**Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen 2009**

**Inleiding op het bijbelse thema**

Informatie van de website van de [Raad van Kerken](http://www.raadvankerken.nl/?b=389)

De gebedsweek voor de eenheid onder de Christenen 2009 is gemaakt door de christenen in Korea. Vanzelfsprekend sluiten ze aan bij de ervaringen van de kerken in hun eigen land. Korea kenmerkt zich de laatste decennia door een scheiding tussen noord en zuid. De kerken herkennen hun eigen situatie met de situatie zoals die bekend is uit Israël ten tijde van de profeet Ezechiël. Deze profeet leefde ook in een tragisch verdeeld land en hij verlangde naar eenheid voor zijn volk.  
  
Ezechiël, die zowel profeet als priester was, werd door God geroepen toen hij dertig jaar oud was. Hij werkte in de jaren 594 tot 571 v.Chr. en hij stond sterk onder de invloed van de religieuze en politieke hervormingen die koning Josia had geïntroduceerd in 621 v.Chr. Koning Josia had geprobeerd om de verwoestende erfenis van de eerdere Assyrische overwinning op Juda ongedaan te maken. Hij maakte wetten die de dienst van de God van Israël moesten herstellen.  
  
Het godsdienstige klimaat in Israël kantelde, toen Josia omkwam in een veldslag. Zijn zoon koning Jojakim volgde hem op en zette een andere religieuze en politieke koers uit. Hij sloot zich aan bij Egypte. De dienst aan diverse goden bloeide op. Profeten die de moed hadden om Jojakim te bekritiseren werden wreed onderdrukt. Uria werd geëxecuteerd en Jeremia werd verbannen. Na de inval van Babylonië en de verwoesting van de tempel in 587 v.Chr. werden de leiders en de vakmensen van de bevolking gevangen genomen en naar Babylon gevoerd. De jonge Ezechiël was een van hen. Daar bekritiseerde Ezechiël, net als Jeremia, de zogenaamde profeten die hoop predikten, niet gebaseerd op realisme. Daardoor hadden onheilpredikers als Ezechiël en Jeremia te lijden onder vijandschap en afkeer van de andere verbannen Israëlieten.  
  
In dit lijden echter groeide de liefde van Ezechiël voor zijn volk. Hij bekritiseerde de leiders die handelden tegen de geboden van God en hij trachtte de mensen terug te voeren naar God. Hij benadrukte daarbij Gods trouw aan het verbond en de solidariteit met het volk. Ezechiël ging niet wanhopen in deze hopeloze situatie. Hij preekte een boodschap van hoop: Gods principiële bedoeling voor vernieuwing en eenheid van zijn volk zou toch worden gerealiseerd. Ezechiël werd bij zijn pogingen bemoedigd door visioenen. Ezechiël 37 noemt er twee. Het eerste bekende visioen was het dal met de dorre beenderen, die door een daad van Gods Geest teruggebracht werden van dood naar leven (Ezechiël 37: 15 - 23).  
  
Het materiaal voor de gebedsweek voor 2009 is gebaseerd op het tweede visioen waarin twee houten stokken voorkomen als symbool van de verdeelde status van Israël in die tijd. De namen van de stammen in elk van de gescheiden koninkrijken (tien van de oorspronkelijke stammen in het noorden en twee stammen in het zuiden) zijn op de stukken hout geschreven. Ze worden dan weer samen gebracht en als een geheel gepresenteerd (Ezechiël 37:15-23).  
  
Volgens Ezechiël toonde de verdeeldheid van het volk, de zonde en de verwijdering van God. De twee stammengroepen kunnen weer één volk worden als ze hun zonden afzweren, zich bekeren en zich tot God keren. Het is uiteindelijk God zelf die zijn volk verenigt door het te zuiveren, te vernieuwen en te bevrijden van de gescheidenheid. In het oog van Ezechiël is deze vereniging niet zomaar het samenkomen van twee groepen die eerst waren verdeeld; het is eerder een nieuwe schepping, de geboorte van een nieuw volk. Het is een teken van hoop voor andere volken en in feite voor heel de mensheid.  
  
Het thema van hoop komt ook in andere teksten naar voren. Het is begrijpelijk dat dergelijke teksten populair zijn in Korea. Neem Openbaring 21, 3-4. Johannes verwijst daar naar de zuivering van Gods volk. De tekst maakt duidelijk dat vrede, verzoening en eenheid gevonden worden daar waar God aanwezig is: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn'.  
  
De Koreaanse kerken zijn geïnspireerd door eenheid als bijbels thema. Ze herkennen eenheid als de bedoeling van God voor zijn volk, eenheid als gave van God die om bekering en vernieuwing vraagt, eenheid als nieuwe schepping en de hoop dat Gods volk ooit één mag zijn. De kerken bieden dit materiaal aan voor de week van gebed in 2009.   
  
