**Scheppingsperiode 2023: 1 september t/m 4 oktober**

 **VPKB-Scheppingszondag 3 september**



Inhoud

[Toelichting 2](#_Toc138344380)

[Artikel voor Kerkblad 3](#_Toc138344381)

[Genees de aarde en alles wat ademt en leeft (Deel I) 3](#_Toc138344382)

[Artikel : Deel II 5](#_Toc138344383)

[Scheppingszondag 6](#_Toc138344384)

[Suggesties voor de liturgie 6](#_Toc138344385)

[*Annex 1* Elementen voor de preek vanuit de lezingen (1) 10](#_Toc138344386)

[Elementen voor de preek bij het thema: “Genees de aarde en alles wat ademt en leeft”. 12](#_Toc138344387)

Annex 2 Liederen

**Annex 3 credo**

[Aanbod van Ecokerk voor activiteiten 14](#_Toc138344389)

[Aanbod voor jongeren 17](#_Toc138344390)

Toelichting In de VPKB is de Scheppingszondag dit jaar op 3 september: een dag van gebed en bezinning op de zorg voor de Schepping. Gelovig stilstaan bij alles wat God ons geeft. Hem willen wij loven “ met alles wat adem heeft en leeft”.Hierbij ontvangen VPKB-kerken een aanbod- voor jong en oud- met inspiratie en suggesties voor de Scheppingszondag ( 3 september). Ook te gebruiken in de Scheppingsperiode (1 september tot 4 oktober) en op andere momenten doorheen het jaar. Er zijn ook suggesties voor activiteiten in oecumenische verband en gezamenlijke vieringen. We hopen van harte dat de teksten inspireren tot een “groener” geloof in onze kerken.



**Biodiversiteit herstellen**

De focus ligt dit jaar op “ **alles** **wat ademt en leeft**”. Op het herstel van biodiversiteit. **Niet alleen de mens, maar ook bomen, dieren en planten, lucht, bodem en water, zijn belangrijk**. Wij mensen, maken deel uit van een heel netwerk van levensvormen op aarde. Van miljoenen bekende en onbekende planten-en diersoorten, waar ook het kleinste diertje meetelt. Maar de biodiversiteit takelt snel af. Naast de klimaatcrisis is er een biodiversiteitscrisis, die slachtoffers maakt. Toenemende voedselonzekerheid; mensen, die uit hun leefgebieden worden verdreven voornamelijk in het zuidelijk halfrond ( “klimaatontheemden”). God vertrouwde ons de zorg voor de schepping toe. Als christenen worden we uitgenodigd om te kiezen voor een andere manier van samenleven. Eén die uitnodigt om te kiezen voor een ander model: één die de aarde niet opsoupeert, maar beschermt en koestert als gemeenschappelijk goed.

De aandacht voor de schepping kan zeker niet beperkt blijven tot één dag! Daarom is er een scheppingsperiode. **Niet alleen één dag, niet alleen één periode, maar het hele jaar door vraagt de zorg voor de schepping onze aandacht. In elke kerkdienst, in onze liederen en gebeden. In de preken en de activiteiten.** **In de catechese**. Je bezinnen en laten bezielen hoe God ons aanspreekt, door de schepping heen. Nu het klimaatalarm steeds luider klinkt en het verlies van biodiversiteit bedreigender wordt, vragen we ons meer dan ooit af, wat van ons als gelovigen wordt gevraagd op het gebied van duurzaamheid.

De instelling van een scheppingsperiode is ontstaan in de Orthodoxe Kerk( 1989) en de Wereldraad van Kerken nam dit over (1997) , en is nu een oecumenisch initiatief van alle christelijke kerken. Voor de internationale werking, zie [www.seasonofcreation.org](http://www.seasonofcreation.org)

In de R.K. kerk, verscheen in 2015 “Laudato Si” , een uitgave van paus Franciscus over klimaatverandering. Wereldwijd en over kerkgrenzen heen is dit een zeer gewaardeerde en richtinggevende tekst geworden met aandacht voor urgente klimaatveranderingen en herstel van biodiversiteit.

In Vlaanderen werkt de VPKB via de Werkgroep *Kerk in de Samenleving ( KidS)*, samen met *Ecokerk*, een onderdeel van het *Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede*. VPKB-gemeenten, die bewuster bezig willen zijn met de zorg voor de schepping, vinden op de website van *Ecokerk* veel informatie: een aanbod voor kerkdiensten, Bijbelstudies, suggesties voor activiteiten en YouTube films. Ook ontbreekt gespreksmateriaal voor de jongeren niet. Zie: [www.ecokerk.be](http://www.ecokerk.be) Ook verwijzen we graag naar de website van Groene Kerken ( NL). Een samenwerkingsverband van verschillende kerken en christelijke organisaties (PKN, R.K., Tearfund e.a.): [www.groenekerken.nl](http://www.groenekerken.nl)

We verwijzen ook graag naar de VPKB website, waar een aanbod aan informatief materiaal, liturgische teksten, gebedssuggesties en suggesties voor activiteiten te vinden zijn voor de Scheppingszondag 2023. -https://nl.protestant.link/kids-kerk-in-de-samenleving/

Er is een mooi **affiche ‘Genees de aarde en alles wat ademt en leeft’.** Ontworpen en uitgegeven door Ecokerk (zie voorkant). U kunt deze een zichtbare plek in de kerkzaal en/of in een andere ruimte geven. Ze is verkrijgbaar bij KidS via de secretaris Rob van Drimmelen ( email: robvandrimmelen4@gmail.com) en op het Synodebureau van de VPKB.

