**Witte Donderdag 2016**

*‘Wij hebben deel aan Jezus Christus’*

**Ritueel bij het binnenkomen**

Ieder wordt gevraagd zijn/haar handen te spoelen in water, als verwijzing naar de voetwassing.

**Intredelied**

*“Gedenken wij dankbaar” (ZJ 528)*

De symbolen van het triduüm worden naar voor gedragen (brood en kelk, kruis, paaskaars).

**Inleiding**

**V:** + … Welkom in deze viering op Witte Donderdag.

Verwijzend naar de gewoonte in Jezus’ tijd

om de voeten te wassen vóór men ergens binnenging,

hebt u bij het binnenkomen uw handen gewassen.

In het evangelie, dat we dit jaar bij Johannes lezen,

zal Jezus zijn leerlingen nog eens extra de voeten wassen.

In de traditionele Witte-Donderdagliturgie

wordt dit gebaar nagespeeld door de voorganger.  
Dat is even geforceerd dan wanneer u daarstraks

niet uw handen, maar uw voeten zou gewassen hebben.

Wat Jezus doet is geen theater.

Hij zegt dan ook tegen zijn leerlingen:

“Zoals ik jullie de voeten heb gewassen,

zo moeten ook jullie elkaar de voeten wassen.”

Dat is precies hetzelfde als wat hij in de drie andere

evangelies zegt bij het laatste avondmaal:

“Doe dit tot mijn gedachtenis”.

Het gaat niet om het symbool van de voetwassing

of om het teken van brood en wijn;

het gaat om de daadwerkelijke dienstbaarheid,

die een teken van barmhartigheid is

en vooral een manier van leven

zoals dat van elke gelovige verwacht mag worden.

De Goede Week en Pasen geven ons de gelegenheid

om een liturgisch bad te nemen dat ons zuivert

en terugbrengt naar de essentie van ons geloof.

Ik hoop dat u elk van deze diensten met een open hart

kunt meemaken, waardoor u binnen een paar dagen

als een herboren mens de toekomst tegemoet kijkt.

**Verzoeningsmoment met psalm 119**

**V:** Je handen wassen is je buitenkant proper maken.  
Maar hoe zit het ondertussen aan de binnenkant?

Vanbinnen mogen we ook goed gespoeld worden.  
Wij bieden u daartoe een poëtische hertaling

van psalm 119 door Hans Bouma aan.  
Laat ze tot u doordringen tot in alle donkere hoekjes.

**L:** *(vier tellen pauzeren na elke regel)*

Hoe lief is mij uw woord.  
Mens ben ik maar, een vreemdeling

tastend in het duister.  
Licht op mijn weg is uw woord,

licht op mijn naam.

Doelbewust ga ik mijn gang,

ik ken mijn bestemming.  
O God, uw woord!

Het verheldert mij, bevestigt mij,

hartverruimend, een genade is uw woord.  
Ik dank er mijn leven aan.  
Wat Gij van mij vraagt – het gewoonste,

het meest menselijke.  
Dat ik doe waarvoor ik geschapen ben.  
O God, uw woord!

Voorgoed draagt het mij,

bezielt, verrukt het mij.

**Kyrie en Gloria**

**Openingsgebed**

**V:** Barmhartige God,

als één familie zitten wij rond uw tafel.

Want Gij nodigt ons uit om aan te zitten

aan het feestmaal van het leven,

door met elkaar te delen wat leven doet.

Uw woorden van leven beluisteren wij

deze dagen op deze plaats

omdat wij geloven dat zij ons optillen

uit alles wat ons bezwaart en misleidt.

Geef ons de moed om zo open van hart te zijn

dat zij zich kunnen nestelen in ons binnenste

om daar zowel ruimte voor verstilling te worden

als een zuivere bron van energie

om net zo dienstbaar te zijn

als Jezus Christus, uw Zoon en onze broeder.

Amen.

**Eerste lezing**

**V:** In het Oude Testament lezen we prachtige teksten,

maar vele teksten doen ons ook

de wenkbrauwen fronsen.

De mensen die deze teksten hebben geschreven,

hadden nood aan een God

die alle andere goden in de schaduw stelde,

een god die er was voor hun volk alleen.

