**Paaswake 2016**

*In verbondenheid*

**Opstelling**

Het is donker in de kerk (niet meer licht dan strikt nodig). Achteraan brandt een klein vuurtje (bv. een tuinkaars). Daar staat ook het kruis van gisteren, met een stuk witte stof over de dwarsbalk gedrapeerd. De paaskaars ligt klaar in de buurt. Op het altaar bevat de versiering o.m. de kelk van de vorige twee dagen en een druiventros. Vooraan staat ook een mobiele doopvont of een andere kom en een kruik met water.

Bij het binnenkomen krijgen de mensen een kaars. Een paar jonge mensen houden zich klaar om straks en de later in de viering de kaarsen van de mensen aan te steken. Achteraan ligt ook een draagbare micro klaar.

Er wordt vooraf GEEN muziek gespeeld.

**Vuur en Licht**

**L:** De stilte weegt nu als een steen.

Na het getimmer en gehamer.

De leerlingen zo stil bijeen

in die bekende bovenkamer...

Is Hij toch dood – is het voorbij?

De droom die mensen had gewekt.

De nieuwe schepping, verse klei –

Leven vol, liefde en respect.

Terug naar af – weer naar de boot,

en weer gaan vissen op het meer ...

De hoop is stuk, de heer is dood

er is helaas geen ommekeer.

**V:** … En toch …

Wij zijn hier om de stilte te breken.  
Wij zijn hier om met Licht de duisternis te breken.

Wij zijn hier om woorden te spreken

die getuigen van geloof in verrijzenis.

**V:** Vuur ben ik op aarde komen brengen

en hoe verlang ik dat het oplaait!

Zo zei Jezus ooit en wij delen zijn verlangen.

Laat het een vuur zijn dat niet verteert,

zoals dat van de doornstruik lang geleden,

toen Mozes de naam van God vernam:

JHWH – Ik zal er altijd voor u zijn.

Wat hebben wij meer nodig dan die naam?

Hoe zou je blijven steken in chaos en duisternis

als je gelooft in een God die er voor jou is.

Dat Hij hier aanwezig is betwijfelen wij niet.  
Dat Hij in ons zijn vuur doet branden,

een vuur van aanwezigheid en barmhartigheid,

dat willen wij hier voelen.  
Daarom heiligen wij dit kleine vuurtje hier

als het vuur dat ons geloof verwarmt,

als het vuur dat onze hoop doet oplaaien,

als het vuur dat onze liefde aanwakkert.

Mag dit Gods zegen zijn over ons

aan het begin van deze samenkomst.

**L:** Aan dit vuur wordt nu de paaskaars aangestoken.

Vuur wordt licht – het licht van Pasen.

Dit is het Licht dat wij nog niet zien

wanneer de duisternis om ons heen en in ons is.  
Dit is het Licht dat onze weg verlicht

wanneer wij op zoek gaan naar nieuwe kansen.

Dit is het Licht dat Christus zelf is,

het ware licht dat iedere mens verlicht.

Mag dit licht zich nu langzaam verspreiden

in deze donkere kerk en in ieder van ons.

Geef aan elkaar het licht door …

Een paar helpers steken elk een kaars aan aan de paaskaars. De voorganger draagt de paaskaars naar voor, gevolgd door de helpers die de kaarsen van de mensen aansteken.

Er wordt drie keer halt gehouden. Op die momenten heft men telkens een **acclamatie voor Pasen** aan ... Wanneer de paaskaars op de kandelaar staat, worden alle lichten in de kerk aangestoken.

**Inleiding**

**V:** + … Welkom in deze paaswake.  
De nieuwe paaskaars staat hoog op de kandelaar.

Je steekt immers geen lamp aan

om ze onder de korenmaat te zetten,

zegt het evangelie ergens.

Hier wordt een nieuw begin gemaakt.  
Een nieuw Licht komt over ons

en dit na veertig dagen vasten, bidden en delen.

Zo zijn we langzaam toegegroeid naar dit moment.

Pasen is geen feest dat we kunnen vieren ongeacht

of we er nu klaar voor zijn of niet.

Pasen gebeurt binnen in ons en midden onder ons.

Pasen groeit aan, geworteld in ons geloof,

in onze verbondenheid met Christus en met elkaar.