De gedachte van een hereniging van noordrijk (Israël, Efraïm) en het zuidrijk (Juda) vindt men op veel plaatsen in de bijbel. We noemen een aantal voorbeelden:  
Jesaja: 11, 12+13; 46,13; 49,6  
Jeremia: 3,18; 30,3; 31, 23.27.31; 31, 6; 33, 7.14; 50,4.33; 51,5  
Hosea: 1, 11  
Zacharia: 8, 13; 9,13; 10, 6  
Ezechiël: 37, 15-28 ; 47, 13  
Micha: 2, 12  
Psalmen: 14,7; 53,6; 60,7; 76,1; 108,8; 149,2  
Hebreeën : 8,8  
Openbaring : 7,4

**Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen 2009 - Inleiding op het theologisch thema**

Informatie van de website van de [Raad van Kerken](http://www.raadvankerken.nl/?b=362)

In het jaar 2009 zullen christenen over de hele wereld bidden om eenheid: 'één in Gods hand' (Ezechiël 37:17). Ezechiël - (zijn naam betekent: God maakt hem sterk) was geroepen om zijn volk hoop te geven in de wanhopige religieuze en politieke situatie. Deze was gevolg van de val en de bezetting van Israël, en de verbanning van velen van zijn volk.  
  
De lokale groep van Korea vond dat in de teksten van Ezechiël enkele zeer sprekende parallellen voorkomen met de eigen situatie in een verdeeld land en in het verdeelde christendom. De woorden van Ezechiël gaven hen hoop dat God zijn volk weer samen zal voegen tot één geheel. Hij zal hen dan zijn eigen volk noemen en hen zegenen en maken tot een geweldig volk. Er is een nieuwe hoop geboren, namelijk dat God een nieuwe wereld zal scheppen. Zoals ook in de tekst van Ezechiël, waar zondigheid in al zijn verschijningsvormen van afgodendienst en overtredingen voorkomt, zo is het ook met de zondigheid van verdeeldheid onder christenen. Dit is een schandaal.  
  
De lezing van deze tekst van het oude testament kan christenen doen nadenken over hoe deze toe te passen is op de eigen situatie van verdeeldheid. Het is God die eenheid herstelt, mensen met elkaar verzoent en een nieuwe situatie tot stand brengt. Het is aan christenen om zich daarvoor open te stellen en daarom te bidden en om de Geest niet te frustreren.  
  
De profetie van de twee houten stokken die samengevoegd worden is de tweede profetie in Ezechiël 37. De eerste, misschien de bekendste, is die van de dorre beenderen die tot leven worden gebracht door Gods Geest. In beide profetieën wordt God gezien als de oorsprong van leven, van nieuw begin. In de eerste profetie is Gods Geest de geest van leven. In de tweede is het God zelf die eenheid brengt, verzoening en vrede in een verdeelde natie. Met andere woorden: nieuw leven wordt gegeven door de eenheid van de twee delen.  
  
Christenen kunnen hierin een voorafbeelding zien van hetgeen Christus bewerkt. Nieuw leven ontstaat door de overwinning van de dood, in gehoorzaamheid aan de reddende wil van God. Vanaf de twee stukken hout die een kruis vormen, verzoent Jezus ons met God. De mensheid is daarin vervuld met nieuwe hoop. Ondanks onze zondigheid, ondanks ons geweld en onze oorlogen, ondanks het verschil tussen arm en rijk, ondanks ons misbruik van de aarde, ondanks ziekte en lijden, ondanks discriminatie, en ondanks ons gebrek aan eenheid en onze verdeeldheid, strekt Jezus zijn handen uit op het kruis en omhelst de hele schepping. In zijn hand zijn we één en worden opgeheven naar het kruis.  
  
Vanuit een verdeeld land dat de wil heeft om niet alleen de politieke verdeeldheid te overwinnen, maar ook de religieuze gescheidenheid, dragen de kerken van Korea het thema aan voor de week van gebed voor eenheid in 2009: 'Mogen zij één worden in Gods hand'. Christenen vinden nieuwe hoop door na te denken over Gods daden van verzoening en het brengen van Sjaloom voor Gods volk.  
  
Tot slot, ook als afspraak uit diezelfde vergadering de poging om de vertaling van het commentaar van dag 8 te verbeteren.  
  
Gods laatste woord is geen oordeel, het is een scheppend woord, dat gebrokenheid tot eenheid omvormt. De verrezen Heer is het begin van een nieuw en authentiek leven; onderpand van een fundamentele en radicale verandering van de ons bekende wereld. De verrijzenis kondigt het einde aan van de oude orde en zaait het zaad van een nieuwe eeuwige schepping waar God alles in allen is. De verrezen Heer is de hoop van de christen. De kracht van gebed om eenheid is Gods vernieuwende en scheppende kracht. Het is de wijsheid van de Geest die dorre beenderen nieuw leven in blaast. Biddend om eenheid stelt de christen zich open voor de beweging van Gods genade die hem maakt tot instrument van die eenheid. Dit was immers de zending die Christus aan zijn apostelen gaf.  
  
Gebed  
Genadige God,  
u bent met ons alle dagen,  
in lijden of verwarring;  
u wilt er zijn tot het einde van de tijd.  
Help ons om een volk te zijn  
dat doordrenkt is van hoop,  
levend vanuit de zaligsprekingen  
en in dienst van de eenheid die u verlangt.  
Amen.

