**Witte Donderdag 2015**

*Mee de nacht in*

(Het is onze gewoonte om een vierjarige cyclus te volgen voor het lijdensverhaal.

In 2015 was het de beurt aan Marcus.)

(Voor deze viering kwamen we samen binnen de kring,

gevormd door de kruiswegstaties van Pol Hendrix)

(met een paar suggesties van Broederlijk Delen)

**Inleiding**

**P:** + …Welkom in deze kring op Witte Donderdag.

Het is goed dat wij hier zijn om te gedenken.
We horen hier de bijbelverhalen

over belangrijke keerpunten

op de weg die God gaat met de mensen.

Daarbij lijkt de dood dichterbij dan het leven.

We horen hoe het Joodse volk de nacht ingaat,

en hoe Jezus de nacht ingaat,

maar niet zonder ons een teken te geven,

een teken dat ons verder doet zien dan de dood.

Wij worden uitgenodigd om mee de nacht in te gaan,

een nacht van breken en delen,

van vallen en opstaan

om opnieuw mens te worden.

 **Intredelied**

*“Midden in de dood” (ZJ 906: 1.3.5.6)*

 **Duiding paastriduüm**

**L1:** Vanavond zetten wij hier samen de eerste

van drie belangrijke stappen in de richting van Pasen.

Het zijn drie stappen in de duisternis,

stappen van geloof, van onderdompeling

in het geheim van Gods verbond met de mensen

en in de wijze waarop Jezus dat verbond

in woord en daad tot het uiterste heeft uitgedragen.

Wij vertellen het verhaal van zijn lijdensweg

zoals die in het oudste evangelie beschreven staat

en we verbinden die met bijbelteksten

die spreken van schepping en bevrijding.

We zijn hier omgeven (door kruiswegstaties

en) door de symbolen die bij deze drie stappen horen:

brood en wijn, het kruis, de paaskaars

en natuurlijk ook nog altijd de rots

die we veertig dagen voor ogen hebben gehouden.

Gedachten aan dood en duisternis maken ons stil

in deze laatste dagen vóór het feest van Pasen.

Die uiterlijke en innerlijke stilte is niet onbelangrijk

omdat ze aanzet tot ingetogen bezinning en gebed.
Omwille van het contrast

en om te weten waar we naartoe leven,

laten we nu nog één keer de klokken luiden

terwijl we een Gloria zingen.

 ***Gloria* met klokkengelui**

 **Eerste evangelielezing**

**P:** Het lijdensverhaal begint in het Marcusevangelie

met het verhaal over Jezus’ zalving in Betanië.

**L2:** Het was daags vóór het begin van het feest

van Pesach en het Ongedesemde brood.

De hogepriesters en schriftgeleerden

zochten naar een mogelijkheid

om Jezus door middel van een list

gevangen te nemen en te doden.

Ze zeiden bij zichzelf:

Tijdens het feest kan dat niet,

want dan komt het volk in opstand.

Toen hij in Betanië in het huis van Simon

– degene die aan huidvraat had geleden –

aanwezig was bij een feestmaal,

kwam er een vrouw binnen.

Ze had een albasten flesje bij zich

dat gevuld was met zeer kostbare,

zuivere nardusolie.

Ze brak het flesje

en goot de olie uit over zijn hoofd.

Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen

elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor?

Die olie had immers voor meer dan driehonderd

denarie verkocht kunnen worden, en dat geld

hadden we aan de armen kunnen geven.’

Ze voeren tegen haar uit.

Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust,

waarom vallen jullie haar lastig?

Ze heeft iets goeds voor mij gedaan.

Want de armen zijn altijd bij jullie,

en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen

wanneer je maar wilt,

maar ik zal niet altijd bij jullie zijn.

Wat ze kon, heeft ze gedaan:

ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd,

met het oog op mijn begrafenis.

Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld

het goede nieuws wordt verkondigd,

zal ter herinnering aan haar worden verteld

wat zij heeft gedaan.’

Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf,

naar de hogepriesters om hem

aan hen uit te leveren.

Toen zij dit hoorden, waren ze opgetogen

en beloofden ze hem geld te zullen geven.

En hij zon op een mogelijkheid om hem

op een geschikt moment uit te leveren.