Deze avond durven we dat als waar verkondigen.  
Deze avond maken we tijd om stil te staan

bij woorden en tekens van leven.  
Die ons straks weer op weg doen gaan …

**V:** Zoals achter iedere berg

weer een dal verschijnt,

zoals achter iedere avond

weer een morgen komt,

zo groeit er achter ieder verdriet

weer een hoopvolle vreugde,

achter iedere woede

weer een beloftevolle vrede,

achter ieder onvermogen

weer een sterke kracht.

Wie zo leeft en werkt

weet dat Pasen in het verschiet is,

dat leven sterker is

dan de dood.

**Lied**

*“Dat het licht” (ZJ 818)*

De mensen blazen hun kaarsen uit.

**Lezing 1: Schepping**

**V:** Omdat dit samenzijn een nieuw begin is,

is het de goede gewoonte om te verwijzen naar

het scheppingsverhaal, dat nieuwe begin

dat niet spreekt over een ver verleden,

maar wel over de beginsels van ons samenleven

met elkaar en met de Schepper.

De bijbel is geen geschiedenisboek

dat vertelt over de belevenissen van God.  
De bijbel is ook geen sprookjesboek

dat ons gemoed tot rust brengt vóór het slapengaan.

De bijbel is een verzameling oude geschriften

die zinderen van het geloof van diverse mensen

in diverse omstandigheden:

hoe zij God hebben ervaren

en wat dit met hen heeft gedaan.

Wat voor de bijbelse mens het meest doorweegt,

dat schuift hij eerbiedig naar voren.  
En zo is het niet voor niets dat het scheppingsverhaal

helemaal aan het begin staat van de bijbel.  
Niet omdat het eerst is gebeurd,

maar omdat het over beginsels gaat.  
Daarom kunnen we het scheppingsverhaal

telkens weer lezen alsof het nu te gebeuren staat …

(Op het einde van elke dag wordt een kaars aangestoken op de zevenarmige kandelaar, van buiten naar binnen.)

**L:** Dit is het uitgangspunt:

hemel en aarde zijn schepping van God.  
Het aardse nog chaos en donkerte

en Gods Adem wervelend over de wateren.

**L:** Gods Woord wordend licht zoals het is.

God ziet dat het zo goed is.

Scheiding brengt Hij tussen licht en duister

en noemt het dag en nacht.

Dit is de eerste dag.

**L:** Gods Woord wordend scheiding

tussen water boven en water beneden.

Het water boven noemt Hij hemel

Dit is de tweede dag.

**L:** Gods Woord wordend scheiding

tussen het water en het droge.

Hij noemt ze zee en land.  
God ziet dat het zo goed is.

Gods Woord wordend zaaddragende gewassen

en vruchtdragende bomen op het land.

God ziet dat het zo goed is.

Dit is de derde dag.

**L:** Gods Woord wordend lichten aan de hemel

om scheiding aan te brengen tussen dag en nacht,

om tijden te markeren en richting aan te wijzen,

om licht te brengen over het land.

Zo beheert de zon de dag en de maan de nacht.

God ziet dat het zo goed is.

Dit is de vierde dag.

**L:** Gods Woord wordend gewriemel in de zeeën

en geklapwiek in de lucht over het land.

Zo worden al het gedierte en de vissen in de zee

en al het gevogelte, zo verschillend als ze zijn.

God ziet dat het zo goed is.

Gods Woord zegenend:

wees vruchtbaar en overvloedig.  
Dit is de vijfde dag.

**L:** Gods Woord wordend al wat zich beweegt op het land:

wilde en tamme dieren, insecten, reptielen,

zo verschillend als ze zijn.  
God ziet dat het zo goed is.

Gods Woord wordend de mens naar zijn gelijkenis,

mannelijk en vrouwelijk worden zij.

Dat zij levensruimte vinden temidden al wat er leeft.

Gods Woord zegenend:

wees vruchtbaar en overvloedig,

vul de aarde met menselijkheid en beheer haar,

vind je plaats tussen al wat er leeft.  
Gods Woord aanwijzend alle vruchten van het land

tot voedsel voor mens en dier.  
God ziet dat het allemaal heel goed is.  
Dit is de zesde dag.

