GOEDE WEEK 2017

**Paaswake**

De voorliggende diensten van de Goede Week vormen een aansluitend geheel. Getracht werd om naar vorm en inhoud een vloeiende liturgie te creëren, eigentijds en herkenbaar. We trachten de kern van ons christenzijn te raken, de zin van deze samenkomsten. Het evangelie volgens Matteüs biedt dit jaar het lijdensverhaal en dit vanaf de zalving in Betanië tot de hemelvaart! Bijzonder is de invoeging van de vier Liederen van de Knecht uit Jesaja (ingekort en hertaald).

Deze diensten worden best voorgegaan door drie voorgangers (telkens dezelfde, best met één priester).

De opstelling is drie keer dezelfde: de benodigde stoelen worden in een halve cirkel geplaatst (bv. drie rijen). Op de middellijn komt op Witte Donderdag een tafel, op Goede Vrijdag een kruis en in de paaswake een doopvont.

**Drempelgebeuren**

Vooraf kan er muziek klinken. De kerk is donker. Enkel de voorgangers worden om zo nodig bijgelicht om te kunnen lezen. De muziek stopt en er klinkt een gong of een bel.

**V2:** Waarom zijn we hier? …  
Wat zoeken we in het donker? …  
Waarom waken, bij water en vuur? …

Bij de bronnen van ons leven? …

We zijn hier omdat we wachten,

wachten op het licht.  
Want dit is de avond van steeds opnieuw

in herinnering roepen wat onze beginsels zijn.  
Dit is de avond van steeds weer vertellen

dat niets ons gevangen kan houden:

geen chaos, geen farao, geen zware steen.

Dit is de avond van de ommekeer, het nieuwe begin.

(vrij naar ‘In uw midden’)

**V1:** + … Welkom in deze paaswake.  
Via Witte Donderdag en Goede Vrijdag

zijn we tot hier geraakt.

Dit heet de belangrijkste viering van het jaar te zijn.

We noemen dit een paaswake

omdat we willen waken bij de kerngedachten

van ons christenzijn.

Eigenlijk zou ze de hele nacht moeten duren,

om dan bij het ochtendgloren Pasen te vieren!

Maar we doen het toch maar niet,

want we hebben toch wel onze nachtrust nodig …

In dit uur willen we ons laten vernieuwen,

geraakt worden door vuur, licht, water, adem …,

door het geheim van Pasen,

het leven dat de dood overwint,

de mens Jezus die tot het uiterste ging

opdat opstanding ook ons deel zou zijn.

We hebben hem gisteren achtergelaten in het graf.

**V3:** Rond het graf van uw Zoon bidden wij U

met zovelen voor wie het leven een hel is geworden,

waaruit geen ontsnappen mogelijk is,

mensen die als slaven worden verhandeld,

kinderen die worden misbruikt,

zwervers die steeds verder van huis raken,

mensen in een isolement dat niet te doorbreken is;

dat er ook voor hen die ene hand zal zijn,

die Jezus uit zijn graf heeft bevrijd …

*Wek uw kracht en kom ons bevrijden …*

**V2:** Rond het graf van uw Zoon bidden wij U

met uw wereld, met heel het mensengeslacht,

waar zovelen elkaar monddood maken

– of erger – met het geweld

waarmee zij de ander doden,

bloed dat de aarde rood kleurt;

dat in heel onze geschonden wereld

diezelfde levenwekkende daadkracht mag groeien,

die Jezus uit zijn graf heeft bevrijd …

*Wek uw kracht en kom ons bevrijden …*

**V1:** Rond het graf van uw Zoon bidden wij U

met al die mensen

die het niet konden laten zo goed als God te zijn

en die hun inzet met de dood moesten bekopen.

Teveel namen om te noemen.  
Dat het ons nooit aan mensen zal ontbreken

die datzelfde geloof en diezelfde gedrevenheid hebben

die Jezus uit zijn graf hebben bevrijd …

(bron: ‘In uw midden’)

*Wek uw kracht en kom ons bevrijden …*

**V3:** Voor het strijdbare volk in Burkina Faso.

*Wek uw kracht en kom ons bevrijden …*

**V2:** Voor allen zonder levenskansen,

vrouwen, mannen, kinderen, waar ter wereld ook.