#

# Artikel voor Kerkblad

Onderstaande tekst kan als artikel -namens de VPKB/Werkgroep Kerk in de Samenleving -in het Kerkblad geplaatst worden vlak voor en/of na de Scheppingszondag ( Zo nodig naar eigen inzicht in te korten. Eventueel kunt u het in twee keer plaatsen: deel I en deel II )

## Genees de aarde en alles wat ademt en leeft (Deel I)

In de scheppingsperiode van 2023 legt Ecokerk de focus op **'alles wat ademt en leeft'** en de VPKB /Werkgroep *Kerk in de Samenleving*, sluit daarbij aan. De rijke biodiversiteit van onze wereld die helaas sterk bedreigd is door toedoen van de mens. Als we de gezondheid van onze planeet blijven ondergraven en het web van het leven vernietigen, is er ook geen toekomst meer voor de mens. We vragen dit jaar extra aandacht voor biodiversiteit, maar vergeten niet dat alles met alles is verbonden. Want de natuur is geen aparte sector. Natuurbescherming volstaat niet als we niet het hele groei- en consumptiemodel dat de aarde opsoupeert, omgooien. Hoe en wat we consumeren, onze economie en levensstijl. Als we verder het web van het leven vernietigen, is er ook geen toekomst meer voor de mens. En opnieuw zijn het de armsten die als eersten het gelag betalen van de stervende ecosystemen en de ineenstorting van de soortenrijkdom op aarde. Een “ integrale ecologie” zet ons op het pad naar een gezonde, leefbare aarde, met overvloedig leven en toekomst voor al wat leeft, onszelf inbegrepen. In je huis, straat, stad, school en kerk kun je aan de slag gaan. Bezinnend en praktisch, in de tuin, in je omgeving, in je dagelijkse keuzes en de organisatie van je vereniging.



**“Al wat Gij geeft, alles wat ademt en leeft, wil U eren”**
Bovenstaande regel is een korte samenvatting van een oud inzicht, dat we in de bijbel en met name in de psalmen, terugvinden: alles wat bestaat is een geschenk van God, en samen met alle andere levende wezens vormen wij mensen een koor dat de lof zingt van de Schepper. In diezelfde traditie dichtte Franciscus van Assisi met zijn Zonnelied het loflied van alle schepselen. Alle wezens “*die door onzichtbare banden verbonden zijn en een soort universele familie vormen, een schitterende gemeenschap die ons aanzet tot een heilig, teder en nederig respect.” (LS89)*  Dat de mens intussen verantwoordelijk is voor het verdwijnen van duizenden soorten planten en dieren, is onvergeeflijk: “*Door ons kunnen duizenden soorten God niet meer loven en kunnen ze ook niet meer hun boodschap aan ons doorgeven. Dat recht hebben we niet." (LS33)*



Het verlies aan biodiversiteit is één van de grote crisisthema’s van onze tijd, samen met de klimaatverandering. Het VN-biodiversiteitsrapport van 2019 is al even alarmerend als de klimaatrapporten. Het stelt dat we *' de fundamenten aan het aantasten zijn van onze economieën, ons levensonderhoud, de voedselveiligheid, onze gezondheid en levenskwaliteit in de hele wereld*." Van de acht miljoen dier- en plantensoorten op aarde, zijn er de komende decennia zowat een miljoen met uitsterven bedreigd. Het besluit is duidelijk: "*Alleen een fundamentele verandering, wereldwijd en in alle geledingen van de maatschappij, kan nog tot een ommekeer leiden.*"



Het biodiversiteitsrapport moest helpen om een nieuw biodiversiteitsakkoord af te spreken, met een strategisch plan tot 2030 en een lange termijnplan tot 2050. Het zou de biodiversiteits-tegenhanger worden van de 1,5°C-doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs. **Met een grote druk vanuit de samenleving en de kerken** leverde de top van 2022 in Montreal uiteindelijk een historisch akkoord op: de afspraak om het verlies aan biodiversiteit tegen 2030 te stoppen en om wereldwijd ten minste 30% van het land, zoet water en de oceaan te beschermen. Daarbij wordt ook **de belangrijke rol van inheemse volkeren erkend.** Intussen werkt ook de EU aan juridisch bindende doelstellingen voor het herstel van ecosystemen en de biodiversiteit en stemde het EU-parlement unaniem het wetsvoorstel om ecocide op te nemen in de Europese wetgeving. De Belgische biodiversiteitscoalitie neemt deze thema’s op in acties naar het Belgisch beleid.

## Artikel : Deel II



 *“Het menselijk bestaan is gebaseerd op drie fundamentele en nauw met elkaar verbonden relaties: de relatie met God, met de naaste en met de aarde.”* (LS 66)

De herontdekking van die ‘derde relatie’ in onze joods-christelijke traditie is tekenend voor onze tijd. Onze relatie met de aarde was sinds de moderniteit grotendeels verdwenen, uit ons kerkelijk leven én uit onze samenleving. In feite waren we al 250 jaar opgevoed met het idee dat we de aarde moesten onderwerpen en de natuur naar onze hand zetten.
Die ‘ontheiliging’ en instrumentalisering van de natuur vond plaats in een periode waarin ongeremde groei de maatstaf werd voor de economie en de mens de maatstaf van alle dingen. Vandaag beseffen we dat we fout zaten. Ons eigen overleven is bedreigd, nu we de gezondheid van de planeet en de ecosystemen met haar rijke biodiversiteit in gevaar hebben gebracht.

Tegelijk groeit het besef dat we niet boven of buiten de natuur staan, maar er deel van uitmaken. Alles is met elkaar verbonden. De onderlinge afhankelijkheid van levende wezens voor elkaars voortbestaan, geldt ook voor ons, mensen. We zijn toe aan een dringend herstel van onze relatie met de aarde en de levende wezens. Dat maakt deel uit van de ‘*ecologische bekering*’ .