**L:** Gods Woord heelmakend de schepping

in al haar verscheidenheid op de zevende dag.  
Dit wordend sabbat, dag van rust voor God.

Gods Woord zegenend de zevende dag,

zo heilig wordend in heel zijn volheid.

*(naar Gn 1,1 – 2,2)*

**Lied**

*“Ons project” (m. Oh Danny Boy)*

refrein: Over de zee tot over alle bergen

daar waait uw Geest, Zij neemt ons met zich mee.

In onze hoop zal Zij ons hart versterken,

een nieuwe koers geeft Zij aan ons geloof.

In onze tijd heerst alom onbehagen.

Waar is het kind dat speelde in de straat?

Wie kan het anders zijn van U verdragen?

Wijs ons de weg, het is misschien nog niet te laat.

Uw schepping roept om visionaire daden.

Profeten, neem het Woord van God ter hand.

Ga ons dan voor op onbetreden paden,

leid onze stappen nu naar het beloofde land.

Waar gaat het heen, waar’ wenden wij de steven?

Waar is het Koninkrijk dat Gij belooft?

Geef ons de moed om creatief te leven.

Maak ons project bewijs dat Gij in ons gelooft.

Maak ons project bewijs dat Gij in ons gelooft.

**Openingsgebed**

**V:** Barmhartige God,

“Over de zee en over alle bergen

daar waait uw Geest, Zij neemt ons met zich mee.

In onze hoop zal Zij ons hart versterken,

een nieuwe koers geeft Zij aan ons geloof.”

Op deze avond voor Pasen

hebben wij ons verzameld in uw Licht,

om te weten van uw scheppende kracht

die in niemand beter dan in uw Zoon

handen en voeten heeft gekregen

en een hart voor het visioen van uw Liefde.

Maak ons tot getuigen van die liefde

en tot waardige beheerders van uw Schepping

hier en nu en alle dagen van ons leven.  
Amen.

**Lezing 2: Uittocht**

**V:** De verhalen over Mozes en het joodse volk,

dat zich losrukte uit de slavernij in Egypte,

met de belofte van een eigen land

waar ze zich in alle vrijheid konden vestigen,

zijn legendarisch en mythisch, eerder dan historisch.

Ze laten aanvoelen hoe de behoefte was ontstaan

naar een eigen joodse identiteit,

naar een God die sterker was dan alle andere goden.

Dat gaf een gevoel van onoverwinnelijkheid.

En telkens wanneer de feiten

hun superioriteit in vraag stelde,

kwam er wel weer een verhaal dat uitlegde

dat ze dit te wijten hadden

aan hun eigen ongeloof en zondigheid.

De scheppende God en de bevrijdende God

kon dus ook een meedogenloze, straffende God zijn.

Maar zij zouden wel het uitverkoren volk blijven

en hun verhalen moesten dat bewijzen.

Traditiegetrouw beluisteren we in de paaswake

de passage over de doortocht door de Rietzee.  
Ook voor ons zijn deze verhalen veelbetekenend,

vermits het christendom geworteld is in het jodendom.

Ook onze identiteit wordt gevoed door deze verhalen.

Wij zullen ze veeleer beluisteren als beeldspraak

over hoe God met de mens begaan is

en met hem meegaat door hoogtes en laagtes.

Zonder nu nog verder op de context in te gaan,

vervoegen we nu het joodse volk

op de oever van de Rietzee.

**L:** 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 had 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**

*“Vaar met ons mee” (m. Under the sea, The little mermaid)*

Misschien heb je mooie dromen en weet je best wat je wil,

maar moet je je weer intomen en ben je alleen en stil.

Je moet uit de veren willen. Vergeet toch die eenzaamheid.

Ontdek wat je hart doet trillen. Kom op, ’t is de hoogste tijd!

Vaar met ons mee. Vaar met ons mee!

Over de baren willen wij varen, over de zee.

Gaan we aan boord dan zijn w’ er bij.

Daar zijn we samen blij en vrij.

Hier in ons bootje – ’t is me een zootje!

Vaar met ons mee!

Op weg gaan en samen zoeken maakt leven de moeite waard.

Al vind je de dikste boeken en heb je de beste kaart,

toch is er maar één de moeite. Hij tooide de regenboog

met kleuren die in je groeiden. Voor hem is geen zee te hoog.