*Wek uw kracht en kom ons bevrijden …*

**V1:** Voor allen die worden achtergesteld,

gediscrimineerd, uitgesloten, hier en overal.

*Wek uw kracht en kom ons bevrijden …*

**V3:** Voor allen die worden gemarteld, misbruikt, vermoord,

elke dag opnieuw, tot op vandaag.

*Wek uw kracht en kom ons bevrijden …*

**V2:** Voor allen die lijden onder uitzichtloosheid

en vluchten in verslaving en verdoving.

*Wek uw kracht en kom ons bevrijden …*

**V1:** Voor allen die hoopvol wachten op een nieuw begin,

ooit, morgen, vandaag, deze nacht.

*Wek uw kracht en kom ons bevrijden …*

**V3:** Wees hier aanwezig, God, verberg U niet

en kom bevrijden, deze nacht.

*Wek uw kracht en kom ons bevrijden …*

(bron: ‘In uw midden’)

**Zegening van het vuur**

Terwijl iemand vooraan een vuurtje aanmaakt (ev. drijvend op het water!):

**V2:** Daarom blijven wij niet bij het graf zitten,

maar maken wij een vuurtje.  
Een vuurtje dat ons opwarmt en aanvuurt,

een lopend vuurtje dat de paasboodschap uitdraagt,

het vuur van de Geest, de Roeach van God,

begin van alles …  
Zegenen we dit vuur.

De drie voorgangers houden een hand boven het vuur.

**V1:** God, Schepper, Gij die alles in het leven roept

en op handen draagt wat leeft en ademhaalt,

in deze nacht van waken en bidden

zijn wij op zoek naar leven,

voor allen die vastgelopen zijn,

voor iedereen die niet meer meetelt,

voor elke mens zonder toekomst,

voor onszelf op zovele levensmomenten.  
Wek in ons het vurig verlangen

om deze aarde te vernieuwen en te bevrijden.

Dat wij elkaar tot zegen zijn en op handen dragen.  
Zegen daartoe dit vuur

als bron van warmte en vonken van hoop,

waarin mensen de kracht tot leven vinden,

waaraan licht ontstoken wordt,

dat het leven van iedereen kan verlichten.  
 (bron: ‘In uw midden’)

**Licht**

**V2:** We steken nu de nieuwe paaskaars(en) aan

aan dit gezegende vuur.  
Het vuur wordt een lichtbron, een teken in de nacht.

Het licht van Christus verlicht ons en leidt ons.

Het licht van Christus vervult ons met liefde.  
Het licht van Christus verenigt ons.

Sta op in dit licht

en steek uw kaars aan deze paaskaars(en) aan.

De kaarsen van alle aanwezigen worden aangestoken, alsook de andere kaarsen in de kerk en het elektrisch licht.

De paaskaars wordt dan op de kandelaar gezet.

We zingen staande:

*“Lied aan het licht” (ZJ 825)*

**Scheppingsverhaal**

**V1:** De Geest van God zweefde over de wateren.  
En de Ene kijkt om zich heen en ziet leegte,

niets dan leegte.

Dit is geen leven, verzucht de Ene.  
Hier kan niets en niemand zich geborgen weten,

zich veilig voelen.

De Ene spreekt en het water wijkt;

droog land komt tevoorschijn.  
God spreekt en het duister trekt weg,

het licht breekt door.  
En God ziet dat het goed is.

Dan ziet de Ene wat gedaan moet worden.  
God spreekt en zon en maan worden gevormd,

de hemel bezaaid met sterren.  
God spreekt en de aarde komt tot bloei:

groene bomen, velden vol bloemen,

een weelde van kleur en geur.  
En God ziet dat het goed is.  
  
