de toorn. Toen wij vijanden waren, zijn wij met God verzoend door de dood van zijn Zoon; des te zekerder zullen wij, eenmaal verzoend, gered worden door zijn leven. En dat niet alleen: nu reeds juichen wij in God door Jezus Christus onze Heer, door wie wij de verzoening hebben ontvangen.

**Uit de Brief van de H. Apostel Paulus aan de Christenen van Rome**

*(Rom. 6,3-4.8-9)*

Broeders en zusters,

Gij weet toch dat de doop, waardoor wij één zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dóód? Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt.

Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven; want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem.

**Uit de Brief van de H. Apostel Paulus aan de Christenen van Rome**

*(Rom. 8,31b-35.37-39)*

Broeders en zusters,

Indien God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard; voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God die rechtvaardigt? Wie zal hen oordelen? Christus Jezus misschien die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan Gods rechterhand, voor ons zelfs ten beste spreekt?

Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard? Maar over dit alles zegevieren wij glansrijk dank zij Hem die ons heeft liefgehad.

En ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch heerschappijen, heden noch toekomst, geen krachten, hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel bij machte is ons te scheiden van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer.

**Uit de Brief van de H. Apostel Paulus aan de Christenen van Rome**

*(Rom. 14,7-9.10b-12)*

Broeders en zusters,

Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer: of wij leven of sterven Hem behoren wij toe. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend geworden: om Heer te zijn over doden en levenden.

Allen zullen wij verschijnen voor de rechterstoel van God. Want er staat geschreven: ‘Zowaar Ik leef, zegt de Heer, voor Mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God lofprijzen.’ Zo zal dan ieder van ons rekenschap moeten afleggen voor zichzelf.

**Uit de Eerste Brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte**

*(1 Kor. 12,31-13,13)*

Broeders en zusters,

Gij moet naar de hoogste gaven streven. Maar eerst wijs ik u een weg die verheven is boven alles. Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave der profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb baat het mij niets.

De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om de schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht, maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles duldt zij.

De liefde vergaat nimmer. De gave der profetíe zal verdwijnen, tongen zullen verstommen, de kennis zal een einde nemen. Want ons kennen is stukwerk en stukwerk ons profeteren. Maar wanneer het volmaakte komt, heeft het onvolmaakte afgedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, dacht ik als een kind; nu ik man geworden ben, heb ik het kinderlijke afgelegd.

Thans zien wij in een spiegel, onduidelijk, maar dán van aangezicht tot aangezicht. Thans ken ik slechts ten dele, maar dán zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben.

Nu echter blijven geloof, hoop en liefde, de grote drie; maar de liefde is de grootste.

**Uit de Tweede Brief van de H. Apostel Paulus aan de Christenen van Korinte**

*(2 Kor. 1,3-5)*

Broeders en zusters,

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting. Hij troost ons in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden, dank zij de troost die wij van God ontvangen. Want wij delen volop in het lijden van Christus; maar door Christus gewordt ons ook overvloedige vertroosting.

**Uit de Tweede Brief van de H. Apostel Paulus aan de Christenen van Korinte**

*(2 Kor. 4,14-5,1)*

Broeders en zusters,

Wij weten dat Hij die de Heer Jezus van de doden heeft opgewekt, ook ons evenals Jezus ten leven zal wekken om ons tot zich te voeren, samen met u. Want alles gebeurt voor u: de genade moet zich in velen vermenigvuldigen zodat steeds meer mensen dank brengen aan God, tot eer van zijn naam.

Neen, wij geven de moed niet op. Al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens, ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag. De lichte kwelling van een ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende, altijddurende volheid van glorie.

Wij houden het oog gericht niet op het zichtbare maar op het onzichtbare; wat wij zien gaat voorbij, de onzichtbare dingen duren eeuwig. Wij weten het immers: als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis.

**Uit de Tweede Brief van de H. Apostel Paulus aan de Christenen van Korinte**

*(2 Kor. 5,1.6-10)*

Broeders en zusters,

Wij weten het: als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensenhand vervaardigd huis.

Daarom houden wij altijd goede moed. Wij zijn ons bewust dat wij, zolang wij thuis zijn in het lichaam, ver zijn van de Heer. Wij leven in geloof, wij zien Hem niet. Maar wij houden moed en zouden liever uit dit lichaam verhuizen om onze intrek te nemen bij de Heer.