**Inleiding op de acht dagen**

Informatie van de website van de [Raad van Kerken](http://www.raadvankerken.nl/?b=362)

Onze overdenking tijdens de 'acht dagen' van de gebedsweek voor eenheid onder de christenen gaat dus uit van de centrale tekst ontleend aan Ezechiël. Daardoor worden we ons er bewust van hoe de eenheid van de kerk tegelijk van belang is voor de vernieuwing van de menselijke samenleving. Dit bewustzijn leidt tot verantwoordelijkheid: al degenen die Christus erkennen als Heer trachten zijn gebed tot vervulling te brengen 'Laat hen allen één zijn (…) opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden' (Joh. 17,21).  
Daarom beginnen de acht dagen met een overdenking betreffende de eenheid van christenen. Wij zien onze leerstellige tegenstellingen onder ogen en de schandelijke geschiedenis van het uiteengaan van christenen, soms zelfs onderlinge haat. En wij bidden tot God die zijn levensgeest inblaast in dorre beenderen en die in zijn handen ons tot eenheid kneedt, ondanks alle verscheidenheid. Wij vragen dat zijn adem leven en verzoening brengt in onze huidige dorheid en verdeeldheid. Deze eerste dag en acht dagen lang wordt ons gevraagd om te bidden voor situaties in onze wereld waar verzoening nodig is, met speciale aandacht voor de bijdrage die de eenheid van christenen mag leveren bij het tot stand komen van deze verzoening.  
Op de tweede dag zullen de kerken bidden om oorlog en geweld te boven te komen en te beëindigen. Wij bidden dat christenen als leerlingen van de Vredesvorst temidden van conflicten verzoening tot stand kunnen brengen geworteld in hoopvol vertrouwen.

De derde dag biedt een overdenking betreffende de grote afstand tussen rijken en armen. Onze omgang met geld en onze houding tegenover de armen is een toetssteen waaruit blijkt in hoeverre wij werkelijk volgelingen zijn van Jezus. Want hij kwam onder ons om ons vrij te maken en om goed nieuws te verkondigen voor de armen, vrijheid voor slaven en gerechtigheid voor allen.  
De intentie van de vierde dag is er op gericht dat christenen een duidelijke overtuiging hebben: alleen samen zijn we in staat om in stand te houden wat God ons geeft in de schepping, de lucht die wij inademen, de aarde die vruchten voortbrengt en de schepping die eer brengt aan zijn maker.

Op de vijfde dag bidden we dat er een eind mag komen aan vooroordeel en discriminatie als kenmerk van onze hedendaagse vormen van samenleving. Wij erkennen dat onze waardigheid van God komt. Daarom is de eenheid onder christenen een verwijzing naar de eenheid van hem die ieder van ons schept als een uniek schepsel van Gods liefde. Het koninkrijk dat wij samen mogen opbouwen is er een van gerechtigheid en liefde, waarin verschillen gerespecteerd worden omdat we allen één zijn in Christus.  
De zesde dag denken we in ons gebed aan allen die te lijden hebben en degene die hen nabij zijn. De psalmen kunnen ons leren dat het uitschreeuwen tot God in pijn of in protest een uitdrukking kan zijn van een diepe en gelovige verhouding met God. Het meelevende antwoord van christenen op de nood van hen die lijden is een teken van het koninkrijk. Christelijke kerken kunnen samen zorgen voor een positieve bijdrage om voor de zieken de hulp te krijgen die ze nodig hebben, zowel materieel als geestelijk.  
Dag nummer zeven brengt christenen in confrontatie met godsdienstig pluralisme bij het gebed om samen één te zijn in God. Zonder die eenheid met niet-christenen zal het moeilijk zijn om te bouwen aan een rijk van vrede met alle mensen van goede wil.

Onze gebedsintenties komen op de achtste dag weer terug bij het begin. Dan bidden wij dat de geest van de zaligsprekingen het mag winnen van de geest van deze wereld. Christenen dragen de hoop met zich mee dat alles nieuw zal worden gemaakt in een nieuwe orde die door Christus werd gevestigd. Dit stelt christenen in staat om dragers van hoop en bewerkers van verzoening te zijn temidden van oorlogen, armoede, discriminatie en andere omstandigheden waaronder mensen gebukt gaan en de schepping kreunt.  
  
**Inleiding op de gebedsdienst**  
  
"Eén in Gods hand" (Ezechiël 37,17)  
In deze tekst van Ezechiël (37, 15-19. 22-24a) vinden we het vurige verlangen van God dat de uiteengevallen stammen van Israël tot eenheid komen. Ezechiël kreeg de ingeving tot een profetisch gebaar: het samenvoegen van twee stukken hout tot één geheel. Dit stelde de hereniging voor van het Noordrijk en het Zuidrijk van Israël. 'Voeg die twee samen tot één geheel, zo dat ze in je hand één stuk hout vormen' (Ezechiël 37,17).  
God geeft vertrouwen aan zijn profeet om dit herstel in eenheid ten uitvoer te brengen. Zo wordt Ezechiël belast met de opdracht om aan Israël te verkondigen dat God verlangt om de stammen samen te brengen en 'hen samen te houden in zijn hand'.  
Bovendien moet Ezechiël het volk oproepen tot berouw om de weg te effenen voor deze toekomstige situatie van verzoening en vrede, die slechts tot stand zal komen via de oprechte bekering van Israël. De profeet heeft tot taak om in naam van de Heer de noodzaak te verkondigen. Ieder die naar eenheid verlangt overeenkomstig het verbond moet zich afkeren van de afgoden en door God worden gereinigd. 'Ik zal hen van hun zondige ontrouw redden en hen reinigen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn' (17,23). Er zal weer hoop oplichten dankzij hernieuwde trouw aan God.  
In de tijd van Ezechiël zag Israël uit naar nationale eenheid. Wij die als christenen zijn uitgezonden naar alle naties, wij hopen en bidden om een volledige gemeenschap in Christus. Deze gebedsdienst die uitgaat van Ezechiël 37 roept ons dan ook op om - in het licht van Christus - een toepassing te geven aan de oproep van de profeet tot eenheid van het volk van God.  
  