De Ene wandelt over de nieuwe aarde,

maar er is geen enkel spoor getrokken,

God wordt door niets of niemand op de voet gevolgd.

‘Ik ben nog steeds alleen,’ zucht de Ene.  
God spreekt en de lucht is vol vogelgefladder.  
God spreekt en het water is vol leven.  
God spreekt en dieren komen van verre op de Ene toe.  
en God ziet dat het goed is.

God buigt zich voorover

en neemt een hand fijne klei.  
Mens neemt de vorm van Gods hand aan,

neemt de warmte van de Ene op.  
Dan ademt de Eeuwige over de mens

en die slaagt de ogen open

en zuigt – nieuwgeboren – de longen vol lucht.

Eindelijk, spreekt de Ene,

deze is naar mijn beeld gemaakt.  
Deze lijkt op Mij.  
En God ziet dat het heel goed was.

(vrij naar ‘In uw midden’)

**Psalm 30**

**V2:** (kijkt alle aanwezigen aan)

Zie hier de mens door God geschapen,

om beeld van God te zijn,

om te delen in zijn vreugde, zijn levenskracht,

zijn onvoorwaardelijke liefde.

Hoe kunnen wij mens zijn zonder Hem?

Hoe zouden wij buiten Hem om kunnen leven?

Daarom ook zijn wij biddende mensen,

met en zonder woorden, waar ook, wanneer ook.

Laten we voor nu de woorden van een psalm,

in een hedendaagse vertaling doen klinken.

(alternerend)

Van U wil ik spreken, God,

en iedereen mag het horen:

Gij hebt mij omhoog getrokken.

Gij hebt mij geplaatst temidden de mensen.

Ik bad uw naam: Ik zal er zijn voor u

en Gij hebt mij meegenomen.

Gij hebt mij weggeroepen

uit die diepten van mijn veiligheid.

Ik leefde in een grafkelder,

Gij hebt mij doen opstaan tegen eeuwige tevredenheid.

Zing voor God, de Heelmaker,

gij die leeft van zijn helende liefde;

maak in uw creaties zichtbaar

dat Hij de Eerste is.

Onze woede duurt maar een tel,

zijn schoonheid is eeuwig.

Al klaagt de avond zijn ongenoegen,

de nieuwe dag spreekt al van vreugde.

Gij hebt mijn eenzaamheid veranderd

in tweezaamheid, ik was stilgevallen

en Gij hebt mij op weg gezet naar uw vrede.

En nu, van ganser harte,

wil ik U loven en danken in al wat ik doe

want Gij doet het toch maar.

Eindeloos.

De kaarsen van de aanwezigen worden gedoofd.

**Doortochtverhaal**

**V2:** God gaat met de mens op weg,

langs vele verleidingen en langs veel lijden.  
God kent ons lijden, vertelt de bijbel ons.

Hij laat ons daarin niet alleen.

Vandaar ook het verhaal van het joodse volk

dat bevrijd wordt uit het land van duisternis

– zoals Egypte wordt genoemd –

naar een nieuw land vol belofte.

Eigenlijk mogen we dit niet beschouwen

als ‘gewijde geschiedenis’, zoals vroeger geleerd.  
Het is vooral een verhaal vol betekenissen,

vol metaforen en verwijzingen,

om onze verbondenheid met God intenser te maken.

Zoals de kerk voorschrijft, beluisteren we nu

de passage over de doortocht door de Rietzee.

**V3:** In de verte zien ze een stofwolk naderen:

de strijdwagens van farao zullen hen weldra inhalen.  
En vóór hen ligt de Rietzee waar ze niet over kunnen.

Velen vallen op hun knieën

en strekken hun handen naar de hemel,

niet begrijpend waarom JHWH hen zo beproeft.

“Zijn er dan niet genoeg graven in Egypte,

dat je ons naar hier hebt geleid,

om te sterven in de woestijn,” roepen ze tot Mozes.  
“Zie nu wat je ons hebt aangedaan!

Waren we maar braafjes in Egypte gebleven!

