**Aswoensdag 2015**

*Vasten - Nu beginnen*

(In deze viering werd materiaal van Broederlijk Delen verwerkt en elementen uit vieringen die iemand vond op website 4ingen.)

 **Symbolische opstelling**

Volgens de suggestie van BD staat vooraan een ‘rots’ opgesteld. Men kan die maken door rond een object een aantal stenen op te stapelen. Misschien kan men met mos en planten (en water?) de rots aantrekkelijker maken. De affiche van BD kan er mee gecombineerd worden, alsook voorwerpen die naar Peru verwijzen. We laten deze rots de hele veertigdagentijd onaangeroerd (tot aan de paaswake).

 **Aanvang**

*mogelijk met hoorngeschal of een ander muziekinstrument of wat muziek uit de Andes*

 **Lezing** *(als intro)*

**L:** Zo spreekt JHWH:

keer nu terug tot Mij met heel je hart

en kondig een vastentijd af.

Niet je kleren moet je scheuren, maar je hart.

Keer terug tot JHWH, jullie God,

want Hij is genadig en liefdevol,

geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.

Breng het volk bijeen, jong en oud.

Bid God: Spaar uw volk,

geef het niet prijs aan spot en hoon van anderen.

Waarom zouden zij mogen schimpen:

“Waar is nu hun God?”

*(Joël 2,12-17 passim)*

 **Lied** *(aansluitend)*

*“Hoe is uw naam” (ZJ 566)*

**Welkom en duiding**

**V:** Kondig een vastentijd af,

hoorden we bij de profeet Joël.
De joden doen het, de moslims doen het,

wij doen het … Doen wij het? …

De kerstversiering is amper opgeruimd,

of wij staan hier weer aan het begin

van de veertigdagentijd,

die tijd van vasten, bidden en delen,

waar het evangelie ons straks van zal spreken.

De campagne van Welzijnszorg zindert nog na

en toch klopt Broederlijk Delen al op ons geweten.

Laten we het bij ons binnenkomen

of blijft ons hart gesloten, uit zelfbehoud misschien?

Is het niet daarom juist dat we nood hebben

aan die veertig dagen ieder jaar?
Kunnen we het ons permitteren

om het aan ons voorbij te laten gaan?
Wordt het niet stilaan tijd dat ook wij het ‘doen’?

Is de vastentijd niet vooral: aandacht geven aan

en doen wat moet gedaan worden: gerechtigheid!

Ja, binnen veertig dagen is het weer Pasen!

En ja, we doen het,

we beginnen een nieuwe vastentijd,

vastberaden en rotsvast overtuigd!

Laten we dit samen doen in de naam van + …

**Psalm 51**

**V:** Gedenk dat we,

midden onze broosheid en kwetsbaarheid,

de levenskansen mogen aangrijpen

die God ons telkens geeft.

De as die vandaag wordt gezegend

en waarmee we worden getekend

wil daarvan de uitdrukking zijn.

Laat ons daarom bidden en zingen.

We beluisteren een hertaling van Psalm 51

en wisselen de strofen af met het lied

*“Wees hier aanwezig” (ZJ 25c).*

**L:** Zie mij hier staan, God,

Gij die Liefde zijt, grenzeloos barmhartig.

Veeg de spons over mijn misstappen.
Was van mij af mijn schuld, mijn zondigheid.

Ja, ik heb mij misdragen.
Ja, ik beklaag mezelf om mijn wangedrag.

Vooral omdat ik tegenover U heb gefaald,

bewust ben ik afgedwaald van uw wegen

en Gij hebt gelijk dat Ge mij terechtwijst.

*strofe 1*

**L:** Soms denk ik dat ik schuldig geboren ben,

dat mijn eerste stappen al misstappen waren.

Nochtans geloof dat ik geborgen ben

in uw ondoorgrondelijke liefde en wijsheid.
Al wat ik moet doen is uw trouw aan mij

beantwoorden met daden van gerechtigheid.
Besprenkel mij met zuiverende oliën,

was mij van binnen uit, maak mij blij van hart,

doe mij zingen en dansen

en zie niet meer naar mijn zondigheid.

*strofe 2*

**L:** God, maak mijn hart weer zuiver,

vernieuw mijn geest, maak ze standvastig.
Zie toe hoe uw heilige geest

mijn vreugde vol maakt, hoe ze mij stuurt

terwijl ik onderweg ben

om verdwaalden weer richting te geven,

om ze terug op uw goede weg te zetten.

Geef mij de juiste woorden

waar er niet langer gezwegen mag worden,

waar onrecht moet worden aangeklaagd.
Gij toch zijt onze redding, onze kracht.

*strofe 3*

**L:** Nee, Gij wilt geen mensenoffers,

geen schijnheilige gezangen en rituelen.
Al wat Gij vraagt is een berouwvol hart

van een mens die uw geborgenheid hervindt.
Gij wilt toch niet liever dat wij samen bouwen

aan een samenleving, een wereld

van vrede en gerechtigheid.
Dan zullen wij met recht en reden

kunnen vieren, bidden en zingen in uw Naam

en kijkt Gij ons weer liefdevol aan.

*strofe 4*

**Aswijding en -oplegging**

Van de palmtakjes die voor aanvang werden verbrand wordt wat as aangebracht en toegevoegd bij de eerder geprepareerde as. Er wordt ook wat wijwater toegevoegd.