Gezonde ecosystemen en een rijke biodiversiteit zijn voorwaarden voor het menselijk (over)leven. Bossen en graslanden zijn belangrijk voor de kringloop van het water en de regulering van het klimaat. En er is ook de productie van zuurstof, de waterzuivering, de bestuiving van gewassen door insecten, de teelt van medicijnen, vezels en voedsel. Voor de klimaatbestendige duurzame voedselproductie van morgen kunnen we ons als mensheid geen verlies aan biodiversiteit veroorloven. Om ons te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering hebben we nood aan alle 7000 voedselproducerende bomen en planten die we als mensheid kennen én aan **de kennis van de boeren en de inheemse volkeren** over deze gewassen en hun gebruik. We hebben beide in het verleden echter grondig verwaarloosd. 95% van ons voedsel komt van slechts dertig gewassen. En slechts tien ervan bezorgen ons driekwart van onze eiwit- en energie-inname. In combinatie met de klimaatverandering maakt dit ons wereldvoedselsysteem zeer kwetsbaar, zeker waar lokale voedselgewassen onder druk staan en moeten wijken voor exportgewassen voor menselijke voeding en veevoeder. Gelukkig zien we stilaan een herwaardering van de oude bio diverse rijkdom en zijn de landbouwmethoden die samenwerken met de natuur in plaats van die te bestrijden, aan een opmars bezig, zowel in de landen van het Zuiden als bij ons.



Net zoals voor de klimaatcrisis, zijn de internationale kerkelijke netwerken stevig geëngageerd, zowel op het terrein als in het formuleren van beleidsvoorstellen. De acties zijn erop gericht, de ecosystemen en de biodiversiteit te beschermen, en daarbij ook de **rechten van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen** te respecteren. Daarbij is er steeds veel aandacht voor **de rechten van inheemse volkeren**, die traditioneel de bewoners en beheerders zijn van de gebieden met de grootste biodiversiteit, maar die tot op vandaag slachtoffer zijn van onteigening, verdrijving en vernietiging van hun woon- en leefgebieden. In de aanloop naar COP15 werden die inspanningen nog opgedreven, en dat leidde tot enkele belangrijke initiatieven van de internationale kerkelijke netwerken. Wereldleiders worden opgeroepen om "*een halt toe te roepen aan de verdere ineenstorting van de biodiversiteit, ons door God gegeven 'netwerk van het leven'"*.

VPKB/Werkgroep *Kerk in de Samenleving ( Met dank aan Ecokerk: www.ecokerk.be)*

 **Scheppingszondag**

**Zondag 3 september, 22° zondag door het jaar**

**S**uggesties voor de liturgie

**Word nieuwe mensen, met een nieuwe visie**

Lezingen volgens het Oecumenisch leesrooster:

* **Jer.20,7-9**
* Ps. 63
* Rom. 12,1-2
* **Mt. 16,21-27**

**Visuele elementen**

*\*Geef het affiche van Ecokerk**een zichtbare plek te geven in de kerkzaal en/of in de hal. Het is ook mooi om de affiche ( geheel of gedeeltelijk) via het beeldscherm te tonen. Een andere mogelijkheid is om de “ sticker”* ***Genees de aarde en alles wat adem heeft en leeft*** *via een beeldscherm te tonen.*

*\*Zet b.v. een vaas met wilde bloemen op de tafel.*

*\*schaal met aarde, zaadjes, watergieter, kaars ( als het Credo wordt gebruikt)*

*\*De liederen verwijzen naar Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk ( in annex 2 staan nog enkele suggesties )*

**Openingslied: 978:1 Aan U behoort, o Heer der heren**

**(Of: melodie lied 281: Wij zoeken hier uw aangezicht: vers 1 en 2)**

**Wij zoeken hier uw aangezicht**

*t. S. de Vries/muziek: B. Luard - Selby*

**Wij zoeken hier uw aangezicht.**

**God, houd uw oog op ons gericht:**

**Kyrie eleison.**

**Om alles wat U tegenspreekt,**

**een wereld waar uw Naam ontbreekt:**

**Kyrie eleison.**

**Stil moment**

**Bemoediging en Groet**

**Zingen: 978:4 Laat dan mijn hart U toebehoren**

**(Of: melodie lied 281: Uw Zoon heeft ons de weg gebaand: vers 3)**

**Uw Zoon heeft ons de weg gebaand.**

**Wij zullen vol vertrouwen gaan.**

**Kyrie eleison.**

**Een inleidend woord aan het begin van de dienst**

De maand september is begonnen. Een nieuw schooljaar is gestart en de verwachtingen zijn weer hoog gespannen: hoe zal het dit jaar gaan? Ook is voor velen een nieuw werkjaar begonnen. Hoe dan ook, september is de start van veel nieuwe activiteiten. Voor veel christelijke kerken is september ook de maand van extra aandacht voor de zorg voor de schepping. Samen *met alles wat ademt en leeft*, brengen we lof aan God, die in elk schepsel tot ons spreekt en alles tot leven roept. Deze eerste zondag in september is in de VPKB de speciale Scheppingszondag.

Maar het is met schroom dat we ons lofliederen zingen. Want onze mooie moeder Aarde is ziek. Niet alleen door de klimaatverandering. Ook veel planten- en diersoorten sterven uit, als gevolg van menselijke activiteit. Daardoor is ook het leven van de mens zelf, bedreigd.