**Orde van dienst**  
  
De viering begint met een gongslag als een oproep om ons in gebed te verenigen met de christenen van Korea. De boeteritus ligt in de lijn van de Ezechiël die zijn volk oproept tot bekering. Als trouwe dienaars van God en van christelijke eenheid worden wij aangespoord tot een vernieuwing als persoon en als kerk op weg naar volledige gemeenschap.  
De dienst van het woord wordt geopend met een oproep tot een sterker geloof in het verlangen van de Vader naar eenheid (Ezechiël 37, 15-19. 22-24a). De brief aan de Romeinen (Romeinen 8, 18-25) verzekert ons dat wij samen met heel de schepping geborgen zijn in de handen van God en dat de heilige Geest voor ons ten beste spreekt. Het evangelie (Johannes 17, 8-11) geeft de bevestiging dat onze geestelijke eenheid als een gave verkregen is door de dood en de verrijzenis van Jezus Christus.  
Door het uitspreken van de voorbede delen wij in de hoop van Jezus en in zijn gebed voor onze volkomen eenheid. We delen ook in zijn ongeduldig wachten om ons in liefdevolle verbondenheid aan het werk te zien voor de herschepping van de wereld door gerechtigheid en vrede.  
Aan het slot van de dienst verkondigen wij met Romeinen 8,38 dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. In hem heeft immers God, onze Vader, alle dingen nieuw gemaakt. God zendt ons uit om te getuigen van deze nieuwe schepping. Het is een bemoediging voor al die christenen die zich verplicht hebben tot een oecumenische inzet en die bijdragen aan deze nieuwe vorm van eenheid in de verrezen Christus.  
Benodigdheden: gong, bijbel, ongeveer 12 houten stokken en iets om de stokken bij elkaar te binden bij de symbolische handeling.

**Week van Gebed voor de Eenheid 2009: Een in Gods hand**

Informatie van de website van de [Raad van Kerken](http://www.raadvankerken.nl/?b=362)

De gebedsweek vindt plaats in de week van 18-25 januari 2009.

Sinds vorig jaar bestaat er een samenwerking tussen de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie rond de gebedsweken, toen werd besloten voor twee eigen gebedsweken in dezelfde periode te kiezen. Dit jaar is er ook voor een gemeenschappelijk thema gekozen, Een in Gods hand. Dit biedt het voordeel dat plaatselijke gemeenten, parochies en gebedsgroepen makkelijker aan de gebedsactiviteiten een gezamenlijke invulling kunnen geven.

Het thema 'Een in Gods hand' is aangedragen door kerken in Korea. Het thema is ontleend aan een Bijbeltekst uit Ezechiël 37, vers 19. Daar gaat het over de twee delen van Israël die onlosmakelijk een geheel blijven vormen en dezelfde God dienen. De kerken in Korea spiegelen hun eigen situatie in dit Bijbelfragment.

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie nemen het thema over en maken beide materiaal bij de gebedsweek dat geschikt is voor de eigen achterban. De toerustingmaterialen verschijnen in het najaar.

Onderstaande tekst is tot stand gekomen geheel onder het gezag en de verantwoordelijkheid van de oecumenische groep in Korea die samengekomen is om de teksten voor de Week van Gebed 2009 te schrijven.

**De oecumenische situatie in Korea**

*1. Het Koreaanse volk: een geschiedenis van 5000 jaar*

Kennis van de bijzondere geschiedenis van de Koreaanse natie is nodig voor een goed begrip van de oecumenische situatie in Korea.

Korea, gesticht in 2333 voor Christus door *Dankun*, heeft zich 5000 jaar als een raciaal homogeen volk weten te handhaven. Hoewel het land gedurende de eerste 2000 jaar ernstig bedreigd werd door China, behield Korea haar waardigheid en vrijheid als volk. Vanaf de 1e eeuw voor Christus tot aan de 7e eeuw kende Korea verschillende dynastieën: *Kokuryeo*, *Pajkje* en *Shilla*. Deze dynastieën vormden de periode van de Drie Koninkrijken (*Samkuk*) in de Koreaanse geschiedenis: in het noorden werd de *Balhae* Dynastie in de 10e eeuw opgevolgd door de *Koryo* Dynastie die in de 14e eeuw werd opgevolgd door de *Chosun* Dynastie. Door de eeuwen heen was Korea een homogene en cultureel hoogstaande natie.

Met de oprichting van het Koreaanse Rijk (*Daehan Jeguk*) in 1897 begint de moderne geschiedenis van Korea. Tussen 1910 en 1945 stond Korea onder Japanse bezetting. De Koreanen verloren nooit de hoop en bleven vechten voor hun vrijheid. Hun inspanningen leidden uiteindelijk tot de bevrijding van de Japanse bezetting in 1945 aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Deze geschiedenis weerspiegelt het lot van Korea: omdat haar ligging in geopolitiek opzicht erg belangrijk is, heeft het land te kampen gehad met veel invasies en invloed van de grootmachten.