De vijf eerste boeken van de bijbel,

die ook de boeken van de Wet worden genoemd

en die aan Mozes worden toegeschreven,

zijn in werkelijkheid ontstaan in een veel latere tijd,

namelijk toen het joodse volk

in ballingschap leefde in Babylonië.

Hun slavenbestaan daar deed hen denken

aan de verhalen die ze hadden gehoord

over de joden die gevlucht waren uit Egypte.

Die zouden ze opschrijven en zo uitwerken

dat het hun volk nieuwe moed zou geven

en vertrouwen in de komst van betere tijden.

Hoe machtig hun God JHWH wel was,

zou onder meer blijken uit de tien plagen

die JHWH over de Egyptenaren liet neerkomen.

De laatste plaag was wel de ergste:

Van alle ouders zou de eerstgeborene worden gedood

en hetzelfde zou gebeuren met het vee.

**L:** Zo sprak God tot Mozes in Egypte:

“De nieuwe maan deze nacht zal voortaan

het begin markeren van het jaar.

Op de tiende dag van de eerste maand

zal ieder gezin een lam in huis nemen.  
Kleine gezinnen kunnen met hun buren delen.

Het lam moet mannelijk zijn en één jaar oud.

Op de veertiende dag zullen zij het slachten bij valavond.

Met het bloed zal men dan het deurkozijn kleuren

van elk huis waar een lam gegeten wordt.

Met zal het vlees roosteren en het eten

samen met ongegist brood en bittere kruiden.  
Niets mag er de volgende ochtend overblijven.

En allen zullen het eten klaar voor de reis:

de lendenen omgord, sandalen aan de voeten,

met de stok in de hand.  
Haastig zal men eten ter ere van JHWH.

Die nacht zal Pesach heten, wat voorbijgaan betekent.  
Want ik zal die nacht alle eerstgeboren slaan,

maar aan de huizen die met bloed bestreken zijn,

zal ik voorbijgaan.

Ieder jaar weer zult gij deze nacht gedenken

ter ere van uw God in eeuwigheid.

*(naar Ex 12,1-14)*

**Tussenzang**

*“Land van melk en honing” (m. ‘Land of hope and glory)*

Volk van God in de branding,

vol vertrouwen door zee.

Op het pad van vernieuwing

gaat God steeds met ons mee.

refrein: Land van melk en honing,

Rijk van God waar wij staan.

Hier heeft God nog zijn woning,

hier wil Hij met ons gaan.

God is onze koning,

kent ons bij onze naam.

Als een wolk van verwachting,

als een vuur in de nacht,

als tien woorden van richting

heeft Hij hen thuisgebracht.

Weg uit onrecht en duister

naar een vrijer bestaan

brengt ons God in zijn luister

tot een nieuwer verstaan.

**Evangelielezing**

**V:** Het gebeurde op het Pesachfeest dat Jezus,

die wist dat zijn uur gekomen was,

zijn leerlingen een bijzonder teken gaf van zijn liefde.

Terwijl de duivel al bezit had genomen van Judas’ hart,

wist Jezus dat de Vader hem alles in handen had gegeven.

Tijdens de maaltijd stond Jezus recht,

deed zijn bovenkleed uit

en bond een linnen schort voor.

Hij goot water in een wasbekken

en begon de voeten van de leerlingen te wassen.

Toen Petrus aan de beurt was, riep die uit:

“Meester, wast ú mij de voeten?”  
Jezus antwoordde hem: “Je hebt nu nog geen besef

van wat ik doe; later zal alles je duidelijk worden.”

Maar Petrus zei: “U die mijn voeten wast?

Van zijn leven niet!”

Jezus fluisterde: ***“Als ik je niet mag wassen,***

***dan heb je geen deel aan mij.”***

Simon schrok en zei: “In dat geval niet alleen mijn voeten,

maar ook mijn handen en mijn hoofd!”

Jezus lachte: “Wie een bad heeft genomen,

hoeft zich niet meer te wassen, op de voeten na.

Jullie zijn allemaal proper, behalve één.”

Jezus wist immers wie hem zou uitleveren.

Nadat alle voeten gewassen waren,

deed Jezus zijn kleren weer aan en ging aan tafel zitten.

“Besef je wat ik zojuist heb gedaan?” vroeg hij.