Daarom is onze enige eerzucht, hetzij thuis hetzij in den vreemde, Hem te behagen. Want allen moeten wij voor Christus’ rechterstoel verschijnen, opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij in dit leven heeft gedaan, goed of kwaad.

**Uit de Brief van de H. Apostel Paulus aan de Christenen van Filippi**

*(Fil. 1,20-24)*

Broeders en zusters,

Dit is mijn vurig verlangen en mijn vaste hoop: dat ik in niets beschaamd zal staan, en dat Christus in volle openbaarheid zoals steeds ook nu zal worden verheerlijkt in mijn persoon, of ik leven moet of sterven. Want voor mij is leven Christus en sterven winst. Maar blijf ik leven, dan wacht mij vruchtbare arbeid. Daarom weet ik niet wat ik moet kiezen. Ik word naar twee kanten getrokken: ik verlang heen te gaan om met Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar voor u is het nuttiger dat ik nog hier blijf.

**Uit de Brief van de H. Apostel Paulus aan de Christenen van Filippi**

*(Fil. 3,20-21)*

Broeders en zusters,

Ons vaderland is in de hemel en uit de hemel verwachten wij onze Verlosser, de Heer Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met dezelfde kracht die Hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen.

**Uit de Eerste Brief van de H. Apostel Paulus aan de christenen van Tessalonika**

*(Tess. 4,13-14.17b-18)*

Broeders en zusters,

Wij willen u niet in onwetendheid laten over het lot van hen die ontslapen zijn; gij moogt niet bedroefd zijn zoals de andere mensen, die geen hoop hebben. Wij geloven immers dat Jezus is gestorven en weer opgestaan; evenzo zal God hen die in Jezus zijn ontslapen levend met Hem meevoeren. En zo zullen wij voor altijd samen zijn met de Heer. Troost elkander dan met deze woorden.

**Uit de Brief aan de Hebreeën**

### *(Hebr. 11,1-2.8-16)*

Broeders en zusters,

Het geloof is een vaste grond van wat wij hopen, het overtuigt ons van de werkelijkheid van onzichtbare dingen. Om hun geloof zijn de oudsten met ere vermeld. Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven aan de roeping van God, en ging hij op weg naar een land dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen. Door het geloof heeft hij als vreemdeling vertoefd in het land dat hem beloofd was; hij woonde er in tenten, evenals Isaak en Jakob, die dezelfde belofte erfden; want hij zag uit naar de stad met de fundamenten, waarvan God de ontwerper en de bouwer is. Door het geloof heeft ook Sara, ofschoon haar tijd al lang voorbij was, de kracht tot vruchtbaarheid ontvangen, want zij wist dat Hij die de belofte had gedaan, zijn woord zou houden. Daarom is dan ook aan één man, en nog wel in zijn hoge ouderdom een nageslacht gegeven talrijk als sterren aan de hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee.

In geloof zijn zij allen gestorven zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was. Zij hebben het heil alleen uit de verte gezien en begroet. Zij hebben zichzelf vreemdelingen en passanten op aarde genoemd. Wie zo spreken, geven duidelijk te kennen dat zij op zoek zijn naar een vaderland. Hadden zij heimwee gehad naar het land van hun herkomst dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren, maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich niet hun God genoemd te worden, want Hij heeft voor hun een stad gebouwd.

Uit de Openbaring van de heilige Apostel Johannes

*(Openb. 7,9-10.15-17)*

Ik, Johannes, zag een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden vóór de troon en vóór het Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand. En zij riepen allen luid: ‘Aan onze God die op de troon is gezeten en aan het Lam behoort de overwinning!’

Daarom staan zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in zijn tempel, en Hij die op de troon is gezeten, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen nooit meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek of woestijngloed zal hen treffen, want het Lam in het midden van de troon zal hen weiden en voeren naar de waterbronnen van het leven, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Uit de Openbaring van de heilige Apostel Johannes

(*Openb.21,1-5a.6b-7)*

Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. En ik zag de heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem, van God uit de hemel neerdalen, schoon, als een bruid die zich voor haar man heeft getooid.

Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: ‘Zie hier Gods woning onder de mensen! Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij.’

En Hij die op de troon is gezeten, sprak: ‘Zie, Ik maak alles nieuw. Ik ben de Alfa en de Omega, de Oorsprong en het Einde. Wie dorst heeft zal Ik om niet te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal dit alles krijgen en Ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon.’