Korea had ook te kampen met interne conflicten op basis van verschillende ideologieën. Na veel jaren van ideologische strijd werd in het Noorden de Democratische Volks Republiek van Korea, gebaseerd op het communisme, opgericht. In het Zuiden werd de Republiek van Korea, gebaseerd op democratie en vrijheid, gevestigd. Het conflict en de confrontaties tussen de ideologieën leidde tot de tragedie van de Koreaanse oorlog (1950-1953) die aan veel mensen het leven kostte. In 1953 werd een wapenstilstand gesloten en de grens tussen Noord en Zuid Korea en de gedemilitariseerde zone werd het zichtbare symbool van de tragedie van de Koreaanse geschiedenis.

Door de oorlog en de nasleep ervan werden raakten 10 miljoen families verdeeld. Onlangs werd deze families op beperkte schaal toegestaan om elkaar te ontmoeten. Maar de meeste families weten niet eens of hun familieleden aan de andere kant van de grens in leven zijn of niet. De pijn van deze families raakt het hart van iedere Koreaan; het is een diepe wond in het eergevoel en de identiteit van het volk.

*2. Noord en Zuid op weg naar verzoening en samenwerking*

Op 4 juli 1972 beleefde het Koreaanse schiereiland een historisch moment. De gezamenlijke verklaring die op die datum werd gegeven, veranderde de sfeer van conflict en vijandschap, maakte een eind aan wederzijdse beschimpingen en faciliteert de dialoog en de praktische stappen op de weg naar de nationale eenwording als een gezamenlijke taak.

De Wereldraad van Kerken en de Rooms-katholieke Kerk hebben ook een grote betrokkenheid getoond in het bevorderen van de vrede en het verbeteren van de gespannen relaties. In 1988 publiceerde de Algemene Vergadering van de Nationale Raad van Kerken in Korea ‘De Verklaring van de Koreaanse Kerken over Nationale Hereniging en Vrede’ en organiseerde de Katholieke Bisschoppenconferentie van Korea de ‘Commissie voor Nationale Verzoening’. Na deze gebeurtenis werden er verschillende kerken (zoals de Changchungdang Katholieke Kerk en de Chilkok Kerk) in Noord-Korea opgericht waar diensten gehouden worden.

In deze context heeft de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, KIM Dae-Jung, een voormalige president van de Republiek van Korea, een ontmoeting gehad met de Noord-Koreaanse leider, KIM Jong-II. De uitkomst van deze ontmoeting was de gezamenlijke verklaring van 15 juni 2000. Dit versterkte de Zuid-Koreaanse regering in haar ‘zonneschijn-politiek’ naar het Noorden. Desalniettemin, de situatie in de gedemilitariseerde zone laat het hoge niveau van spanningen tussen Noord en Zuid zien. Inspanningen voor vrede op het Koreaanse schiereiland hebben tot samenwerking op allerlei gebied geleid: bij voorbeeld tot materiële steun op regeringsniveau en op civiel niveau tot uitwisseling op het gebied van cultuur, sport, godsdienst en kunst, maar ook tot academische en economische uitwisseling.

*3. Het overwinnen van conflicten en verdeeldheid op de weg naar eenheid en hereniging*

Ondanks de vele inspanningen voor vrede en verzoening op het Koreaanse schiereiland blijven er diepe oorzaken van conflict, verdeeldheid en confrontatie. Om een vreedzame vereniging te bereiken, moeten het Noorden en het Zuiden een aantal zaken samen onder ogen zien: de confrontatie tussen liberalisme en socialisme, de kloof tussen rijk en arm, de onderdrukking van geloof en religie.

Er staat een muur tussen de twee bevolkingen van het Noorden en het Zuiden, een muur die moeilijk neer te halen valt. Toch is de hoop op en het verlangen naar hereniging gemeenschappelijk aan beide kanten, zoals ze ook hetzelfde lied zingen om deze hoop tot uitdrukking te brengen (‘*Uri Ui Sowon Eun Tongil*’). Alle Koreanen, zelfs als zij ten tijde van verschillen en conflicten, hopen op een vreedzame en verzoenende vereniging van het Koreaanse schiereiland. Als christenen hopen en wachten we op de dag dat God de verdeelde partijen samenbrengt, en dat we God mogen prijzen en danken voor deze act van verzoening en herschepping.

*4. Achtergrond van de Week van Gebed voor de Christelijke Eenheid 2009: de Koreaanse oecumenische beweging*

De katholieke gemeenschap in Korea werd gesticht in 1784 door de eerste gedoopte katholiek in Korea, LEE Sung-Hun, die het christelijke geloof onder zijn landgenoten verspreidde. Het protestantisme werd in Korea geïntroduceerd rond 1880. In 1919 werkten Koreaanse christenen in het verzet tegen de Japanse macht samen met hun buren van andere godsdiensten, zoals de leiders van het Boeddhisme, het Chon Taoisme en de traditionele religies ten behoeve van de onafhankelijkheid van Korea.