“Jullie noemen mij wel meester en dat ben ik ook,

maar als ik dan jullie voeten heb gewassen,

moeten jullie zeker ook elkaars voeten wassen.

Ik heb u een voorbeeld gegeven om na te volgen.

Het is waar als ik zeg dat geen dienaar groter is

dan zijn meester. Het is goed dat je dat weet.

Maar beter is het dat je dat in praktijk brengt.

Ik weet dat iemand onder u mij zal uitleveren.  
Zoals het in de psalm staat geschreven:

‘Zelfs de man van mijn vrede,

bij wie ik mij veilig waande,

die van mijn brood heeft gegeten,

heeft tegen mij de hiel geheven’.” (Ps 41,10)

De leerlingen keken elkaar verward aan.

De leerling van wie Jezus het meeste hield,

werd door Petrus aangestoten, die hem toesiste:

“Vraag hem over wie hij het heeft.”

De leerling boog zich tot vlak bij Jezus’ oor

en vroeg: “Meester, wie is het?”

Toen nam hij een stukje brood, doopte dat in een saus

en zei: “Het is degene aan wie ik dit brokje geef.”

Hij reikte het aan Judas, die het aannam.

“Doe wat je moet doen,” zei Jezus.

Toch hadden de andere leerlingen het niet begrepen.  
Zij dachten dat Jezus hem vroeg om aankopen te doen

voor het feest, omdat Judas hun geld beheerde.

Judas stond op en ging de nacht in.

Toen begon Jezus uitvoerig

zijn leerlingen te onderrichten.

Zo zei hij**: *“Een nieuw gebod geef ik u.***

***Heb elkaar lief zoals ik u heb liefgehad.***

***Zo zal ieder zien dat jullie mijn leerlingen zijn ...”***

*(naar Joh 13,1-30)*

**Lied**

*“Mijn vrienden zijt gij, zegt de heer” (ZJ 760)*

**Homilie, Geloofsbelijdenis**

**Offerandelied**

*“Brood op tafel”*

**Gebed bij de gaven**

**V:** Barmhartige God,

samengekomen rond uw tafel

willen wij tot ons laten doordringen

dat wij deelhebben aan uw Zoon Jezus.  
Daarom delen wij in zijn naam brood en wijn,

opdat in ons zijn verhaal verder gaat,

opdat wij, als Lichaam van Christus,

bevrijding blijven aanzeggen aan allen

die zich in hun menszijn voelen aangetast.

Dan zal stilaan uw Koninkrijk doorbreken

hier en nu en tot in eeuwigheid.

Amen.

**Prefatie**

**V:** U danken wij, God,

door Jezus Christus, onze heer.

Veertig dagen heeft hij gevast

en weerstand geboden aan de Verleider.

Hij is vuur komen brengen op aarde

en hij wil het zien oplaaien in allen die hem navolgen.

Om dat vuur bij elkaar aan te wakkeren

loven en aanbidden wij U

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

**Dankgebed *‘Niet als een magische kracht’***

met als instellingswoorden:

Tijdens de maaltijd nam hij een brood,

sprak de zegenbede uit, brak het brood,

gaf het hun en zei: ‘Neem het, dit is mijn lichaam.’

Ook nam hij een beker, sprak het dankgebed uit

en gaf hun die beker; ze dronken er allen uit.

En hij zei hun: ‘Dit is mijn bloed van het verbond,

dat voor velen wordt vergoten.

Ik verzeker jullie, ik zal niet meer drinken

van de vrucht van de wijnstok

tot de dag waarop ik de nieuwe oogst zal drinken

in het Koninkrijk van God’

*(Mc 14,22-25)*

**Onze Vader**

(eventueel hand in hand, tevens aanzet tot vredeswens)

**Vredeswens, Lam Gods, Communie**

Na de communie worden de overgebleven hosties

tussen twee kaarsen op het altaar geplaatst (of elders?),

met het oog op de stille aanbidding na de dienst.

**Voorbede en slotgebed**

**V:** Wij hebben zojuist weer deelgehad aan Christus.

Met brood en wijn is onze verbondenheid hersteld.  
Telkens weer verbinden wij ons in de communie

met Jezus Christus en met elkaar

als levend Lichaam van Christus.