Vaar met ons mee. Vaar met ons mee!

Over de baren willen wij varen, over de zee.

Midden de stormen om ons heen

vinden we Jezus, hij alleen

zal ons geleiden naar d’ overzijde.

Vaar met ons mee!

Er zijn er die zeggen: leven, het is niet te doen voor mij.

Ik kan er niet veel om geven, want niemand maakt me blij.

Maar wij zijn met velen samen op weg naar het nieuwe land.

Wij weten dat onze namen getekend staan in Gods hand.

Vaar met ons mee. Vaar met ons mee!

Over de baren willen wij varen, over de zee.

God van het leven, kom en zie

hoe wij hier samen zijn met wie

U wilt ontmoeten. Geef ons toch moed en

Vaar met ons mee! Lalala …

**Water – doopbeloften**

**V:** Dat God met ons meevaart is een intense gedachte.

We staan er waarschijnlijk niet genoeg bij stil.

Daarom is het voorgeschreven dat wij op elk paasfeest

onze doopbeloften hernieuwen, zoals dat heet.  
We kunnen wel geloven dat God ons bijstaat,

Hij heeft geen andere handen dan de onze.

Daarom wordt de relatie tussen God en mens

in de bijbel een verbond genoemd.  
En we weten allemaal hoe slecht mensen kunnen zijn

in het naleven van een verbond of een afspraak.

Daarom gaan we nu onze kaarsen weer aansteken …

De kaarsen worden aangestoken en iedereen staat recht voor de geloofsbelijdenis/doopbeloften

**V:** 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.

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 te 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 en men gaat zitten.

De priester spreekt een zegeningsgebed uit over het water,

terwijl dit in de (doopvont) wordt gegoten.

**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 orgelspel.

**Lezing 3: Droom**

**V:** Sommige verhalen in de bijbel

laten God van een heel andere kant zien.

Zo herinneren de ouderen onder u zich nog wel

het verhaal over Jozef in Egypte.  
Dit verhaal situeert zich chronologisch eigenlijk

vóór dat van de uittocht,

want het verklaart hoe de Israëlieten hoegenaamd

in Egypte zijn terechtgekomen.

We vertellen het toch als derde lezing,

althans een klein stukje eruit,

om hiermee enerzijds een link te vormen

met ons samenzijn gisteren en eergisteren

en zelfs met Kerstmis en Allerheiligen,

waarin telkens sprake was van een beker.  
De beker vormt de rode draad tussen al deze vieringen

tot en met Pinksteren.

Laten we eerst dit fragment beluisteren.  
Jozef was door zijn broers als slaaf verkocht

en in Egypte terechtgekomen

alwaar hij uiteindelijk een goede positie kreeg

in het huishouden van de gevangenisdirecteur,

zeg maar.

Omdat Jozef niet wilde ingaan

op de avances van de echtgenote van zijn baas

en door haar vals werd beschuldigd van aanranding,

kwam hij zelf in de gevangenis terecht.

Daar ontmoette hij nog twee andere mannen

die een goede positie hadden:

de bakker en de sommelier van de farao zelf.

Die hadden gehoord dat Jozef

een goede dromenuitlegger was

en we horen hier hoe de sommelier

zijn droom aan Jozef voorlegt.

**L:** De sommelier vertelt:

“In mijn droom zie ik een wijnstok

voor mij opdoemen en daaraan zitten drie ranken.

Ik zie ze voor mijn ogen groeien en tot bloei komen

en voor je ’t weet zitten er grote trossen druiven aan.

Ik heb de beker van farao in mijn ene hand

en met de andere hand pers ik de druiven uit

in de beker en ik plaats de beker op de hand van farao.”

Jozef legt uit wat dit betekent.

“De drie ranken zijn drie dagen.  
Nog drie dagen en farao zal u in uw positie herstellen,

vandaar het beeld van de beker die u op zijn hand zet.

Als het zover is, wil dan aan mij denken

en een goed woordje doen bij farao voor mij,

want ik ben hier onterecht opgesloten.”

*(naar Gn 40,9-15)*

**V:** De sommelier vergeet natuurlijk wat hij belooft,

tot de farao zelf een nare droom heeft

en hij zich Jozef herinnert en aanbeveelt.