De Koreaanse oecumenische beweging gaat terug tot de aanbevelingen en de geest van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en in het bijzonder het Decreet over de Oecumene, dat het belang van alle inspanningen voor de christelijke eenheid onderstreepte. De kerken die aan de inter-kerkelijke dialoog in Korea deelnemen zijn de Orthodoxe Metropolie van Korea, de Katholieke Bisschoppenconferentie van Korea, de Nationale Raad van Kerken in Korea (en de lidkerken: de Presbyteriaanse Kerk in Korea, de Koreaanse Methodistische Kerk, de Presbyteriaanse Kerk in de Republiek van Korea, het Leger des Heils op Koreaans Territorium, de Anglicaanse Kerk van Korea, de Koreaanse Evangelicale Kerk, de Koreaanse Assemblies of God van het Volle Evangelie) en de Lutherse Kerk in Korea. De Nationale Raad van Kerken houdt sinds het begin van de jaren zeventig gezamenlijke gebedsdiensten in de Week van Gebed voor de Christelijke Eenheid. Dit gezamenlijke gebed heeft christenen de ruimte gegeven om samen te bidden en te werken ter bevordering van de oecumenische beweging in Korea. In 1977 hebben bijbelgeleerden van de protestantse en de Rooms-katholieke Kerk de gezamenlijke vertaling van de Bijbel voltooid, zodat alle Koreaanse kerken dezelfde Koreaanse versie van de Bijbel kunnen gebruiken.

De Koreaanse oecumenische beweging bestaat nu uit diverse gezamenlijke programma’s voor verschillende groepen: voor stafleden, theologen, seminariestudenten en gespreksleiders van verschillende denominaties. Een studiecommissie van theologen behartigt sinds 2000 een Oecumenische Forum. Dit forum handelt over diverse theologische onderwerpen met het doel het wederzijds begrip tussen de protestantse en de katholieke Kerk te bevorderen. In aanvulling daarop heeft op initiatief van seminarie studenten een groep activiteiten georganiseerd zoals het bezoeken van verschillende seminaries en het organiseren van sportwedstrijden met het doel vriendschap tussen de leden van verschillende kerken te bevorderen. Gespreksleiders van verschillende denominaties ontmoeten en eten regelmatig met elkaar met het doel elkaar beter te leren kennen en om ideeën uit te wisselen.

Een seminar over christelijke eenheid in Azië dat van 24 tot 28 juli in het Aaron’s Huis plaatsvond, was een bijzondere gebeurtenis in de geschiedenis van de Koreaanse oecumenische beweging. Het seminar was een initiatief van kardinaal Walter Kasper, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Christelijke Eenheid; het bracht oecumenische leiders van Aziatische landen bij elkaar om met elkaar te praten en ideeën uit te wisselen over de christelijke eenheid. Op 23 juli 2006 ondertekende de Methodistische Kerk tijdens de 19e Wereldconferentie van Methodisten in Seoul in Korea, de Gezamenlijke Verklaring over de Rechtvaardiging die is overeengekomen tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Lutherse Wereld Federatie in 1999. Deze op belangrijke gebeurtenis voor de christelijke eenheid vond plaats in Korea.

Op basis van de ervaringen en het gegroeide vertrouwen dankzij de gezamenlijke activiteiten en programma’s, hebben de leiders van de protestantse en katholieke kerken in Korea een oecumenische pelgrimage gehouden van 8-16 december 2006. Ze bezochten paus Benedictus XVI in het Vaticaan, de Secretaris-Generaal van de Wereldraad van Kerken in Geneve en de Oecumenisch Patriarch in Istanbul, Turkije. In Rome hadden zij een ontmoeting met de staf van de Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Christelijke Eenheid en in Geneve spraken ze met stafmedewerkers van de Commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken. Tijdens deze bezoeken deden ze het voorstel dat Koreaanse christenen de ontwerpteksten voor de Week van Gebed voor de Eenheid in 2009 zouden kunnen maken. De twee oecumenische instanties reageerden hier positief op en stemden in met het voorstel van de Koreaanse kerken om de ontwerpteksten te maken.

Op 23 januari 2007 hielden de Koreaanse kerken een dienst in de Week van Gebed voor de Christelijke Eenheid in de Chongju Anglicaanse Kerk. Ook vond er een bijeenkomst plaats van theologen uit de Protestantse en Katholieke Kerk. Deze vergadering wees twee personen van de Protestantse Kerk en drie personen van de Katholieke Kerk aan als leden van de voorbereidende subcommissie die de gebedsteksten moest samenstellen. De subcommissie vergaderde voor de eerste keer op 8 februari 2007 en koos de tekst uit Ezechiël 37,15-23, die de profetie van het verenigde koninkrijk van Israel bevat, als het uitgangspunt voor het boekje in 2009. Voor de kerken in Korea appeleert deze tekst uit Ezechiël aan de situatie in Korea, het enige verdeelde land in de wereld. Besloten werd dat iedere denominatie een bijbelse reflectie en gebed zou schrijven voor de ‘acht dagen’. Zo is het werk begonnen dat uiteindelijk leidde tot het materiaal dat wereldwijd verspreid wordt voor de Week van Gebed in 2009.