Omdat ze niet altijd aan ons kunnen zien

dat wij zijn leerlingen zijn,

omdat wij niet altijd zo lief zijn voor elkaar,

gaan de meesten onder ons wekelijks te communie.

Anderen doen het slechts sporadisch.

Misschien zijn degenen die het meest te communie gaan

wel degenen die dit het minst nodig hebben ...

Toch zouden we het die anderen willen aanbevelen.  
Want het is geen kwestie van nodig hebben,

maar wel van behoren tot, van een familieband.

Wie deel heeft aan Jezus,

heeft deel aan het hele Lichaam van Christus.

Dat moet aan ons te zien zijn: die liefde, die vrede.

Laten wij nu om vrede bidden,

dan zal de God van vrede ons ook toerusten tot vrede.

**L:** Voor mensen die aan elkaar voorbijlopen,

die de ander verwerpen om afkomst of huidskleur,

die in hun eigen gelijk gevangen zijn:

dat ze op hun weg medemensen ontmoeten

die nieuw vertrouwen en openheid mogelijk maken,

laten wij bidden ...

**L:** Voor volkeren die oorlog voeren

en vast zitten in geweld,

voor mensen in wie sinds generaties

haat en minachting is gezaaid:

om profeten die de kringloop van het geweld

en de knellende banden van het onrecht durven doorbreken,

laten wij bidden ...

**L:** Voor gemeenschappen en families die naast elkaar leven,

die vast zitten in wantrouwen en vooroordelen,

om het wonder van Gods liefde

dat zich voltrekt in medemensen

die hun hart openen en niet bang zijn

om tot echte ontmoeting te komen,

laten wij bidden ....

**V:** Barmhartige God,

wij hebben ons aan uw Zoon toevertrouwd.  
Met vallen en opstaan proberen wij

zijn leerlingen te zijn.

Wij danken U voor de vele manieren

waarop Gij ons leid door de liefde en het vertrouwen

waarmee Jezus mensen heeft ontmoet.

Zo voelen wij ons gezonden

om vredestichters te zijn: thuis, onderweg

en overal waar we komen.

Amen.

**Lied**

*“Laat elk talent beschikbaar zijn”*

**Zending en stille aanbidding**

**V:** De liturgische kleur van Witte Donderdag is wit.  
Logisch, zou je denken,

maar eigenlijk is het niet echt een feest.

We hebben hier eigenlijk al iets van Goede Vrijdag

voelen binnensijpelen.

De betekenis van deze drie dagen vóór Pasen

is in onze dagen niet helemaal meer

wat het vroeger was.

In deze tijd kunnen we niet meer rekenen

op de vanzelfsprekendheid van de tradities

van de Goede Week.  
We voelen aan dat we andere accenten moeten leggen.  
We leven niet meer in een op en top katholieke omgeving.

Daarom volstaat het niet langer

om enkel te doen wat van oudsher wordt voorgeschreven.

Dus proberen we ieder jaar weer door te dringen

tot de essentie van ons christenzijn.

Daar gaat het toch om op deze dagen.

Hopelijk is dat in deze viering overgekomen.  
En zo hopen we u ook morgen hier te ontmoeten

voor het lijdensverhaal en de zgn. kruishulde.

(Wie zich meer aangetrokken voelt tot de kruiswég,

verwachten we om drie uur in de Sint-Jozefkerk,

waar we opnieuw de kruiswegvariant zullen volgen

die ik vorig jaar heb geschilderd.)

En overmorgen voor hét hoogtepunt van het jaar:

de paaswake, waarin we de omslag maken

van donker naar licht, van dood naar leven,

van wanhoop naar vertrouwen.

Deze viering eindigen we nu in stilte,

omdat we de mensen die houden aan de oude traditie

van de stille aanbidding die gelegenheid willen bieden.  
Daarom vragen we degenen die naar níét voor kiezen

om de kerk in stilte te verlaten na de zegen.

**V:** Opdat wij deel blijven hebben aan het grote Verhaal,

opdat wij deel blijven hebben aan Jezus Christus,

opdat wij deel blijven hebben aan Gods barmhartigheid,

zegene ons de algoede God: + …

Gaan we dan heen in vrede …