*(Mc 14,1-11)*

 **Openingsgebed**

**P:** Eeuwige, genadige God,

dit is het uur waarop wij gedenken
hoe Jezus voor het laatst maaltijd hield

met zijn leerlingen

en hoe dit gebaar ons na al die tijd

nog steeds samenbrengt en inspireert.
Zoals hij, met de dood voor ogen

zetten wij hier een eerste stap van geloof.

Laat ons uit dit grote teken

de kracht putten tot een liefde zonder grenzen

en van U de moed ontvangen

om op te staan en te blijven geloven.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,

uw Zoon en onze heer.
Amen.

 **O.T. lezing**

**L1:** Nadat God de laatste der tien plagen,

die Egypte zouden treffen, had aangekondigd

kwam het vertrek van de Israëlieten in het zicht.

God zei via Mozes: “Voortaan moet je deze maand

als de eerste van het jaar beschouwen.

En op de tiende dag moet elk gezin zich

een lam van het mannelijk geslacht uitkiezen,

aangepast aan de grootte van het gezin

of van het buurschap waarmee je het zal opeten.

Houd het lam apart tot de veertiende.

Die dag moet het geslacht worden

wanneer de avond valt.

Het bloed moet je uitsmeren

over de beide deurposten en de bovendorpel

van elk huis waarin een lam wordt gegeten.

Diezelfde avond nog moet je het roosteren

en het volledig opeten,

met ongedesemd brood en bittere kruiden.

Je moet het eten met je gordel om,

sandalen aan je voeten en de staf in je hand,

in grote haast – klaar voor het vertrek.

Deze maaltijd is ter ere van God,

het is het pesachmaal.

Want die nacht zal Ik

alle eerstgeborenen in Egypte doden,

zowel van mens als dier,

alleen aan jullie huizen zal ik voorbijgaan,

want Ik zal ze herkennen aan het bloed rond de deur.

Deze dag moeten jullie voortaan jaarlijks vieren,

want het is de dag waarop Ik jullie heb bevrijd

van het juk van Egypte.

En als jullie kinderen dan vragen:

‘wat betekent dit gebruik?’

dan moeten jullie antwoorden:

‘Wij dragen dit feestmaal op aan God

omdat Hij aan onze huizen is voorbijgegaan

toen hij de Egyptenaren strafte.’”

Toen knielden de Israëlieten en bogen zich diep neer

en deden alles wat Mozes hen had opgedragen.

Toen voltrok de tiende plaag zich

zoals God had aangekondigd

en de farao gebood Mozes om onmiddellijk

het land te verlaten en dat deden ze.

Daarbij namen ze nog vele schatten

van de Egyptenaren met zich mee,

die zich daar niet tegen verzetten.

In verschillende groepen verdeeld

trokken de Israëlieten te voet weg.

Met zeshonderdduizend mannen waren ze,

vrouwen en kinderen niet meegerekend.

God waakte erover dat ze veilig weg zouden geraken.

Daarom waken de Israëlieten deze nacht nog steeds

ter ere van God, elke generatie opnieuw.

*(vrij naar Ex 12)*

 **Tussenzang**

*“Broeders die op uittocht gaat” (ZJ 328)*

 **Tweede evangelielezing**

**P:** Op de eerste dag van het feest

van het Ongedesemde brood,

wanneer het pesachlam wordt geslacht,

zeiden zijn leerlingen tegen hem:

‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen

zodat u het pesachmaal kunt eten?’

Hij stuurde twee van zijn leerlingen op pad

en zei tegen hen: ‘Ga naar de stad.

Daar zal een man die een kruik water draagt

jullie tegemoet komen; volg hem,

en wanneer hij ergens binnengaat,

moeten jullie tegen de heer des huizes zeggen:

“De Meester vraagt: ‘Waar is het gastenvertrek

waar ik met mijn leerlingen

het pesachmaal kan eten?’”

Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen,

die al is ingericht en waar alles gereedstaat;

maak daar het pesachmaal voor ons klaar.’

De leerlingen vertrokken naar de stad,

en alles gebeurde zoals hij gezegd had,

en ze bereidden het pesachmaal.

Toen de avond was gevallen,

kwam hij met de twaalf.

Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus:

‘Ik verzeker jullie: een van jullie, die met mij eet,

zal mij uitleveren.’

Ze werden bedroefd en vroegen een voor een

aan hem: ‘Ik ben het toch niet?’

Maar hij zei tegen hen:

‘Het is een van jullie twaalf,

die met mij uit dezelfde kom eet.

Want de Mensenzoon zal heengaan

zoals over hem geschreven staat,

maar wee de mens

door wie de Mensenzoon wordt uitgeleverd:

het zou beter voor hem zijn

als hij nooit geboren was.’

Terwijl ze aten, nam hij een brood,

sprak het zegengebed uit, brak het brood,

deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan,

dit is mijn lichaam.’

En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit

en gaf hun de beker, en allen dronken eruit.

Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed,

het bloed van het verbond,

dat voor velen wordt vergoten.

Ik verzeker jullie: ik zal niet meer

van de vrucht van de wijnstok drinken

tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken

in het koninkrijk van God.’

Nadat ze de lofzang hadden gezongen,

vertrokken ze naar de Olijfberg.

(*Mc 14,12-26)*

 **Homilie, geloofsbelijdenis**

 **Offerandelied**

*“Brood op tafel”*

 **Gebed bij de gaven**

**P:** Verzameld rond deze tafel,

waarop water, brood en wijn voor allen staan,

tekens van onze bevrijding, onze levenskeuze,

bidden wij:

keer ons U toe, God, in navolging van uw Zoon.

Maak ons beschikbaar, breekbaar als levend brood,

maak ons vloeibaar, genietbaar als tintelende wijn

voor een toekomst van en met de minsten.
Zo zal het avond na avond

en morgen na morgen verdergaan,

tot eindelijk uw dag zal komen

en de aarde behoort aan allen.
Amen.

 **Prefatie**

**P:** U danken wij, God,

door Jezus Christus, onze heer.

Hij heeft ons bijeengebracht rond deze tafel

om ons te verenigen met hem

in tekenen van brood en wijn,

die verwijzen naar alles waar hij voor staat

en wat hem leven deed en doet in uw naam.

Alzo eensgezind loven en aanbidden wij U

en zingen U toe: *Heilig, heilig, heilig ...*

**Dankgebed** *“Niet als een magische kracht”*

**Onze Vader, Vredeswens, Lam Gods**

 **Communie**

**P:** Wie hier dit uur zijn hand openhoudt,

brood neemt en eet, die zegt daarmee

dat hij een nieuwe wereld wil,

waar brood en vrijheid is voor alle mensen;

en wie uit deze beker drinkt,

kiest voor een nieuw verbond met alle mensen.

Een geladen maar volstrekt ondubbelzinnig gebaar:

opstaan, naar voren komen, je hand openhouden,

en amen zeggen, of ja ik wil, of hier ben ik ...

**Communielied**

*“De steppe zal bloeien”*

 **Bidden om Gods nabijheid**

**P:** Laten wij nu bidden, met Jezus in ons midden,

in geloof in zijn bevrijdingskracht.

*Wees hier aanwezig, woord ons gegeven,*

*dat ik U horen mag met hart en ziel.*

*Wek uw kracht en kom ons bevrijden.*

**L1:** In hun overvloed in het Beloofde Land

dacht het joodse volk aan de dagen van armoede

in Egypte.

In hun vrijheid herinnerden zij zich

de dagen van slavernij.

Bidden wij dat wij ook nu niet vergeten

hoeveel mensen nog in armoede en slavernij leven.

Dat wij ons bewust zijn

van onze eigen onvrijheid en verslavingen.

Dat wij zoals het joodse volk klaarstaan

voor de uittocht en beseffen:

nu is het tijd om op te staan uit onverschilligheid,

nu is het tijd om te kiezen voor solidariteit,

voor vrijheid en leven.

*Woord ons gegeven, God in ons midden,*

*toekomst van vrede, wees hier aanwezig.*

*Uw wil geschiede, uw Koninkrijk kome.*

*Zie ons, gedoog ons, laat ons niet vallen.*

*Wek uw kracht en kom ons bevrijden.*

**L1:** De dienstbaarheid aan de ander gaat erg ver

voor Jezus, tot en met het uitdelen van zichzelf.