**Uit het Boek Genesis**

*(Gen. 8,1-11)*

Toen dacht God aan Noach, en aan al de wilde en tamme dieren, die bij hem in de ark waren. En God deed over de aarde een wind gaan, waardoor het water begon te zakken. De bronnen van de diepte en de sluizen van de hemel werden gesloten, en de regen uit de hemel hield op. Het water zakte gestadig van de aarde weg. Na verloop van honderdvijftig dagen begon het te verminderen. Op de zeventiende dag van de zevende maand kwam de ark op de bergen van Ararat te liggen. Het water nam geleidelijk af tot de tiende maand; op de eerste dag van de tiende maand werden de toppen van de bergen zichtbaar.

Na verloop van veertig dagen opende Noach het venster dat hij in de ark had aangebracht. Hij liet een raaf los, die heen en weer bleef vliegen tot het water op de aarde was opgedroogd. Toen liet hij een duif los, om te zien of het water al van de aardbodem was weggezakt. Maar de duif vond geen plek waar haar pootjes konden rusten, en keerde bij hem terug in de ark; want het water bedekte nog heel de aardbodem. Noach stak zijn hand uit, pakte de duif en haalde ze weer bij zich in de ark. Nu wachtte hij nog eens zeven dagen, en liet toen opnieuw een duif uit de ark los. Toen de duif tegen de avond bij hem terugkwam, droeg zij een groen olijfblad in de bek. Toen begreep Noach dat het water van de aarde weggezakt moest zijn.

**Uit het Boek Deuteronomium**

*(Deut. 11,8-15)*

Onderhoud al de geboden die Ik u geef. Dan zult gij sterk genoeg zijn om het land te veroveren dat gij aan de overkant in bezit gaat nemen. En dan zult gij lang blijven leven op de grond die de heer onder ede heeft beloofd aan uw vaderen en aan hun nageslacht, een land van melk en honing.

Het land dat gij in bezit gaat nemen, is een heel ander land als Egypte, waar gij vandaan komt. Dat moest gij na het zaaien zelf bevloeien, als een groentetuin. Het land dat gij aan de overkant in bezit gaat nemen, is een land met bergen en dalen, dat door regen uit de hemel besproeid wordt; een land waar de heer uw God zorg voor draagt en waarop Hij ononderbroken zijn aandacht gericht houdt, van het begin van het jaar tot het einde.

Als gij metterdaad gehoor geeft aan de geboden die Ik u heden geef, als gij de heer bemint en dient met heel uw hart en heel uw ziel dan zal Ik uw land op tijd regen schenken, herfstregen en voorjaarsregen, zodat gij er koren, most en olie kunt oogsten en in het vrije veld zal Ik groen gewas voor uw vee laten groeien. Gij zult er volop te eten hebben.

**Uit het Eerste Boek der Koningen**

*(1 Kon. 3,5.7-12)*

In die dagen verscheen de Heer ’s nachts in een droom aan Salomo en zei: "Wat wilt ge dat Ik u geef?" Salomo antwoordde: "Heer mijn God, Gij hebt uw dienaar tot koning verheven hoewel ik maar een jonge man ben en nog niet weet wat ik doen of laten moet. Zo staat uw dienaar temidden van het volk dat Gij uitverkoren hebt, een groot volk, zo groot dat het niet te tellen of te schatten is. Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest, om recht te kunnen spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie is in staat recht te spreken voor dit grote volk van U?"

Dit verzoek van Salomo behaagde de Heer. En God zei tot hem: "Omdat ge juist dit gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een lang leven en ook niet om rijkdom, evenmin om de dood van uw vijanden, maar omdat ge inzicht gevraagd hebt om recht te kunnen spreken, daarom voldoe Ik aan uw verzoek en geef Ik u een geest vol wijsheid en begrip, zoals voor u niemand ooit heeft gehad en ook na u niemand zal hebben."

**Uit het Boek Job**

*(Job 19,1.23-27a)*

Zo luiden de woorden van Job: "Ach, werden mijn woorden maar opgetekend, ergens in vastgelegd, door een ijzeren stift in een rotssteen gedreven, met lood gevuld, tot blijvend getuigenis. Want ik weet: ik ben er zeker van: mijn verlosser leeft, op het laatst zal hij deze wereld binnentreden. En al ben ik nog zo geschonden, ik zal God zien vanuit dit lichaam. Aan mijn zijde zal ik Hem zien, met eigen ogen: mijn hart smacht van verlangen."

