**Witte Donderdag 2018**

De eucharistieviering voor Witte Donderdag en de Goede-Vrijdag- en paaswake zijn zo opgevat dat zij een doorlopend geheel vormen. Eenzelfde stijl, eenzelfde sfeer, eenzelfde toon … De mensen worden dan ook best aangeraden om de drie diensten mee te maken. Het lijdensverhaal is een ingekorte, navertelde versie van die van Marcus. Er wordt verwezen naar de kruiswegvariant van Pol H., maar niet zo dat die noodzakelijk is. Alle teksten zijn origineel, tenzij anders vermeld.

De taakverdeling hangt af van het aanvoelen ter plaatse en de capaciteiten van mensen. Dit zijn suggesties:

P = (priester-)voorganger

V = goede verteller (mogelijk P zelf)

L = lector

**Intredelied**

(tijdens het aanbrengen van de symbolen van het paastriduüm: brood en wijn/kelk; kruis en paaskaars)

*“Tekenen van hoop”*

**Intro** *(Statie I)*

**V:** Een paar dagen voor het joodse paasfeest

waren hogepriesters en schriftgeleerden

samengekomen om te overleggen

hoe ze Jezus konden uitschakelen.

Op hetzelfde moment is Jezus te gast bij een man

die Simon de Melaatse wordt genoemd.

Tijdens de maaltijd komt er een vrouw binnen

die een kruikje dure nardusolie

over Jezus’ hoofd uitgiet

en hem begint te masseren.

Enkele andere gasten spreken er schande van:

‘Zo ’n verkwisting –

je had dat geld aan de armen kunnen geven!’

Maar Jezus spreekt hen tegen:

‘Je kan toch niet kwaad zijn op haar

omdat zij mij een goede daad verricht!

De armen heb je altijd bij je, maar mij niet.

Nu ben ik al gebalsemd voor mijn begrafenis.’

Terwijl ze zich afvragen of Jezus een grapje maakte,

zegt hij met opgeheven hand:

‘Overal waar het evangelie wordt verkondigd,

zal herinnerd worden aan wat zij hier heeft gedaan.’

Ondertussen was Judas stilletjes weggegaan

om de hogepriesters te vertellen

dat hij bereid is om Jezus aan hen uit te leveren.

Als hem dat lukte, zouden ze hem hiervoor

dertig zilverstukken betalen.

**Inleiding**

**P:** Overal waar het evangelie wordt verkondigd …

Daarom zijn ook wij hier bijeengekomen.  
Afgedaald zijn wij naar de bronnen van ons geloof.

Hieraan willen we ons laven, om dan te herleven.

Drie dagen zullen we gedenken, bezinnen, eren,

zullen we bidden, zingen, dankzeggen,

zullen we proberen in een verstaanbare taal

de door velen sterk betwijfelde inhoud van ons geloof

die jaarlijkse energiestoot te geven die Pasen heet.  
Wij hebben speciaal ons best gedaan

opdat de velen die hier vanavond niet zijn

het ook zouden verstaan

mochten ze toch gekomen zijn!...

Het is immers tegen beter weten in

dat we ons geloof moeten beleven, belijden en vieren.

Als we ophouden met het zoeken

naar woorden en beelden

die mensen van vandaag kunnen aanspreken,

dan kunnen we evengoed niets meer doen!

Liturgie heeft vele gedaanten

en niet iedereen wordt door alles aangesproken.  
De ene zweert bij oude tradities

en de ander smacht naar nieuwe vormen.

De ene heeft herkenbaarheid nodig,

de ander kan niks herkennen omdat het onbekend is.

Daarom zitten we deze avonden op de wip

tussen oud naar nieuw, neigend naar het nieuwe.

Tegen hen die het oude missen, zeg ik:

probeer het wezen van het oude te herkennen

in het nieuwe.  
En tegen hen die het vernieuwende zoeken, zeg ik:

herken het ook in de oude teksten en symbolen

en vind er authentiek leven in.

**Moment van inkeer**

**P:** ‘Overal waar het evangelie wordt verkondigd

zal herinnerd worden aan wat zij heeft gedaan.’  
Zij heeft Jezus gezalfd en het mocht wat kosten!