Bidden wij om Gods aanwezigheid

in deze kring van delen en vieren.

Dat wij voor elkaar écht zussen en broers zijn,

zielsverwanten, tochtgenoten.

Dat wij Jezus’ woord: ‘doe dit tot mijn gedachtenis’

ernstig nemen in ons dagelijks leven

en delen met mensen dichtbij en veraf.

*Dat wij niet leven, gevangen in leegte,*

*dat wij niet vallen terug in het stof.*

*Zend uw Geest, dat wij worden herschapen.*

*Wek uw kracht en kom ons bevrijden.*

**L1:** Jezus heeft het zijn leerlingen uitgelegd

in vele verhalen en beelden

en hij heeft het hen voorgedaan:

elkaar dienend nabij zijn.

Bidden wij voor hen die handelen naar Jezus’ voorbeeld,

voor mensen in Peru,

hier en overal in de wereld

die ten koste van hun eigen leven

anderen beschermen,

die werken aan verzoening tussen de mensen,

die zorgen voor duurzame vrede en rechtvaardigheid

voor elke etnische groep, voor elke nationaliteit.

*Dat wij U horen, dat wij U leven,*

*mensen voor mensen, alles voor allen.*

*Dat wij volbrengen uw woord onze vrede.*

*Wek uw kracht en kom ons bevrijden.*

*Wek uw kracht en kom ons bevrijden.*

**P:** Eeuwige, genadige God,

Gij wekt uw kracht en komt ons bevrijden

uit alles wat ons vastbindt aan illusies en

Gij neemt ons mee door de nacht van vertwijfeling

naar de dageraad van vernieuwd vertrouwen.

Gij stelt ons voor de keuze ‘dood of leven’

en wilt dat wij steeds weer het leven kiezen.
Wij danken u voor uw Zoon, die, als geen ander,

uw liefde heeft vertaald in daden

van dienstbaarheid en gerechtigheid.

Omwille van hem komen wij dezer dagen hier samen

Opdat wij groeien in uw liefde

vandaag en alle dagen van ons leven.
Amen.

 **Derde evangelielezing**

**P:** Dat gezegd zijnde, is er nog één stukje van het verhaal

dat we vanavond nog moeten beluisteren.
Wij mogen dan wel van goede wil zijn

en geloven dat we op de goede weg zijn,

dat we zonder angst de nacht in kunnen gaan.
Maar wat zei Jezus ook al weer

toen ze de bovenzaal verlieten

en op weg gingen naar de Olijfberg? …

**L2:** Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zullen allemaal

ten val komen, want er staat geschreven:

“Ik zal de herder doden,

en de schapen zullen uiteengedreven worden.”

Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt,

zal ik jullie voorgaan naar Galilea.’

Petrus zei tegen hem: ‘Misschien zal iedereen

ten val komen, maar ik niet!’

Jezus antwoordde: ‘Ik verzeker je:

juist jij zult me vannacht,

nog voor de haan tweemaal heeft gekraaid,

driemaal verloochenen.’

Maar Petrus hield met grote stelligheid vol:

‘Al zou ik met u moeten sterven,

ik zal u nooit verloochenen.’

Alle anderen zeiden iets dergelijks.

*(Mc 14,27-31)*

 **Stille aanbidding**

**P:** En toen werd het stil. Doodstil.

Goede Vrijdag komt dichterbij.
We weten wat toen met Jezus is gebeurd.
Na het feestelijk samenzijn

gaat Jezus naar de Olijfberg.
Zijn vrienden gaan met hem mee.
Dit moment willen wij in herinnering brengen.
We willen meetrekken met Jezus,

naar de stilte van de weekkapel,

waar we deze hosties op het altaar plaatsen.
Dit doen we als eerbetuiging,

maar ook als engagement.
Zoals in de Hof van Olijven willen we proberen

om te waken en te bidden.
We willen wakker zijn voor de noden van deze tijd

en wakker zijn voor de aanwezigheid van God

in Jezus.

(Wie hieraan niet deelneemt kan in stilte de kerk verlaten.

We zien u hier graag morgen terug.)

 **Stilte** *(geen muziek, geen gepraat)*