**Uit het Boek der Spreuken**

*(Spr. 31,10-12.17-18.20-21.25-29)*

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat die van koralen ver te boven!

Het hart van haar man vertrouwt op haar en het zal hem aan winst niet ontbreken.

Zij brengt hem geluk, geen ongeluk, alle dagen van zijn leven.

Zij omgordt haar lenden met kracht en maakt haar armen sterk.

Zij merkt dat haar ondernemingen slagen; 's nachts gaat haar lamp niet uit.

Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar handen uit naar de misdeelde.

Zij vreest voor haar gezin geen sneeuw, want heel haar gezin is in scharlaken gekleed.

Kracht en luister zijn haar gewaad en zij ziet lachend de komende dag tegemoet.

Zij opent haar mond en zij spreekt wijsheid; van haar tong komen lieflijke lessen.

Zij gaat de gangen van haar gezin na en eet haar brood niet in ledigheid.

Haar zonen staan op en prijzen haar gelukkig, haar man staat op en roemt haar:

‘Vele vrouwen hebben zich wakker gedragen, maar gij overtreft ze alle!’

**Uit het Boek Prediker**

*(Pred. 3,1-13)*

Alles heeft zijn uur, alle dingen onder de hemel hebben hun tijd.

Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven,

een tijd om te planten en een tijd om wat geplant is te oogsten.

Een tijd om te doden en een tijd om te genezen,

een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.

Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,

een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.

Een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen te verzamelen,

een tijd om te omhelzen en een tijd om van omhelzen af te zien.

Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,

een tijd om te bewaren en een tijd om weg te doen.

Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om te herstellen,

een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.

Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten,

een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede.

Wat heeft iemand dan aan al zijn werken en zwoegen? Ik overzag de bezigheden die God de mensen heeft opgelegd om er zich mee af te tobben. Alles wat Hij doet is goed op zijn tijd; ook heeft Hij de mens besef van duur ingegeven, maar toch blijft Gods werk voor hem ondoor­grondelijk. Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste vrolijk te zijn en het er goed van te nemen. Als hij kan eten en drinken en genieten van wat hij met al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat immers een gave van God.

Suggesties voor de Evangelielezing

**Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes**

*(Joh. 6,37-40)*

In die tijd richtte Jezus het woord tot de menigte en zei: 'Al wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik niet buitenwerpen. Ik ben immers uit de hemel neergedaald, niet om mijn eigen wil te doen, maar de wil van Hem die Mij gezonden heeft; en dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft, dat Ik niets van wat Hij Mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. Dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven bezit; en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.'

**Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes**

*(Joh. 11, 21-27)*

In die tijd zei Marta tot Jezus: ‘Heer, als Gij hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik, dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal geven.’ Jezus zei tot haar: ‘Uw broer zal verrijzen.’ Marta antwoordde: ‘Ik weet dat hij zal verrijzen bij de verrijzenis op de laatste dag.’ Jezus zei haar: ‘Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?’ Zij zei tot Hem: ‘Ja, Heer, ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon van God die in de wereld komt.’

**Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes**

*(Joh. 12,23-26)*

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen; maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het, maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwigen leven bewaren. Wil iemand Mij dienen, dan moet hij Mij volgen; waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.

**Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes**

*(Joh. 14,1-6)*

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik heenga en ook de weg daarheen is u bekend.’ Tomas zei tot Hem: ‘Heer, wij weten niet waar Gij heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?’ Jezus antwoordde hem: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.’

**Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes**

*(Joh. 15,1-12)*

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke rank die wel vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij, zoals Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin, als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij weggeworpen als de rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur, en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn. Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.

**Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes**

*(Joh. 15,12-17)*

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt zoals Ik u heb lief gehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord.

Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt.

Dit is mijn gebod, dat gij elkaar lief hebt.”

**Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes**

*(Joh. 20,11-18)*

In die tijd stond Maria buiten bij het graf te schreien. En al schreiend boog zij zich naar het graf toe en zag op de plaats waar Jezus’ lichaam gelegen had, twee in het wit geklede engelen zitten, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde. Zij spraken haar aan: ‘Vrouw, waarom schreit ge?’ Zij antwoordde: ‘Zij hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar zij Hem hebben neergelegd.’