We hebben het u nog zo gezegd: laat ons gerust.  
Wij zullen hier wel blijven en Egypte dienen!

Was dat niet beter geweest dan hier te sterven?”

Mozes probeert hen tot kalmte te brengen.

“Je moet niet bang zijn,

vertrouw er op dat God u zal redden.  
Wees maar zeker dat dit het laatste is

dat je van de Egyptenaren zult zien.

God zal hen voor u tegenhouden.  
En nu moeten jullie zwijgen!”

“’t Is al goed,” zegt God tegen Mozes,

“zeg maar dat ze alles inpakken en zich klaar houden.  
En jij, steek je staf in de lucht

en strek je hand uit over de zee

en het water zal voor jullie uiteenwijken

en de mensen zullen over de droge bodem

gewoon naar de overkant kunnen stappen.

Trek u van uw achtervolgers niets aan;

tegen Mij kunnen ze niet op!”

De wolk die hen tot daar had begeleid,

wordt donker en gaat tegen de grond hangen,

zo dat de Egyptenaren hen niet meer kunnen zien.

En als Mozes zijn hand uitstrekt over het water,

laat God al het water ophopen

tot een muur links en rechts van hen.

Wanneer de hele karavaan veilig de overkant bereikt,

laat God het water weer teruglopen

en zijn ze voorgoed van Egypte verlost.

Het volk is sterk onder de indruk

en schaamt zich over hun gebrek aan vertrouwen.

En zij loven God en zijn dienaar Mozes

met een vreugdelied.

*(naar Ex 14,15 – 15,1)*

**Lied**

*“Juich JHWH toe” (ZJ 404)*

**Zegening van het water**

**V2:** Staande op de oever van ons geloof

kijken wij uit over de zee van leven en dood.

Als gedoopte mensen zijn wij op weg gestuurd

om met vallen en opstaan de ware liefde te leren.

In het licht van Pasen vernieuwen we jaarlijks

ons zoekend en tastend geloof.

Die vernieuwing wordt vooral in woord en teken

beleefd in de liturgie van de Goede Week en Pasen.

Zie en hoor hoe nu het doopwater wordt gezegend

en beleef het als een bezinning op ons geloof.

We steken nu opnieuw onze kaarsen aan.

De kaarsen worden aangestoken met vuur van de paaskaars.

**V1:** God, Bevrijder,

uw trouw aan mensen kent geen grenzen.

Gij hoort wie in nood is

en zijt nabij aan wie onderdrukt worden.  
Gij kiest partij voor mensen zonder levenskansen.  
Gij blijft mensen nabij

wanneer zij door het water van de dood trekken.  
Open onze ogen, God,

dat ook wij zien wie zonder kansen is.  
Open onze oren,

dat ook wij horen wie schreeuwt om recht en vrede.

Open ons verstand, opdat we ons nooit neerleggen

bij het recht van de sterkste.  
Gij schenkt immers leven aan allen

die de weg van bevrijding en gerechtigheid gaan.  
God, Bevrijder,

door het water van de doop

zijn wij herboren in uw Naam.  
Zegen daarom dit water waarmee wij dopen.  
Laat allen die hier doorheen gaan

herboren worden tot mensen

van liefde, bevrijding, solidariteit.

(bron: ‘In uw midden’)

**Vernieuwing van de doopbeloften**

**V2:** Rechtopstaande zullen wij nu

ons geloof uitspreken.

U antwoordt op de eerste drie vragen met:

Ja, dat geloven wij;

Op de laatste drie vragen met:

Ja, dat beloven wij.

**V1:** Gelooft gij in de ene God,

Schepper van al wat leeft,

die met ons meelijdt en meetrekt,

de barmhartige Vader in wie wij geborgen zijn?

Gelooft gij dat?

Gelooft gij in Jezus Christus,

mensenbroeder en 'Zoon van God',

die voor ons geleefd heeft en nog leeft,

verbonden met zijn hemelse Vader?

Gelooft gij dat?

Gelooft gij in de Geest,

die ons toewaait en enthousiast maakt

in onze keuze voor een geloofsgemeenschap

die teken van hoop is in deze wereld?