*Conclusie*

De huidige situatie van het Koreaanse schiereiland – die het Koreanen in het ene deel onmogelijk maakt om met ouders, kinderen familie en vrienden te communiceren in het andere deel – toont een onaanvaardbare situatie die opgelost moet worden. De politieke situatie in Noord Korea, die mensen niet toestaat hun eigen religieuze traditie te kiezen, is er een van onderdrukking die de vrijheid van het geweten beperkt. Deze situaties van confrontatie, antagonisme, conflict, geweld en oorlog geworteld in religieuze, raciale en etnische vijandschappen zijn niet beperkt tot het Koreaanse schiereiland, maar doen zich voor op veel plaatsen in de hedendaagse wereld. De Koreaanse ervaring van verdeeldheid en lijden is zeker relevant voor christenen en samenlevingen wereldwijd. De christenen (katholiek, protestant, orthodox) in Korea zetten zich samen in voor het algemeen welzijn – voor een waarachtige vrede op het Koreaanse schiereiland – en werken samen met hun buren van andere godsdiensten, Boeddhisme, Confucianisme en andere traditionele religies zoals Won Boeddhisme en Chon Taoisme (*Chon Do Gyo*).

Tijdens de Week van Gebed voor de Christelijke Eenheid in 2009 wordt aan christenen gevraagd te bidden voor de bevordering van de eenheid en de vrede. Dat is een belangrijke taak en verantwoordelijkheid van christenen in de wereld. De hoop die dit gebed inspireert is, dat alle mensen in de wereld God’s volk zullen worden; God zal hun God zijn; en het volk zal geluk, vreugde en voorspoed ontvangen als confrontatie, conflict en verdeeldheid overwonnen worden en eenheid bereikt. Christenen moeten bidden met geduld totdat de ‘nieuwe hemel en de nieuwe aarde’ aanbreken: ‘Dan zullen zij mijn volk zijn, en Ik zal hun God zijn’ (Ez. 37,23).

**Gebed voor vrede en herstel van de eenheid voor het Koreaanse schiereiland**

Informatie van de website van de [Raad van Kerken](http://www.raadvankerken.nl/?b=362)Wij zien uit naar een herstel van de eenheid die sterk zal zijn en glansrijk.  
Wij hopen dat daarmee recht zal worden gedaan aan ons pijn en lijden in het verleden.  
Breng onze natie tot eenheid, en schenk hoop aan heel de wereld.  
...  
Heer, dit keer dromen wij opnieuw van een geweldig toekomstbeeld.  
Het is dezelfde droom die U weleer voor ogen stond op het kruis,  
De geweldige droom van iedere mens die met U verbonden is, alle eeuwen door,  
Het is ook onze droom.  
  
*(Gemeenschappelijk gebed uit 2006)*  
  
**Gebed voor Pasen van de kerken van Zuid- en Noord-Korea**  
  
O Heer, die de dood overwon en ten leven bent opgestaan  
("Ik heb de wereld overwonnen" Joh. 16,33)  
  
Wij prijzen onze verrezen Heer die uiteindelijk het kruis heeft overwonnen,  
die het graf leeg achterliet, en die verrees, gekleed in het wit.  
  
Onze verrezen Heer heeft in Gethsemane met zijn tranen lentebloemen tot bloei gebracht,  
zijn lijden op Golgotha bracht licht in de duisternis,  
Hij veranderde de angst voor het graf in vreugde.  
Hij is voor eeuwig de hoopvolle verwachting van heel de mensheid.  
  
Wij, op dit moment,  
wij zijn de lange duisternis van verdeeldheid moe,  
wij hebben het kruis gedragen en daarmee gedwaald in dit land als in een woestijn,  
wij hebben gewandeld op een doornig pad op weg naar de nieuwe dageraad,  
maar hier en vandaag gebeurt het:  
elk dal wordt overbrugd over heel de lengte van ons land,  
kerken van noord en zuid komen in eenheid samen,  
christenen van noord en zuid zijn samen verbonden met een warm hart  
en wij prijzen God voor de nieuwe morgen van Pasen.  
  
O God,  
geef dat wij levende getuigen worden van de verrijzenis,  
nog zijn onze handen door bloed bevlekt door het vastpinnen met de nagel van haat  
en door de speer te werpen van de veroordeling,  
maar laat het handen worden die wonden verbinden, uitgestoken handen van verzoening.  
Help ons op de weg van het lijden  
om opnieuw opbeurende woorden te spreken en een weg van vrede te gaan.  
Sterk ons ten slotte in de overtuiging dat wij een halt kunnen toeroepen  
aan de opmars van de dood.  
  
En dan,  
zoals kruis en verrijzenis bij elkaar horen,  
zoals de rivier Daedong in het noorden en de rivier Han in het zuiden  
samenkomen in de ene zee,  
laat onze onvolledige bevrijding uitgroeien tot een volmaakt herstel van de eenheid,  
vanaf de berg Hallo in het zuiden tot de berg Baekdu in het noorden,  
van Kaesong in het westen tot het Keumgang gebergte in het oosten.  
  
Tenslotte,  
moge de paasgroet van de Heer: "Ik wens jullie vrede" (Joh. 20,19)  
over de grenzen van ons land heen reiken tot in Azië en heel de wereld  
en ons allen bijeenbrengen  
in vrede, vreugdekreten, vrolijkheid, vriendschappelijke omhelzing.  
En moge de onzekere dagen van het mondiale dorp veeleer overgaan  
in de 'Third Day' van hoop.  
  
Wij bidden om dit alles in de naam van Jezus Christus, de Verrezene, die ons land de weg wijst om één vaderland te worden, een nieuwe schepping.  
  
Dit gemeenschappelijke gebed werd in samenwerking geschreven door de Nationale Raad van Kerken in Korea en de Koreaanse Christelijke Federatie.  
  
*(Gemeenschappelijk gebed, april 2007)*  
  
**Laat ons één zijn**  
  
Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn.  
Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden.  
Ik heb Mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.  
Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad.  
  