Toen zij dit gezegd had, keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: ‘Vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt e?’ In de mening dat het de tuinman was, vroeg zij: ‘Heer, mocht gij Hem hebben weggenomen, zeg mij dan waar ge Hem hebt neergelegd, zodat ik Hem kan weghalen.’ Daarop zei Jezus tot haar: ‘Maria!’ Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws: ‘Rabboeni!’‑ wat leraar betekent. Toen sprak Jezus: ‘Houd mij niet vast, want Ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.’

Maria Magdalena ging aan de leerlingen berichten dat zij de Heer gezien had, en wat Hij haar gezegd had.

**Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs**

*(Mt. 5,1-12a)*

In die tijd ging Jezus de berg op, en, nadat Hij zich had neergezet, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen aldus:

‘Zalig de armen van geest want aan hen behoort het Rijk der hemelen.

Zalig de treurenden want zij zullen getroost worden.

Zalig de zachtmoedigen want zij zullen het land bezitten.

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.

Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.

Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil: verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.’

**Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs**

*(Mt. 6,19-21.25B-34)*

In die tijd sprak Jezus: ‘Verzamelt u geen schatten op aarde, waar ze door mot en worm vergaan en waar dieven inbreken om te stelen; maar verzamelt u schatten in de hemel, waar ze niet door mot of worm vergaan en waar dieven niet inbreken om te stelen. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten of wat ge zult drinken, en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Is het leven niet méér dan het voedsel en is het lichaam niet méér dan kleding? Let eens op de vogels in de lucht: ze zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren, maar uw hemelse Vader voedt ze. Zijt gij niet veel méér dan zij? Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg één el toe te voegen?

En wat maakt gij u zorgen over kleding? Kijkt naar de leliën in het veld: hoe ze groeien. Ze arbeiden noch spinnen. Toch zeg ik u: Zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veldgewas dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zó kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?

Maakt u dus geen zorgen over de vraag: wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken, of wat zullen wij aantrekken? Want dat alles jagen de heidenen na. Uw hemelse Vader weet wel dat gij al deze dingen nodig hebt. Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden. Maakt u dus niet bezorgd voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen leed.

**Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs**

*(Mt. 11,27-30)*

In die tijd sprak Jezus: ‘Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.'

**Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs**

*(Mt. 14,22-33)*

Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl Hij het volk naar huis zou zenden. Toen Hij het volk had weggezonden, ging Hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en Hij was daar alleen.

De boot was reeds een heel eind uit de kust verwijderd en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. Tegen de morgen kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen Hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek omdat zij een spook meenden te zien en zij begonnen van angst te schreeuwen.

Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: ‘Weest gerust, Ik ben het. Vreest niet!’ ‘Heer,’ antwoordde Petrus, ‘als Gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar U toe moet komen.’ Waarop Jezus sprak: ‘Kom!’

Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang; hij begon te zinken en schreeuwde: ‘Heer, red mij!’ Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl Hij tot hem zei: ‘Kleingelovige, waarom hebt ge getwijfeld?’ Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor Hem neer en zeiden: ‘Waarlijk, Gij zijt de Zoon van God.’

**Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus**

*(Mc. 4,26-32)*

In die tijd sprak Jezus: ‘Het gaat met het Rijk Gods als met een man die zijn land bezaait; hij slaapt en staat op, ’s nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort, eerst de groene halm, dan de aar, dan het volgroeide graan in de aar. Zodra de vrucht het toelaat, slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst.’

En verder: ‘Welke vergelijking kunnen we vinden voor het Rijk Gods en in welke gelijkenis zullen we het voorstellen? Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde; maar eenmaal gezaaid, schiet het op en wordt groter dan alle tuingewassen, en het krijgt grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen.’

**Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus**

*(Mc. 12,28-34)*

In die tijd trad een Schriftgeleerde op Jezus toe, en legde Hem de vraag voor: ‘Wat is het allereerste gebod?’

Jezus antwoordde: ‘Het eerste is: Hoor Israël! De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan deze twee.’

Toen zei de Schriftgeleerde tot Hem: ‘Juist, Meester, terecht hebt Ge dat gezegd: Hij is de enige, en er bestaat geen andere buiten Hem; en Hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf, gaat boven alle brand- en slachtoffers.’

Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei Hij hem: ‘Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods.’ En niemand durfde Hem nog een vraag te stellen.

**Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas**

*(Lc. 10,25-37)*

In die tijd trad een wetgeleerde naar voren om Jezus op de proef te stellen. Hij zei: ‘Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’ Jezus sprak tot hem: ‘Wat staat er geschreven in de Wet? Wat leest ge daar?’ Hij gaf ten antwoord: ‘Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart en geheel uw ziel, met al uw krachten en geheel uw verstand; en uw naaste gelijk uzelf.’ Jezus zeide: ‘Uw antwoord is juist, doe dat en ge zult leven.’

Maar omdat hij zijn vraag wilde verantwoorden, sprak hij tot Jezus: ‘En wie is dan mijn naaste?’ Jezus nam het woord en zei: ‘Eens viel iemand die op weg was van Jeruzalem naar Jericho, in de handen van rovers. Ze plunderden en mishandelden hem en toen ze aftrokken, lieten ze hem half dood liggen. Bij toeval kwam er juist een priester langs die weg; hij zag hem wel, maar liep in een boog om hem heen. Zo deed ook een leviet: hij kwam daar langs, zag hem, maar liep in een boog om hem heen.

Toen kwam een Samaritaan die op reis was, bij hem; hij zag hem en kreeg medelijden; hij trad op hem toe, goot olie en wijn op zijn wonden en verbond ze; daarna tilde hij hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en zorgde voor hem. De volgende morgen haalde hij twee denariën tevoorschijn, gaf ze aan de waard en zei: Zorg voor hem, en wat ge meer mocht besteden, zal ik u bij mijn terugkomst vergoeden.’

‘Wie van deze drie lijkt u de naaste te zijn van de man die in de handen van de rovers gevallen is?’ Hij antwoordde: ‘Die barmhartigheid betoond heeft.’ En Jezus sprak: ‘Ga dan en doet gij evenzo.’

**Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas**

*(Lc. 12,22-34)*

Jezus sprak nu tot zijn leerlingen: ‘Daarom zeg Ik u: weest niet bezorgd voor uw leven, wat ge zult eten en ook niet voor uw lichaam, wat ge zult aantrekken. Het leven is meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Let eens op de raven; ze zaaien niet en maaien niet, ze hebben geen voorraadkamer of schuur, maar God voedt ze. Hoeveel meer zijt gij dan de vogels!

Trouwens, wie van u is in staat met al zijn tobben aan zijn levensweg een el toe te voegen? Als ge dus zelfs machteloos staat tegenover zoiets gerings, wat tobt ge dan over de rest? Let eens op de bloemen, hoe zij groeien; zij spinnen noch weven. Toch zeg Ik u: zelfs Salomo in al zijn pracht was niet gekleed als een van hen. Als God nu het veldkruid, dat er vandaag nog staat en morgen in de oven wordt geworpen, zó kleedt, hoeveel te meer dan u, kleingelovigen?

Vraagt dus ook gij niet, wat ge zult eten en wat ge zult drinken, en weest niet ongerust. Want dat alles jagen de heidenen in de wereld na. Uw Vader weet wel, dat gij dat alles nodig hebt. Maar zoekt dan zijn Rijk, dan zullen die dingen u erbij gegeven worden.

Weest niet bevreesd, kleine kudde: het heeft Uw Vader behaagd u het Koninkrijk te schenken. Verkoopt uw bezittingen en geeft aalmoezen; verschaft u beurzen die niet verslijten, en verwerft een onuitputtelijke schat in de hemel, waar geen dief bij komt en geen mot hem bederft. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.’

**Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas**

*(Lc. 24,1-9)*

Op de eerste dag van de week gingen zij zeer vroeg in de morgen naar het graf, met de welriekende kruiden die zij klaar gemaakt hadden. Zij vonden de steen weggerold van het graf, gingen binnen, maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet. Terwijl zij niet wisten wat daarvan te denken, stonden er plotseling twee mannen voor hen in een stralend wit kleed. Toen zij van schrik bevangen het hoofd naar de grond bogen, vroegen de mannen haar: ‘Wat zoekt ge de levende bij de doden? Hij is niet hier, Hij is verrezen. Herinnert u, hoe Hij nog in Galilea tot u gezegd heeft: De Mensenzoon moet overgeleverd worden in zondige mensenhanden en aan het kruis geslagen, maar op de derde dag verrijzen.’ Zij herinnerden zich zijn woorden, keerden van het graf terug en brachten dit alles over aan de elf en aan al de anderen.