Mogen we nog dromen van de voltooide schepping waarvoor God ons als zijn medewerkers roept? Jazeker, zullen we in de lezingen horen. Maar daarvoor zullen we oude ideeën achterwege moeten laten, en nieuwe mensen worden, met een nieuwe visie.

**Kyrie/Gebed om ontferming**

1. *(naar een gebed uit ‘Worshipping Ecumenically’, een brochure van het Europees Christelijk Milieunetwerk ECEN. Zie ook www.ecen.org)*

**Voorganger:**

De aarde schreit omwille van de schade die we haar berokkenen door het onverantwoord gebruik en misbruik van de goederen die God ons heeft toevertrouwd. Bidden we om ontferming:

God, Gij die leven geeft,

te midden een geplunderde aarde

kreunen en lijden wij met de schepping. Bidden wij om ontferming:

**Antwoord: Lied 299j** Om de mensen en de dieren of Lied 301g Kyrie eleison ( Jacques Bertier)

God, Gij die Leven geeft,

te midden vergiftigd water

kreunen en lijden wij met de schepping. Bidden wij om ontferming:

**Antwoord**

God, Gij die Leven geeft,

te midden vervuilde lucht

kreunen en lijden wij met de schepping

God, Gij die Leven geeft,

te midden bergen afval

kreunen en lijden wij met de schepping. Bidden wij om ontferming:

**Antwoord**

God, Gij die Leven geeft,

te midden een wereld vol oorlog en geweld

kreunen en lijden wij met de schepping

God, Gij die Leven geeft,

Wij die gemaakt zijn naar Uw beeld,

we bevinden ons op een dwaalspoor,

en de schepping kreunt en lijdt met ons. Bidden wij om ontferming.

**Antwoord**

1. **( alternatief)**

Heer, U laat ons niet vallen en nodigt ons uit om U na te volgen.

Ook als moedeloosheid dreigt, doet U in het hart van uw mensen een vuur oplaaien.

Heer, ontferm U over ons.

Gij roept ons weg van onze dwaalwegen, die Uw aarde kapot maken,

en de zwaksten, die daaronder het eerste en het ergste leiden.

Gij roept ons op om ons te laten leiden door Gods wil.

Christus, ontferm U over ons.

Heer, Gij roept ons op om andere mensen te worden, die met een nieuwe visie meewerken aan voltooiing van uw schepping.

Heer, ontferm U over ons.

Wij bidden, dat God ons zijn Geest schenkt en op weg zet, dat wij ons ons losmaken van wat dodend en ontmoedigend is. Dat Hij ons bevrijdt van het kwaad en ons richt op de volheid van het leven. Amen.

**Woord van bemoediging: Romeinen 12:1-2 en 21**

**Gloria/Loflied Lied 218: 1-5 Dank U voor deze nieuwe morgen**

 **of lied 608: De steppe zal bloeien**

**Bijbellezingen**

**Jeremia 20:7-9**

**Mattheüs 16:21-27**

**Preek/Overdenking ( zie annex 1)**

**Muziek**

**Lied en/of credo Groene Kerken ( NL): zie annex 3**

**Voorbede:**

Bij de start van de scheppingsperiode, bidden wij tot God die van bij de aanvang toekomst wilde voor alle leven:

Eeuwige, Gij, die hemel en aarde gemaakt heeft,

De aarde, de zee en al wat daarin is,

Eeuwige, Gij, die het kreunen van de Schepping hoort en ziet,

Die het doen en laten van mensen aanschouwt

Wij bidden voor ieder die staat voor een nieuwe uitdaging,

een nieuw schooljaar, een nieuwe baan, een nieuw werkjaar...

Voor wie met opgeheven hoofd begint,

en voor wie met onrust en onzekerheid de komende tijd tegemoet gaat.

Schenk allen moed en vertrouwen..

We bidden dat Uw bewogenheid met de aarde en al haar bewoners

 de harten, hoofden en handen van mensen, aanraakt

Dat we beseffen, dat U lof wordt gebracht

door alles wat leeft en ademhaalt,

Dat we horen en zien waar het leven vernietigd wordt en bedreigd.

We bidden voor allen die nu al de bittere vruchten plukken

van hoe de aarde kapot gemaakt wordt:

voor de mensen, die daar nu al onder lijden:

de inheemse volkeren, die van hun gronden worden verdreven door grote sojabedrijven om meer gewin.

voor de mensen, die nu al moeten vluchten vanwege de verwoesting van hun leefgebieden door droogte,

voor de mensen in Wallonië, die wonen langs de oevers van de Vesder, in Verviers in Pepinster …

zij, die nu nog lijden onder wat de overstroming in 2021 teweeg bracht.

voor…eventueel aan te vullen

dat er mensen zijn, die niet wegkijken van hun nood,

en hun eigen lot verbinden aan toekomst voor al wat leeft.

Wij bidden voor de organisaties die dit als hedendaagse profeten aanklagen,

Die wijzen op de onrechtvaardigheid in de gevolgen van het verdwijnen van biodiversiteit.

Voor Greenpeace bidden wij….

Voor Ecokerk…

en voor alle duurzame initiatieven in de kerken,

opdat ons geloof, groener zal worden met aandacht voor Uw Schepping, die in nood is.

Voor ieder van ons bidden wij, wakker een vuur aan in onze harten,

dat wij ons leven niet bouwen op steeds meer gewin,

maar leren kijken met de ogen van Jezus, die zijn leven gaf in liefde.