**L:** As is teken van sterfelijkheid,

maar ook van nieuw leven.
Want leven wordt steeds geboren

uit loslaten, uit sterven.
Op de akkers werden de stoppels van het koren

verband en deze as maakt de grond vruchtbaar.

**V:** Wij bidden U, God, dat deze as,

die wij tot teken van boete en bekering

op ons voorhoofd laten aanbrengen,

gezegend wordt door de overvloed van uw genade.

Breng ons in deze veertigdagentijd tot inkeer

en maak van ons nieuwe mensen,

opdat wij na deze vastentijd

met een vernieuwd hart Pasen kunnen vieren.

Amen.

**L:** Wij worden uitgenodigd om naar voor te komen.
Bewust. Ik ben er. Ik wil er zijn.
Niet alleen voor mezelf,

ook voor de mensen om me heen,

en voor hen veraf.

**V:** Mag deze as voor jou

teken zijn van hoop en geloof,

van ommekeer en nieuw begin.

 **Lied**

*“Zo spreekt de Heer” (ZJ 309)*

### Evangelie en homilie

### *(Mt. 6,1-6;16-18)*

met verwijzing naar het thema, de rots, BD (Peru)

 **Bidden om nabijheid**

**V:** Zijn we rotsvast overtuigd dat we nu moeten beginnen om gerechtigheid te doen? Bidden wij.

*keervers: “Wek uw kracht en kom ons bevrijden.”*

**L:** Rotsvast?

Of is ons leven verbrokkeld en oppervlakkig?

Omdat we niet zijn wat we ten diepste kunnen zijn.

**L:** Rotsvast?

Of valt ons samenleven steeds weer uiteen?
Gemeenschap is een holle slogan geworden.

**L:** Rotsvast?

Of brengt onze manier van leven schade toe

aan de volkeren in het Zuiden?

**L:** Nu beginnen?

Of zijn we te zeer verblind geraakt

en hebben we onze diepste grond

en ons hoogste goed uit het oog verloren?

Nu is het tijd om onszelf terug te vinden.

**L:** Nu beginnen?

Of is het ieder voor zich en God voor ons allen?

Nu is het de tijd om samen te gaan,

om in te staan voor elkaar, machtelozen het eerst.

**L:** Nu beginnen?

Of willen we altijd weer op ons eigen recht staan?

Nu is het tijd om gerechtigheid te doen.

**V:** Levende God,

deze veertigdagentijd is ons gegeven

als een heilige tijd,

een tijd van ommekeer en vernieuwing;
Roep ons bijeen,

roep ons weg uit een oppervlakkig leven,

gericht op uiterlijk vertoon.
Zet ons op weg naar een andere wereld,

uw wereld,

waar mensen niet elkaars concurrenten zijn,

maar bondgenoten in het doen van gerechtigheid.
Dat vragen wij U door Jezus Christus,

uw Zoon en onze heer.
Amen.

**Bezinning**

**L:** Wie durft in de spiegel kijken

als ogen haat en verdelging uitstralen?

Wie durft zijn leven op het spel zetten

als vreemdelingen aan onze grenzen kloppen

en om werk en geld vragen?

Wie durft in liefde geloven

als concurrentie en macht ons verdelen?

Wie durft van verandering spreken

als de wereld blijft doordraaien

volgens de wet van de sterkste?

Misschien, als we nu beginnen.

Wij eerst: delen, en niet stelen,

samenbrengen, en niet verdelen,

bemoedigen, en niet vernederen.

Zeker, als we blijven spreken:

woorden van hoop, geloof en liefde

omwille van die Ene die heeft gezegd:

“Ik zal er zijn”.

En die Andere die het heeft voorgeleefd.

Tot het einde.

*(Roos Maes)*

 **Lied**

*“De steppe zal bloeien”*

(suggestie om dit lied elke zondag te hernemen)

*De steppe zal bloeien.*

*De steppe zal lachen en juichen.*

*De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping,*

*staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open.*

*Het water zal stromen,*

*het water zal tintelen, stralen,*

*dorstigen komen en drinken,*

*de steppe zal drinken, de steppe zal bloeien.*

*De steppe zal lachen en juichen.*

*De ballingen keren,*

*zij keren met blinkende schoven.*

*Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde,*

*een voor een en voorgoed, die keren in stoeten.*

*Als beken vol water,*

*als beken vol toesnellend water,*

*schietend omlaag van de bergen,*

*als lachen en juichen. Die zaaien in tranen,*

*die keren met lachen en juichen.*

*De dode zal leven.*

*De dode zal horen: nu leven.*

*Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:*

*dode, dode, sta op, het licht van de morgen.*

*Een hand zal ons wenken,*

*een stem zal ons roepen: Ik open*

*hemel en aarde en afgrond*

*en wij zullen horen, en wij zullen opstaan*

*en lachen en juichen en leven.*

**Zending en zegen**

**V:** Vastberaden beginnen we *nu*

aan deze veertigdagentijd.

Rotsvast overtuigd dat door onze inzet

de wereld kan veranderen.

Wat staat ons te doen? Vasten, nu beginnen!

Vragen we daartoe Gods zegen: Hij die is: + …