Zo wordt Jozef nog tweede in rang in Egypte.

Het kan verkeren.

**Lied**

*“Je droom verstaan” (m. Any dream will do, Joseph and the amazing technicolor dreamcoat)*

’t Is middernacht, de sterren stralen

om te vertalen dat er iemand lacht …

Ik zie de maan en sterren buigen,

over jou getuigen; ‘k kan je droom verstaan.

Zing met me mee: laat ons beginnen;

weet diep vanbinnen: ‘Ja, we zijn met twee!’

En als we gaan door diepe dalen

kom je ons toch halen, want je droom breekt aan.

Mijn gouden kleed van regenbogen

heeft mij bewogen, werd mijn lief en leed …

De dag breekt aan: een nieuwe morgen!

Leven zonder zorgen, elke droom verstaan.

Een bliksemschicht, een donderslag, mijn gouden jas viel van mij af.

Geen regenboog meer en geen kleuren toen er niemand was …!

**De beker**

**L:** In de goede grond onder onze voeten,

de heilige Grond die de Vader zelf is,

wortelt de wijnstok die we als Christus kennen.

Met hem verbonden komen de ranken tot groei.

Uit onszelf brengen wij geen vruchten voort,

maar door hem en met hem en in hem

vinden wij leven en worden wij vruchtbaar.

Na drie dagen duisternis schijnt een nieuw licht

op de zending die de Zoon van de Vader ontving.

Hij heeft de beker niet aan zich voorbij laten gaan

en wij blijken in staat uit die beker te drinken.  
Niet dat het onze verdienste is, maar wel ons geloof.

De beker van het ware leven wordt ons aangereikt.

Eruit drinken doet ons vollopen met zijn droom.

De droom van God is ons visioen voor alle tijden.  
Zonder visioen lopen wij verloren, zoals blijkt.

Zijn barmhartigheid schept een wereld

waarin nieuw leven steeds weer mogelijk wordt.

Mag zijn barmhartigheid het levenssap zijn

dat ons doet verder gaan op ongebaande wegen,

met elkaar verbonden als grond, wijnstok en ranken.

**Stilte**

**Evangelielezing**

**V:** Op de eerste dag van de sabbatsweek

gaat Maria Magdalena heel vroeg

– het is eigenlijk nog donker –

op weg naar de graftombe

waarin het lichaam van Jezus was neergelegd.  
Daar aangekomen stelt ze verschrikt vast

dat de zware steen die de ingang afsloot,

is weggeschoven.  
Ze keert zich om en rent snel naar de anderen.  
Ze vindt Petrus en de door Jezus meest geliefde leerling

en vertelt hen wat ze vermoedt en vreest:

“Ze hebben de meester uit het graaf gehaald.

Hoe gaan wij nu te weten komen

waar ze hem naartoe hebben gebracht?”

Onmiddellijk zetten Petrus en de andere leerling

het op een lopen richting graftombe.

De andere leerling is het snelst en komt als eerste aan.  
Hij kijkt naar binnen en ziet er de lijkwade liggen.

Dan komt Petrus aan en stapt meteen naar binnen.  
Hij ziet buiten de lijkwade ook de zweetdoek liggen

die Jezus’ hoofd had bedekt, ergens apart opgerold.

Nu gaat ook de andere leerling naar binnen,

kijkt om zich heen en komt tot geloof.

Het Schriftwoord was nog niet tot hen doorgedrongen

dat hij uit de doden moest opstaan.

*(Joh 20,1-9)*

**Alleluja – klokken – paasboodschap**

**Gebed bij de gaven**

**V:** Barmhartige God,

verenigd rond brood en beker

willen wij onze verbondenheid met uw Zoon

zichtbaar en tastbaar maken in onze liefde voor elkaar

en niet in het minst met al diegenen

met wie we ons nu nog maar van op afstand verbonden voelen.

Wil ons niet loslaten, maar blijvend nabij zijn,

omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,

voor nu en alle tijden, tot in eeuwigheid.  
Amen.