Stil gebed

Onze Vader

Collecte

Zending en Zegen

Slotlied Lied 981 Zolang er mensen zijn op aarde

## Annex 1 Elementen voor de preek vanuit de lezingen

##  1.

## We leven in een wereld waar de rijkste 20% van de bevolking 80% van de goederen van de wereld opsoupeert, en waar een economisch systeem in stand gehouden wordt dat vernietigend is voor de aarde. Met de gevolgen van de klimaatverandering, het verlies aan biodiversiteit en de teloorgang van de ecosystemen, zullen we een gehavende wereld nalaten aan wie na ons komt met grote uitdagingen voor levensvoorwaarden als zuiver water en voedselzekerheid. Kunnen we leven met het onbegrip en de woede waarmee de jonge en toekomstige generaties zullen terugkijken op de onze?

Onze wereld kan onze levensstijl niet aan. In razend tempo worden grondstoffen opgedolven, bossen gekapt, water verbruikt en ecosystemen onder druk gezet. Ons verbruik aan materiaal en energie blijft stijgen. Intussen gaat een rijke verscheidenheid aan leven verloren, ook van soorten die ons voorzien van voedsel, medicijnen, en andere nuttige producten. Wie er tegenin gaat wordt bestempeld als onrealistisch en niet efficiënt. (LS 190-191)
**Zo probeert de mens de wereld te winnen.**

**‘Maar wat voor nut heeft het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven?’** zegt Jezus ons in het evangelie. De groei-economie die ons consumptiemodel ondersteunt, gaat letterlijk ten koste niet enkel van het eigen leven, maar zelfs van hét leven.

Jezus is op weg naar Jeruzalem, waar hem de confrontatie wacht met de macht van deze wereld. Het is beangstigend, maar – zoals bij zijn profetische voorganger Jeremia - ‘ laait er een vuur op in zijn hart ‘ dat niet te bedwingen is. Hij is vol van Gods Geest.

Daar kan ook zijn leerling Petrus hem niet van af brengen. Het is nodig om de gangbare manier van denken te verlaten, en zich te laten ‘leiden door wat God wil’.

2.

In de Naam van God klaagt de profeet de machthebbers- de koningen van Juda- aan. Jeremia is ten einde raad vanwege de haat die hij naar zijn hoofd geslingerd krijgt.

Maar juist dan is er diep van binnen een enorme drang, *“er laait een vuur op in zijn hart”,* staat er geschreven. Hij moet, een heilig moeten. Het aanklagen van onrecht vraagt om volharding, om niet te rusten, een stem van Godswege.

\*Jezus wil de confrontatie met de machthebbers in Jeruzalem niet uit de weg gaan.

\*"Wordt andere mensen, met een nieuwe visie," schrijft Paulus. Pas uzelf niet aan, aan deze wereld, maar verander door uw gezindheid te vernieuwen ( Rom.12:1,2). Jezus, Paulus en Jeremia, allemaal willen ze een breuk met het bestaande model, en willen ze dat we een andere weg -Gods weg- inslaan

Hoe verbinden we dit met de oproep **'Genees de aarde en alles wat ademt en leeft**'?

Een wegwijzer:

Het is een verkeerde denkpiste

als men de andere levende wezens herleidt tot pure objecten,

onderworpen aan de willekeurige menselijke overheersing.

De natuur enkel zien als een winstgevend object in dienst van ons eigenbelang,

heeft verstrekkende gevolgen voor de samenleving.

De visie die de willekeur van de sterkste ondersteunt,

veroorzaakte voor het grootste deel van de mensheid

een enorme ongelijkheid, onrecht en geweld,

omdat de natuurlijke rijkdom in de handen terecht komt

van hen die als eerste aankomen of die de meeste macht hebben:

de winnaar neemt alles.

Het ideaal van harmonie, gerechtigheid, broederlijkheid /zusterschap en vrede dat Jezus voorstelt,

is het tegenovergestelde van een dergelijk model

en Jezus verwoordde het volgende over de machten van zijn tijd:

“De leiders van de volken voeren heerschappij over hen

en de grote mannen laten hun gezag gelden.

Zo moet het onder jullie niet zijn.

Integendeel, wie groot wil worden onder jullie, moet jullie dienaar zijn” (Mt 20,25-26).

( LS 82)

Een ‘ander’ mens worden, met een nieuwe visie! Weten wat God wil, wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt. Hoe kunnen we anders genezend zijn voor de aarde en alles wat ademt en leeft?

**Elementen voor de preek bij het thema: “Genees de aarde en alles wat ademt en leeft”.**

(*Dit is een meer algemene tekst, los van de lezingen, op basis van een tekst van Ecokerk. Deze kan volgens ons goed ingepast worden in het geheel van een preek).*

Voor christenen is de aarde een geschenk van God. Samen met de andere levende wezens vormen we een universele familie. **Alles wat ademt en leeft, zingt de lof van God**. En in dat koor van de schepping kan geen enkele stem gemist worden. We hebben het recht niet om stemmen tot zwijgen te brengen door de uitsterving van soorten te veroorzaken.

We hebben de opdracht dit geschenk in goede gezondheid te bewaren, en ongeschonden door te geven aan wie na ons komt. De vruchten van de aarde zijn niet gereserveerd voor een minderheid; ze zijn er, om gedeeld te worden met allen.

Maar we weten dat dit niet de realiteit is waarin we leven. Naast klimaat, is het verlies aan biodiversiteit één van de grote crisisthema's in de wereld. Het internationaal biodiversiteitsrapport van 2019 waarschuwde dat 1 op de 8 planten- en diersoorten in de komende decennia dreigen uit te sterven als gevolg van menselijke activiteiten.

