*In de Stilte wordt het Eeuwige een Moment*

**Paastriduüm 2019**

**– PAASWAKE –**

 **Opstelling**

Uiteraard is de kerk in duisternis gehuld. Bij het binnenkomen krijgt men een kaars. Achteraan in de kerk brandt een tuinkaars of een klein vuurtje. Vooraan staat een kom en daarbij een kruik met water. Een en ander kan deel zijn van een mooie versiering die naar de schepping kan verwijzen.

 **Begin**

Met het orgel wordt een luide kakofonie gecreëerd gedurende ongeveer een halve minuut. Daarna leest een bekwame lector volgende versie van het scheppingsverhaal (met de hulp van een zaklampje).

**L:** In het begin was er chaos, niets dan wanorde.

En tegenwoordig is het niet veel beter – enfin.

Maar de Geest van God zweefde over de wateren.

Er bewoog dan toch wat.

En in die beweging kwam er licht tevoorschijn

uit de duisternis: het Woord van God had geklonken.

En God scheidde licht van duisternis

op de eerste dag.

Onthou dit goed, mensen, dit is het eerste woord

en naar bijbelse normen dus ook het belangrijkste!

Toen kwam er beweging in het water:

er kwam een scheiding

tussen de donderende oceanen beneden

en de hemelsluizen boven.

Opdat er leven en houvast zou kunnen zijn op aarde

en een hemelse werkelijkheid daartegenover.

Zo sprak God

op de tweede dag.

En weer was er beweging in het water

want eruit tevoorschijn kwam het land,

bewegingsruimte voor wie grond onder de voeten

nodig heeft, zo heeft God het gezegd.

Maar dat was niet genoeg

Het land moest groen worden: gras en planten

en struiken en bomen, eetbare gewassen en vruchten

en geneeskrachtige kruiden, een mooie natuur.
Zo klonk Gods Woord

op de derde dag.

Boven verschenen er allerlei lichten aan de hemel:

de zon en de maan en ontelbare sterren en planeten.

Om de dag en de nacht te verlichten

en te dromen van verre werelden.

God hield bijna niet op met spreken

op de vierde dag.

En weer kwam er beweging in het water,

deze keer omdat er allerlei leven ontstond

zoals mosselen en zeeanemonen en kreeften en kriel

en vissen van allerlei soorten en octopussen

en walvissen, de ene al groter dan de andere.

En ook in de lucht kwam er beweging:

allerlei gefladder van vogels, groot en klein.
Hoor ze ‘ns fluiten en kraaien en krijsen.
Je hoorde haast Gods stem niet meer

op de vijfde dag.

En nu moeten er ook dieren komen op het land,

dacht God, en hij maakte ze in allerlei soorten:

kruipend tussen het gras, slingerend in de bomen,

rennend en grollend en grazend en springend,

dat het een lieve lust was om te zien.
Zo gezegd, zo gedaan,

maar nu had God ook zijn zinnen gezet

op een wezen waarin hij zichzelf kon herkennen:

de mens, die voor hem zou kunnen genieten

van al dat moois en er goed zorg voor dragen.

En de mens was inderdaad goddelijk gedaan,

man en vrouw, de kroon op zijn werk.

Wees vruchtbaar

en geniet van de vruchten van de aarde,

had God nog gezegd en hij zag dat het goed was

op de zesde dag.

Nu was God er klaar mee.
Hij kwam tot rust op de zevende dag en zegende die

en hij zag hoe goed hij het had gedaan.
Nu ja zo leek het toch,

maar de mens dacht er het zijne over.
Dat is weer een ander verhaal en wat voor een!

 **Licht**

**V:** Welkom in deze paaswake.

‘In de stilte wordt de eeuwigheid een moment’.

Het thema van de twee vorige dagen

nemen we vandaag ook mee.

We zijn begonnen met het scheppingsverhaal,

dat ontstond toen het joodse volk in ballingschap leefde,

weg van hun grond, weg van hun tempel,

bijna weg van hun geloofstradities

en het grote verhaal van God met de mensen.

Mondelinge overlevering moest op schrift komen

om een duidelijk lijn tussen verleden en toekomst.

Zo werd het verhaal van het begin

een verhaal van beginsels, basisprincipes.
God als schepper van mogelijkheden,

daar opent de bijbel mee, opdat we zouden weten

wat ons allemaal zomaar wordt gegeven –

en hoe tonen wij onze dankbaarheid?

Stil moeten wij worden.

In de bijbelverhalen die we vanavond lezen

komen we de basisprincipes van ons geloof tegen.

Joodse verhalen zijn het omdat wij, christenen,

daarin geworteld staan.