Gelooft gij dat?

Belooft gij uw leven te blijven richten

in het spoor van Jezus van Nazaret,

die mens voor de mensen was, herder als God?

Belooft gij dat?

Belooft gij de boodschap van liefde

die hij verkondigde en voorleefde,

zelf te beleven en door te geven

en waar het kan anderen hierin bij te staan?

Belooft gij dat?

Belooft gij steeds de kant te kiezen

van wat rechtvaardig is en waar

en anderen de kans niet te ontzeggen

zichzelf te vernieuwen en het goede te kiezen?

Belooft gij dat?

Dan weten wij onszelf verzekerd

van Gods belofte dat Hij ons niet loslaat

en weten wij ons verbonden

met Hem en met elkaar

tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

De kaarsen worden gedoofd.

**V2:** De Israëlieten zijn niet nat geworden,

maar wij nu wel.

Want we gaan nu naar voor komen

om ook onszelf te tekenen met dit water.

De persoon vóór u reikt u met zijn vingers

het water aan, waarmee u een kruis maakt.

Daarna doopt u zelf uw vingertoppen

in het water en reikt dit aan de volgende aan.

Ondertussen muziek.

**Lied van de Knecht**

**V2:** Nu we weer op ons paasbest zijn,

als kinderen, proper gewassen,

die nog even mogen opblijven omdat het feest is,

kunnen we luisteren

naar het laatste lied van de lijdende dienaar

uit de geschriften van de profeet Jesaja,

zoals we gisteren en eergisteren ook deden.

**V3:** Zie hier mijn dienaar, die Ik ondersteun;

mijn uitverkorene, die Mij nauw aan het hart ligt.

Ik heb mijn geest op hem gelegd

en hij leert de volkeren wat recht is.

Hij roept niet en schreeuwt niet,

hij laat zijn stem niet horen op straat.

Het gekwetste riet zal hij niet breken

en de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.

Waarlijk, hij vestigt het recht op aarde.

Zo spreekt JHWH, de ene God,

die de hemel heeft geschapen

en de aarde met al wat zij voortbrengt,

die adem geeft aan hen die er wonen

en levensgeest aan allen die er hun wegen gaan.

Ik, JHWH zelf, heb u geroepen om heil te brengen.

Ik neem u bij de hand, Ik vorm u en bestem u

om de man te zijn van mijn verbond met het volk,

het licht voor de naties,

om blinde ogen te ontsluiten,

om gevangenen uit de kerker te bevrijden.

Zing een nieuw lied, JHWH God ter ere …

**Lied**

*“Beeld van een mens”*

**Evangelie**

**V1:** …Uit het evangelie volgens Matteüs.

**V2:** Na de sabbat,

bij het aanbreken van de eerste dag,

kwamen Maria Magdalena en de andere Maria

naar het graf kijken.

Plotseling ontstond er een hevige aardbeving

en een engel daalde uit de hemel neer,

kwam naderbij,

rolde de steen weg en zette zich daarop neer.

Hij straalde als een bliksemschicht

en zijn kleed was wit als sneeuw.

De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven

en het leven scheen uit hen geweken.

De engel sprak de vrouwen aan:

**V3:** Wees niet bang. Ik weet dat jullie Jezus zoeken,

hij die gekruisigd werd, maar hij is niet hier.

Hij is verrezen zoals hij had gezegd.

Kijk, hier heeft hij gelegen.

Ga nu onmiddellijk aan zijn leerlingen vertellen

dat hij is verrezen uit de doden en dat hij hen nu voorgaat

naar Galilea, waar zij hem zullen weerzien.

Dat moest ik u zeggen.

**V2:** Meteen vluchtten beide vrouwen

weg van het graf,

zowel vervuld van angst als van grote vreugde.

Ze haastten zich om het nieuws aan zijn leerlingen

over te brengen.

Onderweg kwam Jezus zelf hen tegemoet.