Acht jaar geleden publiceerde Paus Franciscus zijn encycliek Laudato Si' ( Vlak voor de Klimaatconferentie in Parijs in december 2015). Dit document is wereldwijd, over kerkgrenzen heen, richtinggevend geworden. Niet alleen in dit document -Laudato S’i,- maar de stemmen zijn niet te stillen, die op basis van wetenschappelijke inzichten, hartstochtelijk roepen om verandering, omdat onze planeet, de aarde, onze manier van leven niet langer kan dragen. Kerkelijke stemmen, vanuit de Wereldraad…en andere. Kerken in Europa zijn in gang geschoten. De protestantse kerken in Frankrijk, de Nederlandse kerken: de PKN, zowel als de meer Evangelisch georiënteerde kerken en de RK kerk, j hebben zich verenigd in ” Groene Kerken” en roepen op tot een “groener geloven”. Ook in onze kerk, de VPKB was er vorig jaar in maart de speciale Klimaatsynode om ons te bezinnen of we in ons geloven en leven niet iets zijn kwijtgeraakt: het bewustzijn dat wij mensen deel uitmaken van de natuur…, dat de zorg voor de natuur onze zorg is, of tenminste zou moeten zijn en dat we onze ziel verspeeld hebben, aan het winnen van de wereld…. Immers we weten het…of we zouden het kunnen weten, de ecologische crisis, met het verlies aan biodiversiteit en de klimaatverandering, heeft dramatische gevolgen, zowel voor het leven en welzijn van mensen, als voor onze kwetsbare planeet en het hele levensweb.

In ons christen zijn/gelovig zijn, zijn drie relaties belangrijk: **de relatie met God, met de naaste ( ver en nabij) en de aarde.**

Voor de hele samenleving, en dus ook voor de Kerk, is zeker het herstel van die ‘derde relatie’, met de aarde, een taai leerproces. Want ergens onderweg waren we die relatie kwijtgespeeld. In feite waren we in onze samenleving al 250 jaar opgevoed met het idee dat we de aarde moesten onderwerpen en dat we de natuur met haar grond, water, lucht en levende wezens ongestraft konden gebruiken, verdringen, ontginnen, uitroeien, ontbossen, verbranden, vervuilen, genetisch manipuleren, met pesticiden vergiftigen, enzoverder.

Het was alsof de natuur enkel een grote hangar was, vol voorraden en middelen die ons vrij ter beschikking staan en waarmee we naar goeddunken kunnen handelen. Tot vandaag zorgt deze denkwijze voor economische projecten en politieke beslissingen die natuur en ecosystemen opofferen aan snel geldgewin, zelfs in beschermde natuurgebieden.

**Vandaag beseffen we dat we fout zaten**. Ons eigen overleven is bedreigd, nu we de gezondheid van de planeet en de ecosystemen met hun rijke biodiversiteit in gevaar hebben gebracht. Vanuit dat besef ontstonden 30 jaar geleden al het klimaatverdrag en het biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties. Maar zowel de jongste klimaatrapporten als het biodiversiteitsrapport tonen dat de weg die we sindsdien aflegden, ons niet weggeleid hebben uit de gevarenzone. We staan nog maar aan het begin van de grote fundamentele transitie waarvoor de wetenschappers pleiten.

**Alles is met elkaar verbonden**. De onderlinge afhankelijkheid van levende wezens voor elkaars voortbestaan, geldt ook voor ons, mensen. We zijn toe aan een dringend herstel van onze relatie met de aarde en de levende wezens. Hier past misschien het woord “ bekering”…. een ‘ecologische bekering’, waartoe we in onze geloofsgemeenschappen worden opgeroepen. Willen wij, als kerkgemeenschap hier volop aan meewerken?

Drie relaties zijn in de kerk belangrijk : **de relatie met God, met de naaste ( ver en nabij) en met de aarde.**

Op deze Scheppingszondag leggen we vooral nadruk op de zorg voor de aarde…. Maar de zorg voor de naaste, ver en nabij, is daarmee verbonden. Voor de Kerk vormen de vraagstukken, verbonden met ecologie, gerechtigheid en vrede één geheel.( Om dit te benadrukken wordt ook wel van ‘***integrale ecologie***’ gesproken.) Onze zorg voor de gezondheid van de aarde en de levende wezens, moet gepaard gaan met onze inzet voor rechtvaardigheid en vrede.

Bijvoorbeeld…eventueel enkele lokale en/of persoonlijke initiatieven noemen..

Er wordt van ons dus een veelzijdige inzet gevraagd. Het gaat over het antwoord dat we geven op de **schreeuw van de aarde** en de **schreeuw van de arme**, over een totaal **andere economie** die niet langer streeft naar een eindeloze groei op een eindige planeet, over een **verandering van levensstijl**, over **ecospiritualiteit** en **ecologische opvoeding**, en zeker over de vraag hoe we **elkaar meenemen in de acties** die ons op het pad leiden naar een gezonde, leefbare aarde, met overvloedig leven en toekomst voor al wat leeft, onszelf inbegrepen.

**'Genees de aarde en alles wat ademt en leeft'**, het thema van dit jaar ( Ecokerk), zet ons op weg om de inspanningen van de kerkgemeenschap te versterken, en om ons in partnerschap te verbinden met de vele initiatieven in de samenleving.

*(Hier of op een ander moment in de dienst zou iets verteld kunnen worden over enkele voorbeelden hoe een gemeente, een organisatie, groep concreet werkt of zal werken aan* ***de genezing van de aarde en alles wat ademt en leeft****.) Ook op de website van Ecokerk zijn voorbeelden te vinden****:***  [www.ecokerk.be](http://www.ecokerk.be).