In één moment wordt een eeuwenlange geschiedenis

samengebald in verhalen, gebeden, symbolen,

gebaren, liederen en ook in stilte.

In dit liturgisch moment

zal de stilte vooral symbolisch aanwezig zijn:

een stilteknoop in de zakdoek van ons geweten.

Van hier willen wij meenemen wat echt waarde heeft.

Wie vuurt ons aan?

In stilte (en nog steeds in duisternis) wordt een tuinkaars of vuurkorfje naar voor gedragen en neergezet in het tafereel vooraan.

**V:** (bij het vuur)

Jezus zei: ‘Vuur ben ik komen brengen op aarde

en hoe verlang ik dat het reeds oplaait.’ (Lc 12,49)

Hij wist dat het heftig ging worden

omdat niet iedereen zou kiezen om hem te volgen.

Hij wilde niet dat men zich zou laten tegenhouden

door tegenstand en praktische bezwaren

en ook niet omwille van de lieve vrede.

Dit is het vuur van de navolging.
Dit is onze vurigheid om in Jezus’ spoor te gaan.

Zegen voor ons dit vuur, God van alle leven,

opdat het ons aanwakkert

om ons vrijmoedig en toegewijd

in te zetten voor een betere wereld,

een wereld waarin ieder vrij kan ademen

en niemand belet wordt zichzelf te zijn.

Een wereld van vrede en solidariteit,

waarin niemand moet vluchten of bedelen,

maar iedereen een eigen plekje vindt

om gelukkig te zijn in samenhorigheid

tot in eeuwigheid.

Amen.

**L:** Nu wordt de paaskaars aangestoken aan het vuur.

Hier komt dan het licht waarvan sprake

in het scheppingsverhaal, het goddelijk licht;

geen zonlicht, geen elektrisch licht, geen dwaallicht.
Maar het licht waarvan ook sprake is op kerstdag

in de proloog tot het Johannesevangelie:

“In het begin was het Woord

en het Woord was bij God

en het Woord was God,

dit was in het begin bij God.

Al wat bestaat, is daardoor geworden en niet anders.

Daarin is leven

en dat leven is het licht voor de mensen.
Het licht schijnt in de duisternis,

maar de duisternis heeft het niet veroverd.

Het waarachtige licht is in de wereld gekomen,

het licht dat iedere mens verlicht

en de wereld is erdoor geworden,

maar toch heeft de wereld hem niet herkend.” (Joh 1,1vv)

Ondertussen wordt de paaskaars aangestoken aan het vuur. Daarna brengt men de paaskaars tussen de mensen zodat die hun eigen kaars kunnen aansteken en dit vuur aan elkaar doorgeven. Wanneer alle kaarsen branden komt de paaskaars langs het middenpad naar voor en wordt op de kandelaar geplaatst. Alle elektrische verlichting wordt aangestoken.

**V:** Het licht is nu overal om ons heen,

maar misschien nog niet in onszelf.

Houden we heimelijk van de duisternis?

Komt dat niet beter uit voor onze privacy?

Blijven sommige potjes niet beter bedekt?

Of verlangen we toch bijgelicht te worden,

meegenomen in het volle licht van Gods liefde?

Daarom zullen we nu zingend bidden

opdat het Licht van God in ons mag schijnen.

*“Lied aan het licht” (ZJ 825)*

 **Bevrijding**

**V:** We hoorden al in het scheppingsverhaal

hoe men vertelt dat alles tot stand komt door Gods woord.

Het woord was heel belangrijk in die tijd

en zeker het gesproken woord

vermits bijna niemand kon lezen of schrijven.

Het woord bewerkt iets, heeft effect.
Een gegeven woord is heilig en een vloek werkt echt.

Daarom spreekt God zo veel in de bijbel.

Je zou kunnen denken dat dit in tegenspraak is

met het thema van deze viering

*(in de stilte wordt de eeuwigheid een moment).*

In tegendeel, het is juist omwille van Gods spreken

dat de stilte belangrijk is, de innerlijke stilte dus.

Het is in die stilte dat we hem kunnen begrijpen,

dat iets van zijn eeuwigheid werkelijkheid wordt.

Met dat in gedachte

luisteren we naar het volgende verhaal

over de bevrijding van het joodse volk uit Egypte.

Weer een verhaal vol betekenis, eerder dan geschiedenis.

**L:** Ten tijde van hongersnood waren velen gevlucht

naar Egypte en hebben daar slavenarbeid verricht.

Enfin, dat wordt beweerd, bewijzen zijn er niet.

Mozes en zijn broer Aaron krijgen het voor elkaar

dat alle joden uit Egypte mogen vertrekken.