Suggesties voor de voorbede

Deze gebeden noemen we ook wel het gebed van het volk. Ze kunnen door familie of vrienden worden uitgesproken en ook is het mogelijk ze zelf samen te stellen en te formuleren. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden, zodat u weet wat de bedoeling is.

Na iedere bede wordt er gezongen (of gebeden):

Laat ons (zingend) bidden.

**Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.**

Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens verloren gaat, maar dat hij leeft en gelukkig is. Bidden we daarom ook vol vertrouwen:

Lector: Voor… dat niets van het goede dat hij/zij heeft gedaan voorgoed verloren mag gaan, maar beloond mag worden door God en mag verder leven in hen die achterblijven en dat hij/zij in alles waarin hij/zij een voorbeeld is geweest, tot ons mag blijven spreken. Laat ons (zingend) bidden.

Lector: Voor de familieleden en vrienden van de overledene... dat zij dankbaar zullen blijven voor al het goede dat hij/zij heeft betekend en blijven meewerken aan Gods plan met de wereld, en in de herinnering aan de overledene kracht vinden zijn/haar werk voort te zetten. Laat ons (zingend) bidden.

Lector: Dat onze overleden familieleden en vrienden mogen delen in de verrijzenis, en dat alle overleden medeparochianen mogen delen in het eeuwig geluk. Laat ons (zingend) bidden.

Priester: Heer God, Gij die houdt van mensen, schenk heil en geluk aan levenden en doden. Verhoor het gebed van uw kerkgemeenschap die in rouw is om het verlies van .... Dat vragen wij U door Christus onze Heer. **Amen**.

Priester: Broeders en zusters, midden in ons leven worden wij getroffen door de dood, Laat ons bij dit pijnlijk verlies bidden tot God, onze Vader, die ons bijstaat en vertroost in alle tegenspoed.

Lector: Voor onze overledene: dat God hem (haar) rust schenkt voor al zijn (haar) zwoegen, verkwikking na alle zorgen en het geluk van de eeuwige vreugde. Laat ons (zingend) bidden.

Lector: Voor de familieleden en vrienden die bedroefd zijn om dit afscheid: dat hun droefheid wordt verzacht door de dankbare herinnering aan al het goede dat de overledene tot stand heeft gebracht. Laat ons (zingend) bidden.

Lector: Voor allen die moeten leven met een lege plaats aan hun zijde, voor hen die eenzaam en moedeloos zijn: dat zij hun hart geopend houden in hoop en verwachting. Laat ons (zingend) bidden.

Lector: Voor deze gemeenschap rond het altaar: dat ons geloof niet verkleint in de beproeving, maar dat wij ons met vertrouwen tot de Heer wenden, die de verrijzenis is en het leven. Laat ons (zingend) bidden.

Priester: Goede God, die onze Vader zijt, niet voor de dood hebt Gij ons gemaakt, wel voor het leven. Wij vragen U: geef dat hij (zij) die overleden is, mag leven bij U, en dat wij allen groeien in geloof en hoop. Door Christus onze Heer. **Amen**.

Priester: Bidden we, één van hart en één van geest, tot de barmhartige God, die ons smeken hoort en goed is voor ieder die vol vertrouwen tot hem bidt:

Lector: Voor …, dat hij/zij na dit leven vrij van zorgen mag wonen in de vrede van de Heer. Laat ons (zingend) bidden.

Lector: Voor de familieleden en vrienden van ..., dat zij zich ondanks hun droefheid opnieuw aan het leven durven toevertrouwen en met vertrouwen blijven zien naar de toekomst. Laat ons (zingend) bidden.

Lector Dat onze overleden familieleden en vrienden mogen delen in de verrijzenis, en dat alle overleden medeparochianen mogen delen in het eeuwig geluk. Laat ons (zingend) bidden.

Priester: Barmhartige God, wij komen vol vertrouwen met onze gebeden tot U. Geef ons de moed ons leven in uw hand te leggen, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. **Amen**.

Priester: Veelgeliefde broeders en zusters, onze God is een God van levenden en Hij wekt in ons het verlangen naar het eeuwig leven. Laat ons dan bidden tot God, onze Vader.

Lector: Voor onze dierbare overledene ...: dat zijn (haar) leven, zijn (haar) vreugde en lijden, zijn (haar) zwakheid en vertrouwen, aanvaard mogen worden door de Heer. Laat ons (zingend) bidden.