Waar in deze wereld hebben mensen nood

aan zalvende aandacht, aan tedere zorg?  
Wanneer kunnen wij dat zelf niet opbrengen?

**L:** Om zalvende aandacht bidden wij

voor de langdurig zieke die bezoek verlangt.  
  
**L:** Om zalvende aandacht bidden wij

voor de eenzame mens in een instelling of tehuis.

**L:** Om zalvende aandacht bidden wij

voor de alleenstaande moeder met handen tekort.

**L:** Om zalvende aandacht bidden wij

voor het kind dat op school wordt gepest.

**L:** Om zalvende aandacht bidden wij

voor de mens zonder papieren die een thuis zoekt.

**L:** Om zalvende aandacht bidden wij

voor de werkzoekende die niet aan bak komt.

**L:** Om zalvende aandacht bidden wij

voor wie met zijn verdriet geen blijf weet.

**L:** Om zalvende aandacht bidden wij

voor zovele mensen die op de een of andere manier

niet gezien of gekend worden in hun strijd

voor een menswaardig leven, voor liefde en hoop.

Hebben wij nog wat aandacht over voor hen?

Laten wij bidden:

**Psalm 103**

(zie hertaling op www.sintfredegandus.be)

We bidden alternerend de psalmwoorden

en zingen aansluitend:

*“Barmhartige Heer” (ZJ 316 – voorzang koor)*

**Openingsgebed**

**P:** Barmhartige God,

uw Zoon heeft ons hier uitgenodigd

om met hem de laatste uren

van zijn aardse leven mee te gaan.

Niet om zelf ook bij de dood uit te komen,

maar om – zoals hij – nieuw leven te vinden.

Dat nieuwe leven heeft onze wereld zo nodig.  
Waar vinden we sporen van barmhartigheid,

van solidariteit, van gerechtigheid, van liefde?

Ga mee met ons naar een nieuwe wereld.  
Laten we hier beginnen, in dit samenzijn,

in het spoor van Jezus Christus,

uw Zoon en onze broeder.  
Amen.

**Oudtestamentische lezing**

**P:** De Thora, de vijf eerste boeken van de bijbel,

vertellen ons het verhaal van het joodse volk

dat de slavernij in Egypte de rug toekeerde

en vertrok naar het door God beloofde land.

Natuurlijk niet historisch, maar wel betekenisvol.

Een passage daaruit wordt traditioneel

op Witte Donderdag verteld en dat doen we nu.

**V:** *Ex 12,1-14 (versie lectionarium)*

**Tussenzang**

*“Ga mee met ons”*

**Homilie**

(Het evangelie wordt pas straks gelezen als deel van het eucharistisch dankgebed. Er is geen geloofsbelijdenis op Witte Donderdag. De voorbede zat reeds in het moment van inkeer.)

**Offerandelied**

*“Brood op tafel”*

**Gebed bij de gaven**

**P:** Barmhartige God,

samen rond uw tafel, met brood en wijn

die ons straks maken tot Lichaam van Christus.  
Voor velen een goede gewoonte,

maar vanavond meer dan ooit een verlangen naar

zijn richtinggevende aanwezigheid in ons leven.

Maak ons bereid om deze maaltijd te beleven

als een teken van het nieuwe verbond

met hem die Gij hebt gezonden:

Jezus Christus, uw Zoon en onze broeder.  
Amen.

**Dankgebed V** *(met Statie IIa)*

(De instellingswoorden zitten vervat in het verhaal van het laatste avondmaal. Daarom wordt dit verhaal verteld vlak voor de consecratie en zo dat de consecratie verwoord kan worden in de versie van Marcus.)

**P:** *(dankgebed tot net voor de consecratie)*

**V:** Op de eerste dag van de ongegiste broden,

de dag waarop het paaslam werd geslacht,

stuurde Jezus een paar leerlingen erop uit

om het paasmaal voor te bereiden.  
Iemand zou hen daartoe een zaaltje aanwijzen.

Die avond eet hij met zijn leerlingen het paasmaal.  
Tijdens het eten zegt hij plots:

‘Een van u zal mij uitleveren.’

Zeer verbaasd en geschrokken over deze woorden

komen ze hem een na een vragen: ‘Ik toch niet?!’