*(Gebed gebaseerd op Johannes 17, 11-23)*  
**Het Kruis**  
  
De zonnestralen,  
die mij van achter volgden  
tot een minuut geleden,  
hebben zich nu vastgezet op het kruis  
bovenop de kerk.  
  
Ik vraag mij af hoe zij konden opklimmen  
tegen zo'n hoge pinakel.  
Ik bleef op en neer lopen, rusteloos,  
fluisterend,  
er luidde geen kerkklok.  
  
En als ooit een kruis aan mij werd toevertrouwd  
hetzelfde als aan de man in doodstrijd,  
aan de gelukkige Jezus Christus,  
dan zou ik zwijgend het bloed laten vloeien  
dat bloeit als een bloem,  
terwijl mijn hals neerhing  
onder de lucht die tot duisternis verviel.  
  
(Gedicht van Yun Dongju, een dichter en martelaar die ijverde voor de onafhankelijkheid van Korea in de periode van het Japanse kolonialisme. Hij werd ter dood gebracht in 1945).  
  
**LIEDEREN**  
  
Er zijn vele liederen die men kan gebruiken voor de viering. Ook is het mogelijk om aan de dagelijkse lezingen een lied toe te voegen, dat men kan zingen of lezen. Hieronder volgen mogelijke suggesties.  
  
**Liedboek voor de kerken**  
Psalm 146 blz. 247  
89 O Christus, Heer der heerlijkheid (bij 2de lez. Rom. 8,18-24a)  
309 O Heer, wees met uw kerk (bij 2de lez. Rom. 8, 18-23)  
435 O verbreker aller banden (bij bij 2de lez. Rom.8, 18-30)  
130 De nacht is haast ten einde (bij bij 2de lez. Rom. 8, 18-39)  
294 Laat komen, Heer, uw rijk (bij 2de lez. Rom.8, 18-39)  
217 Jezus leeft en ik met Hem (bij slottekst, Rom. 8, 35-39)  
477 Geest van hierboven (bij slottekst, Rom. 8, 35-39)  
270 Eenmaal wanneer mijn uur zal slaan (bij slottekst, Rom. 8, 38-39)  
364 Laat ons als Jezus' jongeren nooit vergeten (Bij Joh. 17; liefde voor armen en zwakken)  
474 God roept ons, broeders, tot de daad (bij Joh.17; 'niet meer gescheiden door de zonde')  
114 Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen naar Openb. 21, 1-4  
265 Jeruzalem, mijn vaderstad naar Openb. 21  
477 Geest van hierboven  
285 Geef vrede, Heer, geef vrede  
284 O lieve Heer, geef vrede  
286 Geef aan de wereld vrede, Heer  
288 Eens komt de grote zomer  
224 Kondigt het jubelend aan  
320 Zingt een nieuw lied voor God de Here ('Komt nu tesaam van zuid en noord')  
89 O Christus, Heer der heerlijkheid  
1083 God, die leven hebt gegeven  
  
**Opwekkingsliederen**  
194 U maakt ons één  
58 Vrede zij u.  
385 Mijn vrede laat Ik u  
118 Vader, maak ons één  
71 Jezus leeft in eeuwigheid  
167 Samen in de naam van Jezus  
334 Heer, uw licht en uw liefde schijnen  
268 Hij kwam bij ons heel gewoon  
  
**Gezangen voor Liturgie**  
498 Mogen allen één zijn  
psalm 146 blz. 242  
637 Uit het duister hier gekomen  
448 Groter dan ons hart  
575 Aan wat op aarde leeft  
psalm 72-II Voor kleine mensen blz.122  
558 Wij treden biddend in uw licht  
  
Laus Deo (Veel gebruikt in Limburg en Oost-Brabant)  
Psalm 146 I en II  
1198 De Zaligsprekingen  
908 Mogen allen één zijn  
1144 O Christus, Heer der heerlijkheid  
834 Pelgrimstocht der mensen  
1070 Er is een stad voor vriend en vreemde  
894 Geef vrede, Heer, geef vrede  
1108 Het eerste woord zal vrede zijn  
1117 Ik wens je vrede van God  
1173 U maakt ons één  
928 Wij treden biddend in uw licht  
  
**Evangelische Liedbundel**  
505 We shall overcome  
411 Jezus leeft in eeuwigheid  
118 Hij kwam bij ons heel gewoon  
217 U maakt ons één  
79 Vrede zij u  
76 Mijn vrede laat Ik u  
218 Samen in de naam van Jezus  
382 Heer, uw licht en uw liefde schijnen  
  
**Bijbellezingen**  
  
De gedachte van een hereniging van noordrijk (Israël, Efraïm) en zuidrijk (Juda) vindt men op veel plaatsen in de bijbel.  
Voorbeelden:  
Jesaja: 11, 12+13; 46,13; 49,6  
Jeremia: 3,18; 30,3; 31, 23.27.31; 31, 6; 33, 7.14; 50,4.33; 51,5  
Hosea: 1, 11  
Zacharia: 8, 13; 9,13; 10, 6  
Ezechiël: 37, 15-28 ; 47, 13  
Micha: 2, 12  
Pslamen: 14,7; 53,6; 60,7; 76,1; 108,8; 149,2  
Hebreeën : 8,8  
Openbaring : 7,4