Lector: Voor hen die door dit sterven worden beproefd, familieleden, vrienden en kennissen: dat God hen mag troosten en opbeuren door zijn aanwezigheid. Laat ons (zingend) bidden.

Lector: Voor ons allen die hier aanwezig zijn om te bidden: dat wij elkaar helpen het lijden te dragen door onze fijngevoeligheid en ons diep medeleven Laat ons (zingend) bidden.

Priester: God, onze Vader, alles wat ons dierbaar is hebben wij in uw handen gelegd. Geef ons wat wij U met aandrang vragen. Toon dat uw trouw en barmhartigheid sterker zijn dan de dood. Door Christus onze Heer. **Amen**.

Priester: Laten wij bidden tot de Heer, onze God want in Hem is er geen dood, maar leven in eeuwigheid:

Lector: Dat onze overleden medeparochianen, (de overledenen van onze gemeenschap) onze overleden familieleden en vrienden, ten volle mogen delen in het geluk dat de Heer voor allen heeft weggelegd; Laat ons (zingend) bidden.

Lector: Dat zij die door de dood worden verrast niet met lege handen zullen staan voor de rechterstoel van God; Laat ons (zingend) bidden.

Lector: Dat allen die vandaag zullen sterven hun angst voor de dood zullen overwinnen door de hoop op het eeuwig leven; dat alle overledenen, die tegenover God komen te staan, de grootte van zijn barmhartigheid mogen ondervinden; Laat ons (zingend) bidden.

Priester: Heer, onze God, wij doen vol vertrouwen een beroep op uw barmhartigheid voor allen die door de dood van ons zijn heengegaan. Schenk hun het volmaakte geluk, dat zij hier op aarde niet konden vinden. Dat vragen wij u door Jezus Christus, uw Zoon, die de dood heeft overwonnen en nu met U leeft in de eeuwen der eeuwen. **Amen**.

Priester: Bidden we, één van hart en één van geest, tot de barmhartige God, die ons smeken hoort en goed is voor ieder die vol vertrouwen tot Hem bidt:

Lector: Voor …, dat hij (zij) na een werkzaam leven op aarde een verkwikkende rust vindt in de vrede en vreugde van Gods huis. Laat ons (zingend) bidden.

Lector: Voor zijn/haar familieleden, dat zij dankbaar zijn voor al het goede dat … verricht heeft, en dat ze zijn/haar werk voortzetten.

Lector: Voor zijn/haar familieleden en vrienden, dat zij in hun droefheid troost vinden bij de levende God, die alle mensen met zijn liefde omringt. Laat ons (zingend) bidden.

Lector: Voor de overledenen, dat hun zoeken en twijfelen overgaan in de vreugdevolle zekerheid van de aanschouwing der goddelijke Wijsheid. Laat ons (zingend) bidden.

Priester: Barmhartige God, wij komen vol vertrouwen met onze gebeden tot U. Geef ons de moed ons leven in uw hand te leggen, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. **Amen**.

*Bij de uitvaart van een kind*

Priester: Bidden wij tot God, de barmhartige Vader die ons zozeer heeft liefgehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon voor ons niet heeft gespaard.

Lector: Heer, vanaf zijn eerste levensdagen hebben wij dit kind getekend met het teken van het geloof, het binnengebracht in de kring van uw gelovigen. Leid Gij het nu binnen in de gemeenschap van uw heiligen. Laat ons (zingend) bidden.

*(of, indien niet gedoopt)*

Lector: Heer, Schepper van het heelal, Gij hebt dit kind in het leven geroepen. Geef het nu ook deel aan het leven van de eeuwigheid. Laat ons (zingend) bidden.

Lector: Heer, in de dood van hun kind hebben deze ouders een stuk van hun eigen leven verloren. Bevestig hun geloof in de belofte van het eeuwig leven. Laat ons (zingend) bidden.

Lector: Heer, in dit gezin is nu een lege plaats en velen treuren om het verlies van dit kind. Laat allen vanuit de christelijke hoop tot rust en aanvaarding komen. Laat ons (zingend) bidden.

Priester: Heer, wij kunnen niet begrijpen; de zin van deze dood ontgaat ons helemaal. Toch willen wij U danken, want alle leven komt van U en is voor U bestemd. Breng nu tot volkomenheid wat Gij op aarde in dit kind begonnen zijt. Door Christus onze Heer. **Amen**.