**Annex 2**

## Liederen

## Lied: 967: Zonne der gerechtigheid

## Lied 979: De vogels van de bomen

## Lied 984: Gezegend die de wereld schept

## Lied 985: Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven

## Lied 992: Wat vraagt de Heer nog meer van ons

## Lied 993: Samen op de aarde

## Annex 3

***Credo: VPKB/Scheppingszondag:-periode 2023 (onderstaande is een bewerking van ds. Marieke den Hartog uit Boechout van een credotekst: zie*** [**www.groenekerken.nl**](http://www.groenekerken.nl)

*De tekst wordt voorgelezen door de voorganger en daarna herhaald door alle aanwezigen. Een groepje kinderen voert de handeling uit. Aanwezig: schaal met aarde, zaadjes, watergieter, kaars.*

***CREDO***

**Allen: Wij geloven dat de aarde een geschenk is.**

**Voorganger:** De vruchtbare aarde die ons draagt en voedt,

die we mogen bewerken en behoeden.

Alle planten en dieren zijn geschapen door God

en hebben een eigen plek in het web van leven gekregen.

**Kind 1: Daarom zaaien wij dit zaad.**

*het zaad wordt gezaaid door twee kinderen*

**Allen: Wij geloven dat U, Schepper van al wat leeft, ons het leven schenkt,**

**en ook leven brengend water**.

**Voorganger:** Wij weten dat zuiver water onmisbaar is voor al wat leeft.

**Allen: Wij beloven dat we zuinig zullen zijn op het water,**

**dat we het niet zullen vervuilen of verspillen**

**en dat we het eerlijk zullen verdelen.**

**Kind 2: Daarom geven wij het zaad water.**

 *Een kind geeft met een gieter met sproeikop het zaad water*.

**Allen: Wij geloven dat U, Schepper van hemel en aarde,**

**ook de zon, de maan en alle sterren gemaakt hebt.**

**Voorganger:** De zon geeft energie aan al het leven op aarde.

Zonder de zon, zonder haar licht en warmte, zijn we nergens.

**Kind 3 : Daarom steken we een kaars aan**

**als teken van de zon,**

**die licht, warmte en energie op de aarde brengt.**

*een kind steekt een kaars aan*

**Allen: Wij geloven dat alles in het leven met elkaar verbonden is.**

**Voorganger:** Alle schepselen ontvangen hetzelfde water, dezelfde warmte van de zon.

Alle schepselen ademen dezelfde lucht.

Alle schepselen ontvangen Uw levensadem, want Gij schenkt ons het leven.

**Allen: Wij beloven dat we zuinig zullen zijn op schone lucht en die niet zullen vervuilen.**

**Voorganger:** Als we blazen over het zaad, dan denken we aan Uw levensadem, die ons het leven geeft en ons in leven houdt.

**Allen: Kom Schepper, Geest, vernieuw ons bestaan!**

**Kind 4:** **Daarom blazen we nu over het zaad en de aarde.**

*de kinderen blazen over de schaal met aarde en zaad*

*Daarna zingen we lied 923 (Wil je wel geloven dat het groeien gaat..)*

***We wensen iedereen een goede voorbereiding toe en inspirerende diensten en eco- activiteiten.***

*Namens de VPKB Werkgroep Kerk in de Samenleving: contact: Rob van Drimmelen ( email: robvandrimmelen4@gmail.com)*

# Uit het aanbod van Ecokerk voor activiteiten

**Er is een ruim extra aanbod te vinden op www.ecokerk.be**

**Het aanbod biedt uitstekende kansen om een aantal activiteiten te plannen, aansluitend bij de kerkdienst of op een ander moment tijdens de Scheppingsperiode ( of in de loop van het jaar):**

**Tips voor actie rond alles wat ademt en leeft**

Op Ecokerk.be vind je een ruim aanbod met ‘Tips per thema’. Vier daarvan, geven informatie en wegwijzers voor tal van acties die je met je gezin, groep of gemeenschap kan ondernemen in het kader van het thema: ‘***Genees de aarde en alles wat ademt en leeft***.

* De pagina rond biodiversiteit geeft tal van tips om zelf aan de slag te gaan in je groene ruimte: (kerk)tuinen, hagen, bloemenperken, borders, groenbuffers, bomengroepen, moestuinen, boomgaarden, enz...
* De pagina rond voedsel, neemt je mee naar de wereld van korte keten, deeltuinen, duurzame lokale landbouw en koken met streekeigen producten
* Op de pagina rond water, vind je niet alleen info over watergebruik en je watervoetafdruk, maar ook over waterbeheer in tijden van droogte in je eigen tuin.
* De pagina ‘Dichtbij’ geeft tips voor een beleving van de groene omgeving in je eigen buurt, samen met een verkenning van de duurzame initiatieven die in je streek bestaan.

**\*Checklist: Maak gebruik van de** [**vernieuwde checklist**](https://app.box.com/s/zxv8v0e6b84eqjg2w1weogmv1n53urt6)**.**

**\*Plant een boom** Plant een fruit- of vruchtboom zo mogelijk op een publiek toegankelijke plaats, waar de vruchten voor iedereen toegankelijk zijn.

**Bekijk samen een film of documentaire: The Letter, een aanrader om in oecumenisch verband te tonen.**

**Op** [**www.ecokerk.be**](http://www.ecokerk.be) **te bekijken**

**Op 4 oktober 2022, werd de film 'The Letter' gelanceerd. De titel verwijst uiteraard naar de encycliek Laudato Si'.**

**In deze film komen vier stemmen aan bod.
Ze vertegenwoordigen groepen die aan de wereldwijde vergadertafels doorgaans niet gehoord worden.