**V1:** Wees gegroet.

**V2:** Ze zakten op hun knieën neer,

grepen zijn enkels vast en aanbaden hem.

**V1:** Wees niet bang.

Ga aan mijn broeders de boodschap brengen

dat zij naar Galilea moeten gaan,

want daar zullen zij mij zien.

**V2:** Terwijl de vrouwen onderweg waren,

gingen de bewakers geheel ontredderd naar de stad

en vertelden aan de hogepriesters

wat hun was overkomen.

Meteen belegden die een nieuwe bijeenkomst

met de oudsten

en na overleg gaven ze de soldaten een flinke som geld,

met de opdracht:

**V3:** Ga maar rondvertellen dat zijn leerlingen

hem ‘s nachts zijn komen stelen terwijl jullie sliepen.

Als de landvoogd ervan hoort,

dan zullen wij hem wel sussen

en e voor zorgen dat hij jullie niets doet.

**V2:** Zij namen het geld aan

en deden zoals hun was opgedragen.

De leerlingen begaven zich naar Galilea,

naar de berg die Jezus hun had aangewezen.

Toen zij hem zagen,

wierpen ze zich in aanbidding neer.

Sommigen twijfelden nog.

Jezus kwam in hun midden staan en zei:

**V1:** Mij is alle macht gegeven

in de hemel en op aarde.

Ga dus en maak alle volkeren tot mijn leerlingen

en doop hen in de naam

van de Vader en de Zoon en de heilige Geest

en leer hun te onderhouden alles wat Ik u heb geleerd.

Weet dat ik bij u ben alle dagen

tot aan de voleinding van de wereld.

**Lied** *(halleluja)*

*“Zing voor de heer van liefde en trouw” (ZJ 418)*

**Paasboodschap (of korte homilie)**

**Offerandelied**

*“Ontmoeting”*

**Gebed bij de gaven**

**V1:** God die ons bevrijdt,

wij danken voor wat Gij ons schenkt:

leven en liefde, uitzicht op een toekomst

die heilzaam is voor alle mensen.  
Neem dit brood en deze wijn van ons aan

en laat er zegen op rusten,

opdat ze voedsel worden

dat ons gaande houdt op uw weg ten leven.

Dat vragen wij U in naam van hem

die het ons voordeed:

breken en delen met elkaar,

die zo trouw was aan uw gebod van liefde

dat Gij hem door de dood heen haalde:

Jezus Christus, uw Zoon en onze broeder.  
Amen.

**Dankgebed** *“Omdat Gij het zijt”*

**Onze Vader, Vredeswens, Communie**

muziek tijdens de communie

**Communielied**

*“Het lied van samen”*

**Gebed**

**V1:** God van leven,

wij danken U voor deze nacht

vol hoop, toekomst en leven.

Wij bidden U dat dit paasfeest

ten volle tot ons mag doordringen,

dat wij de kracht vinden

om dwars door alle doodsheid heen

te groeien in menszijn en solidariteit,

om herboren te kunnen worden

als mensen vol nieuw leven.  
Dat wij zo steeds meer mogen lijken op hem

die ons voorging in liefde sterker dan de dood:

Jezus Christus, uw Zoon en onze broeder.  
Amen.

(vrij naar ‘In uw midden’)

**Mededelingen**?

**Zending en zegen**

**V3:** Moge dit paasfeest

ons hoop, toekomst en leven schenken.

**V2:** Moge dit paasfeest

onze levens vernieuwen, verrijken en verdiepen.  
  
**V1:** Moge dit paasfeest

ons vertrouwen in de toekomst doen groeien.  
  
**V3:** Moge dit paasfeest

ons steeds meer op hem doen gelijken.  
  
**V2:** Moge dit paasfeest

het nieuwe leven in ons wakker roepen.  
  
**V1:** Moge dit paasfeest

ons sterken in ons geloof dat God met ons is.  
Moge de levende God ons gaan en staan zegenen

+ …  
 (bron: ‘In uw midden’)

**Slotlied**

*“Dat het licht in ons” (ZJ 818)*