‘Zo staat het geschreven,’ voegt hij eraan toe

en hij beklaagt de leerling die dit op zich neemt.

**P:** Tijdens de maaltijd neemt Jezus een brood,

zegent het, breekt het en geeft het aan hen door

terwijl hij zegt: ‘Neem dit aan, dit is mijn lichaam’.

Daarna neemt hij een beker, dankt God

en geeft de beker rond aan zijn leerlingen

die er allemaal uit drinken.  
Dan zegt hij: ‘Dit is mijn bloed, bloed van het verbond,

dat voor velen wordt vergoten.  
Zelf zal ik niet meer drinken van de vruchten van de wijnstok

tot de dag komt waarop ik hem nieuw zal drinken in het koninkrijk van God!’

*(+ vervolg dankgebed)*

**Onze Vader**

**P:** De theorie van het geloof beamen is gemakkelijk,

maar het in de praktijk brengen, dat is de kwestie!

Vooraleer wij weer zomaar gaan beamen

dat wij wel degelijk het Lichaam van Christus zijn,

zullen wij eerst in verbondenheid en ingetogenheid

het gebed bidden dat Jezus ons heeft geleerd …

Het onzevader wordt niet gezongen.

**Communie**

**L:** We gaan nu onder twee gedaanten te communie.

We stellen voor dat u de hostie in de wijn doopt.

**P:** Gelukkig wij die mogen aanzitten …

(na de communie)

**L:** De hosties worden naar het tabernakel gebracht

omdat de stille aanbidding wordt verplaatst naar morgen,

vóór het begin van de Goede-Vrijdagwake.

Wij verzoeken u dan ook alvast

morgenavond in stilte de kerk binnen te komen.

**Communielied**

*“Uw Koninkrijk komt” (ZJ 579)*

**Voorbede en slotgebed** *(met Statie IIb)*

**V:** Nadat ze de lofpsalmen hebben gezongen,

vertrekken ze samen naar de Hof van Olijven.

Onderweg zegt Jezus: ‘Jullie zullen allemaal struikelen,

zoals het bij de profeten geschreven staat.

Maar nadat ik uit de dood ben opgestaan,

zal ik jullie voorgaan in Galilea!’

Petrus roept uit: ‘Al struikelen de anderen allemaal,

ik in geen geval!’

‘Ach, Petrus,’ zegt Jezus, ‘nog deze nacht

zal je me vóór het tweede kraaien van de haan

al drie keer verloochend hebben.’

‘Al moet ik samen met u sterven,’ zegt Petrus,

‘ik zal u nooit verloochenen.

De andere leerlingen sluiten zich bij Petrus aan.

**P:** Hadden ze geweten wat wij nu weten,

ze zouden terughoudender zijn geweest.  
Laten wij nu in stilte bidden in het besef

dat er nog veel werk is aan Gods Koninkrijk,

maar wél met het vertrouwen dat het komende is.

- korte stilte -

**P:** Barmhartige God,

een stille dankbaarheid welt op in ons hart

nu wij aan het einde van deze samenkomst

beseffen dat we hier de eerste

van de drie laatste stappen hebben gezet

die ons binnenvoeren in het geheim van Pasen.

Wij weten ons deelgenoot aan het verhaal

van uw Zoon, dat ons ieder jaar weer sterkt

in ons geloof dat zijn weg ons leidt

naar uw koninkrijk tot in eeuwigheid.  
Amen.

**Zending**

**P:** Eens kwam een rabbi van Krakau de kamer in

waar zijn zoon in diep gebed was verzonken.  
In de hoek stond een wieg met een huilend kind.  
De rabbi vroeg zijn zoon:

‘Hoor je niet dat het kind ligt te huilen?’

De zoon zei: ‘Vader, ik was in God verzonken’.

Toen zei de rabbi: ‘Wie in God verzonken is,

ziet zelfs de vlieg die op de muur kruipt.  
Wie in God verzonken is hoort het kind dat huilt.  
Als hij het kind niet hoort en de vlieg niet ziet,

is hij niet in God, maar in zichzelf verzonken’.

*(Dietrich Bonhoeffer)*

Laten wij zo in God verzonken van hier gaan,

om met dezelfde mentaliteit morgen terug te keren.

Daartoe zegene ons … +