Ze werden uitgenodigd voor een unieke dialoog met de paus.**

We maken kennis met *Ridhima Pandey*, een jonge klimaatactivitiste uit India, *Arouna Kandé*, een klimaatvluchteling uit Senegal, *Cacique Odair*, de leider van een Braziliaanse inheemse gemeenschap en *Greg Asner & Robin Martin*, twee klimaat- en biodiversiteitsonderzoekers uit Hawaï. Ze brengen in het gesprek en de ontmoetingen het perspectief en oplossingen aan bod van de jongeren, de armen, de inheemse bevolking, en de biodiverse natuur. De documentaire volgt hun reis naar Rome en hun ontmoeting met elkaar en met de paus en zit boordevol krachtige persoonlijke verhalen naast de laatste informatie over de planetaire crisis en de tol die het eist van de natuur en de mensen.

**Organiseer een wake voor de aarde en alles wat ademt en leeft Zo mogelijk samen met andere kerken**

* Kom samen op een betekenisvolle plek.
* Inspiratie vind je zeker in onze [bundel met tips voor een klimaatwake](https://app.box.com/s/d7rk8lso82pp1nfbkt2igszttl6h60r2)

**Organiseer een aperitief**

* Kies voor lokale producten, in samenwerking met producenten uit de buurt. Zij zullen graag een woordje uitleg geven.
* Of maak er een aperitiefgesprek van, over het thema.

**Organiseer een integrale-ecologie-gezinswandeling**

Bezoek samen interessante initiatieven in de buurt die werken rond biodiversiteit : de Korte Ketenboer, de deeltuin of volkstuintjes, een imker, een natuurgebied…

* Werk samen met lokale organisaties die hierrond een werking hebben: VELT, Natuurpunt, Landelijke Gilde, Ferm, de imkersvereniging of andere groepen die eco-initiatieven in hun jaarprogramma hebben.
* Geef hen de kans om hun werking via een stand in of naast de kerk voor te stellen.
* Je kan ook een wandel-app gebruiken om wandel- of fietslussen uit te werken die gezinnen of groepen kunnen gebruiken op het moment dat hen het beste uitkomt. Inspiratie daarvoor, vind je op de website van [Ecokerk Nivove](https://www.kerknet.be/sint-corneliusparochie-ninove/artikel/ecokerk-ninove).

**Maak gebruik van het** [**extra materiaal**](https://app.box.com/s/wt0filcdpw54hgwsdpoh9dbxf22jibgn) **voor bezinning en gesprek**

Met het aanbod op onze downloadpagina kan je tijdens deze periode op diverse momenten en groepsactiviteiten de aandacht richten op de zorg voor ons gemeenschappelijk huis, de aarde.

* Projecteer de **film** ‘[**de 25%-revolutie**](https://netrv.be/film-de-25-revolutie)**‘** van Broederlijk Delen, lees hun [achtergronddossier](https://app.box.com/s/jbogm0r93bhx5lxmdbpv7rg38v6u5x5h), en denk samen na over de nodige systeemverandering.
* Projecteer **de film ‘**[**Energy to change**](https://app.box.com/s/cu3p4b1smuvpgtcy0oaefygb0q0w5161)**’** van Cidse, en maak gebruik van het gespreksmodel
* Organiseer een bijbel-gespreksavond. (B.v. met de brochure: Bijbel en Duurzaamheid( 2022). Uitgave: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Website: bijbelgenootschap.nl/doe-mee/als-kerk/
* Enz…

**Aanbod voor jongeren**

****

**Spel ‘Donut Grow’ van Spoor ZeS**

De Ideale Wereld, hoe ziet die eruit?

In dit spannend spel dat Spoor ZeS ontwikkelde voor de campagne van Broederlijk Delen, bouwen jongeren van 14+ hun ideale wereld. Is daar plaats voor een school, een ziekenhuis en natuur? Of staat hij vol met winkels?

Tijdens het spel komen de jongeren voor moeilijke keuzes te staan. Kies je voor je eigen belang of kijk je toch naar het grote plaatje? Ontdek samen met jongeren wat de donuteconomie juist inhoudt en hoe ieder van ons een rol speelt in het bereiken van een duurzame samenleving.

'Donut Grow' bestaat uit 2 delen: een spel om je ideale wereld uit te bouwen en een methodiek om te reflecteren over de impact van jouw speluitkomst op de wereld. Dat reflecteren doen we aan de hand van een vereenvoudigde donut en concrete voorbeelden.

[Download het spel](https://chiro.be/sites/default/files/attachments/2021-09/2021%20jongerenspel%20%27Donut%20Grow%27.pdf) via website van Ecokerk: [www.ecokerk.be](http://www.ecokerk.be)

**Naar een nieuw Uittochtverhaal**

Voor de workshops van het Art of Faith Festival werkte Ecokerk samen met IJD deze activiteit uit voor +16-jarigen.

We nemen het Bijbelse Uittochtverhaal als startpunt, en vragen ons af of we niet opnieuw zo’n uittocht nodig hebben om te ontsnappen aan het land van crisis en onheil, met zijn stervende ecosystemen, klimaatrampen en uitstervende soorten.

Wat ervaren we vandaag als Egypte, Farao, de Woestijn? Is het Beloofde Land nog te bereiken en wat kunnen wij hiervoor doen?

Deze activiteit bestaat uit een handleiding en een begeleidende PowerPoint die je beide kan [downloaden](https://app.box.com/s/oq2jnudjfk014eq75m0nz4254b6ikj5h)

**Tips voor jeugd- en jongerenbewegingen**

Op de [pagina voor jeugd- en jongerenbewegingen](https://netrv.be/jeugd-en-jongerenbewegingen) van Ecokerk vind je heel wat tips om de werking van je groep duurzamer te maken, evenals de links naar de pagina waarop je eigen beweging haar werking rond ecologie toelicht.