Dit na veel vijven en zessen en tien plagen.

Algauw komt de karavaan vluchtelingen tot staan

aan de oevers van de Rietzee en het water staat hoog.

Omdat Farao hen toch maar met tegenzin had laten gaan

veranderde hij algauw van gedacht

en zette met zijn leger de achtervolging in.

Wanhoop overvalt het hele gezelschap.
‘Waren er niet genoeg graven in Egypte,

dat je ons tot hier hebt gebracht om te sterven?’

roepen ze Mozes toe.

Na veel gejammer en geweeklaag,

vraagt Mozes raad aan God.
‘Het is al goed,’ zegt God,

‘wat je doet: je steekt je staf in de lucht

en strekt je hand uit over het water

en dat zal zich splitsen

zodat je over de bodem kunt oversteken.’

En zo gebeurt het ook.
Wanneer iedereen veilig aan de overkant is,

stort het water zich over hun achtervolgers.
Het hele volk looft God met een vreugdelied.

Als ze aan het beloofde land aankomen,

vertellen de verkenners hun bangelijke dingen

en ze durven er niet binnengaan.
Als straf stuurt God hen terug de woestijn in

waar zij veertig jaar zullen rondzwerven,

vooraleer de volgende generatie een nieuwe kans krijgt.

In die tijd ontvangt Mozes op de berg Sinaï

de zogenaamde tien geboden op twee stenen tafelen.

Daarop staan geschreven deze woorden:

‘Ik ben JHWH, de God die u heeft weggeleid

uit Egypte, het slavenhuis.
Ge zult geen andere goden eren buiten mij.
Ge zult geen godenbeelden maken

om die te aanbidden.

Ge zult mijn Naam niet ijdel gebruiken.
Ge zult de sabbat eren want die is heilig.

Ge zult uw vader en moeder eren.
Ge zult niet doden.
Ge zult niet vreemdgaan.

Ge zult niet stelen.
Ge zult niet vals getuigen

en ge zult uw zinnen niet zetten

op al wat van je naaste is.’

**V:** De tien geboden kunnen we beter

richtingaanwijzers noemen.
Soms zijn we de richting kwijt

in onze relatie met God en onze medemensen.

Vandaar verhalen over een bevrijdende God.

Hij leidt ons weg uit al wat duister is

en brengt ons in zijn Licht.
God die op die manier aanwezig is

voegt een dimensie toe aan ons bestaan.

God neemt ons onze vrijheid niet af,

Hij maakt ons vrij!

Als ons geloof ons niet tot vrije mensen maakt,

dan dient het tot niets, dan is het onzin.

Laten wij hier bevestigen dat wij geloven

in die scheppende, bevrijdende en liefhebbende God

omdat wij in Hem het ware leven vinden.

Dan zullen wij nu rechtopstaande

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.

Allen staan recht, met de kaars in de hand.

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 eeuwigheid.

Amen.

De kaarsen worden gedoofd.

 **Lied**

*“Land van melk en honing”*

 **Water**

**V:** De profeet Jesaja roept een beeld op van God

die zijn volk voorziet in hun basisbehoeften.
Water is er een van, maar God doet meer …

**L:** Een stem die roept op de markt:

‘Kom tot hier! Hier is water! Gratis water

voor al wie dorst heeft!

Hier is ook graan voor wie honger heeft!
Zelfs wijn en melk kosten hier niets!

Waarom betalen voor iets dat geen brood is?
Waarom moeite doen voor wat de honger niet stilt?

Luister naar mijn woorden en eet wat je goed doet.

Dan zal je tot in je diepste zelf verzadigd worden.

Luister naar mij en je zult herleven.
God smeedt met jou een eeuwigdurend verbond,

Zoek hem terwijl Hij zich laat vinden,

bid tot hem terwijl Hij nabij is.

De boosdoener ziet af van het slechte pad,

de onrechtvaardige verlaat zijn snode plannen,

om terug te keren tot de ene God,

die zich over hem zal ontfermen,

omdat onze God telkens opnieuw vergeeft.

Mijn gedachten zijn niet jouw gedachten,

mijn wegen zijn niet jouw wegen, zegt God.
Want zoveel hoger als de hemel is van de aarde,

zo gaan mijn wegen jouw wegen te boven

en mijn gedachten jouw gedachten.

Zoals regen en sneeuw neerdalen uit de hemel

en daar niet terugkeren vóór ze de aarde hebben gelaafd,

haar hebben bevrucht en laten gedijen,

zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten,

zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond komt:

het keert niet vruchteloos naar mij terug,

niet zonder eerst geslaagd te zijn in zijn zending

en gedaan te hebben wat mij welgevallig is.