**Dankgebed *‘Groter dan ons hart’***

**Onze Vader – Vredeswens – Communie**

**Lied**

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

**Voorbede – Slotgebed**

**V:** Onze verbondenheid kan niet beperkt blijven

tot ons samenzijn hier in deze kerk vanavond.  
Bidden wij dan ook voor allen daarbuiten …

**L:** Voor elke mens die de waarde

en de betekenis van het leven nog moet ontdekken.

Dat het leven heilige grond is

waarin vele mogelijkheden verborgen liggen

om Jezus' verrijzeniswerk voort te zetten

en de aarde om te vormen tot een stukje hemel.

Laten wij bidden ...

**L:** Voor allen die dolende zijn,

omdat ze geen thuis maar hebben waar vrede heerst,

dat zij gastvrijheid ondervinden,

tot ze weer opnieuw thuis kunnen komen.  
Laten wij bidden …

**L:** Voor de vele mensen die zich belangloos inzetten

om mensen in nood en zonder uitzicht nabij te zijn.

Geef hun moed en de vindingrijkheid

om de zware, drukkende stenen uit hun leven

weg te rollen ...

Laten wij bidden...

**L:** Voor de kerk en haar medewerkers,

dat zij steeds de goede woorden vindt

om ons steeds weer warm en enthousiast te maken

om hoopvolle christenen te zijn.

Laten wij bidden ...

**L:** Voor allen die ziek zijn,

dat zij genezing en sterkte vinden.  
Laten wij bidden …

**L:** Voor allen die met elkaar door het leven gaan,

dat zij trouw en liefde krijgen en geven.

Laten wij bidden …

**L:** Voor al onze overledenen,

dat zij rust en vrede vinden in Gods nabijheid.

Laten wij bidden …

**V:** Dat het licht van Pasen mag komen in onze wereld,

voor allen die uitkijken naar een betere toekomst.

Dat stenen worden weggerold

van wat velen liever niet meer willen zien.

Dat woorden mogen gesproken worden

om mensen weer op weg te helpen.

God van leven,

breek als een nieuwe lente in ons door,

in onze gemeenschap hier

en in alle gemeenschappen in de wereld.

Dat het zichtbaar mag worden onder ons:

Jezus, levend en wel in ons midden.

Amen. *(BD)*

**Mededelingen**

**L:** …

**Zending en zegen**

**V:** In verbondenheid hebben wij hier deze avond

de paasvreugde in ons voelen opborrelen.

Wij hebben ons gelaafd aan de bronnen van ons geloof

Omdat wij niet weten waar naartoe

als wij vergeten waar we vandaan komen.

Geloven in de Verrezene

is jezelf laten beschijnen door het Licht van Pasen.

Het is met elke vezel van je bestaan aanvoelen

dat Hij met je gaat alle dagen van je leven.

Dat wij zo samen verder op weg gaan.

Daartoe zegene ons de barmhartige God: + …

**Lied**

*“Het lied van samen”*

Wie wil leven staat voortdurend voor de keuze:

geef ik voorrang aan mezelf of aan mijn buur.

’Samen onderweg naar morgen’ wordt de leuze.

Mens ontdek op die manier je eigen vuur.

Samen kiezen voor het leven van die kleinen

– aan de kant geschoven door een maatschappij

waarin mensen steeds weer in het niet verdwijnen

– maak ons sterk om aan die droom te bouwen – wij!

refrein: Samen is het sleutelwoord, dat we voortaan,

door Hem aangespoord, hier beamen

als ons nieuw akkoord

en ons kiezen doet voor wie het leven leven wil.

Heel de wereld om ons heen mag van ons weten

dat geluk voor ons meer waard is dan gewin

en dat wij geloven zonder te vergeten

hoe we dromen kunnen tegen alles in.

Is daar niet de mens geweest die Jezus heette,

die vertelde van Gods Rijk, zijn visioen,

die ons opriep om vooral niet te vergeten:

ons gezamenlijk project: het is te doen!

‘t Wordt de hoogste tijd dat wij ons gaan bekeren

tot de zaak waar het hier feitelijk om draait.

’t Is het ware leven dat wij moeten leren

ook al wordt er onrust in ons hart gezaaid.

Medemens, we moeten het niet langer aanzien

hoe nu mensen cynisch worden langzaamaan,

om ons heen ‘t geluk vervangen wordt door waanzin;

we worden bondgenoot, we gaan naast mensen staan!