**V:** Water om te drinken, water dat het land bevrucht,

water dat niet vernietigt, maar leven geeft.

Dat is het water dat wij willen zegenen,

het water waarmee jong en oud wordt gedoopt.

Terwijl het water uit de kruik in de kom wordt gegoten …

God,

heel uw schepping getuigt van uw liefde

voor al wat leeft.

Water in het bijzonder is teken van leven,

van zuivering en vernieuwing,

vruchtbaarheid en genezing.

Bij dit water gedenken wij uw Zoon Jezus,

die destijds afdaalde in het water van de Jordaan

om zich te wijden aan dienstbaarheid en bevrijding.

Wij dopen in zijn naam opdat ook voor ons

het water teken van bevrijding zou zijn.

Door het water van de doop

wilt Gij ons tot nieuwe mensen maken,

herboren doen worden tot uw kinderen.

Zend dan uw Geest over ons

opdat wij leven in die Geest die Jezus bezielde.

Zegen dan, God, dit water met uw Geest

opdat het ons tot nieuwe mensen maakt,

verbonden met U en met heel uw kerkgemeenschap

tot in eeuwigheid.

Amen.

**L:** 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**

*“De Geest des Heren” (ZJ 410)*

 **Evangelie**

**V:** (zie tekst achteraan)

*“Alleluia”*

 **Paasboodschap**

(het thema indachtig …)

 **Omhaling, offerandelied**

*“Zing voor de Heer van liefde en trouw” (ZJ 402)*

 **Gebed bij de gaven**

**V:** Als er één moment is in dit samenzijn, God,

waarop het Eeuwige zich openbaart

dan is het wel het moment waarop een mens

het brood eet dat hem maakt tot Lichaam van Christus.

Dan wordt het stil in de mens die vrede vindt.

In voorbereiding op die helende communie

hebben we brood en wijn op tafel gezet

om U dank te zeggen voor wat uw Zoon

voor ons betekent hier en nu

en tot in eeuwigheid.
Amen.

 **Dankgebed** *“Omdat Gij het zijt”*

 **Onze Vader, Vredeswens, Communie**

 **Communielied**

*“De Heer is waarlijk opgestaan” (ZJ 414)*

 **Stilte en slotgebed**

**V:** Wij hebben vele redenen

om in stilte tot U te bidden,

zovele mensen die ons dierbaar zijn, God,

zovele goede doelen die ons ter harte gaan.

Kom ons nabij in deze stilte, zo bidden wij …

– stilte –

**V:** Scheppende, bevrijdende en liefhebbende God,

wij hebben hier uw Woord gehoord

en we werden er stil van.
Wij hebben hier uw Licht aanschouwd

en het heeft ons als een mantel omgeven.

Wij danken U voor uw Aanwezigheid

die ons vol maakt van uw barmhartigheid

en ons meer doet lijken op de mens

die U voor ogen staat voor tijd en eeuwigheid.
Amen.

 **Mededelingen**

**L:** …

 **Zending en zegen**

**V:** Wij hopen dat deze paaswake

alsook de twee andere diensten in dit paastriduüm

je warm hebben gemaakt vanbinnen

opdat het joods-christelijke gedachtegoed

op vernieuwde wijze de basis vormt van je geloof.

Wij hopen dat, wanneer u zo dadelijk buitenkomt,

de duisternis en de koude niet alles tenietdoen,

precies omdat je binnenin dat vuur voelt branden

in die innerlijke stilte die de eeuwigheid maakt

tot een moment.
Daartoe zegene je de algoede God: + …

 **Slotlied**

*“Wij moeten gaan”*

Het evangelie volgens Lucas

**– PAASWAKE –**

Op de eerste dag van de week

kwamen de vrouwen vroeg in de morgen

met de zalven die ze hadden voorbereid.

Ze zagen dat de steen was weg gewenteld

en als ze binnengingen zagen ze het lichaam niet.

Ze wisten zich geen raad

als er plots twee mannen bij hen kwamen staan,

gekleed in een schitterend wit gewaad.

Grote angst overviel hen

en ze bogen hun gezicht ter aarde.
De mannen spraken hen aan:

‘Wat zoek je toch de levende bij de doden?

Hij is niet hier. Nee, hij is opgewekt!

Herinner u hoe hij u heeft gesproken in Galilea.
Over hoe de mensenzoon moest worden overgeleverd

aan zondige mensen, gekruisigd worden en op de derde dag opstaan!’

Zij herinnerden zich deze woorden

en gingen alles vertellen aan de elf en alle anderen.

Deze vrouwen zijn Maria Magdalena, Johanna

en Maria van Jakobus.

*(Lc 24,1-10a)*