**VIERING PALMZONDAG**

**JEBRON**

**5 april 2020**

**Welkom en inleiding**

Wij staan aan het begin van de Goede Week.

De week van het opgaan van Jezus naar de stad Jeruzalem. De stad van de berg Sion. De symbolische stad van de vrede. De stad van het opgaan naar de plaats van gerechtigheid.

Een stad met een uitgebreide geschiedenis. Een geschiedenis die wetenschappelijk bewezen kan worden, zoals het bouwen van de tempel, de kruisdood van Jezus, maar ook een stad met een symbolische betekenis, zoals bv. in het verhaal van Judith.

Welkom in deze viering. Mogen we ons daarom plaatsen onder de hoede van de Ene.

**Mediteer even over dit lied:**

Gedenken wij de strijders

*Tekst Jan Van Opbergen*

*Melodie: O hoofd vol bloed en wonden*

Gedenken wij de strijders, nu hier, dan daar, altijd,

verlossers en bevrijders uit mensonwaardigheid,

die steeds opnieuw verraden,

verbannen, weggehoond,

de wereld willen dragen en dienen ongekroond.

Gedenken wij met name de mens uit Nazareth,

die om zijn stellingname terzijde werd gezet

en door een vriend verraden, daar Hij te ver wou gaan,

de minsten tot genade, de armsten op doen staan.

Komt Gij ons nog bevrijden uit marteling en pijn?

Zal ooit dit zinloos lijden voorgoed ten einde zijn?

Doet Gij het kind herleven

dat hier geen kans meer had,

zult Gij het omgeven – een nieuw en veilig pad.

Zal ooit, het kan niet blijven zoals het nu nog gaat,

dat wij elkaar doen lijden, tot delen niet in staat.

Zult Gij het ons nog leren: elkaar tot naasten zijn?

Zult Gij ons lijden keren tot slechts geboortepijn?

**Openingsgebed**

Ene,

Ga met ons de weg van leven naar dood

en van dood naar leven.

Laat ons opgaan naar de stad van de vrede,

naar de grens van het menselijk bestaan.

Vergezeld van palmtakken

gaan we de weg van Jezus, de Gezalfde.

Blijf dan bij ons,

houd ons in leven, ook in deze moeilijke tijden.

Dat wij de moed niet verliezen,

maar leren omgaan met zijn kracht en inspiratie.

**Bijbelse inspiratie**

*Op deze Palmzondag zetten we naast de tekst van de opgang van Jezus naar Jeruzalem, ook een andere persoon in het centrum: Judith.*

*Judith is een joodse vrouw, haar naam betekent: judeese, joodse. Zij is de weduwe van Manasse, en ze woont in het mythische Baityloea: Bet-El, het huis van God. Betulia is een kleine stad in het grensgebied. Hier komt het verzet op gang tegen de overmacht van Holofernes.*

Een korte samenvatting uit het boek Judith, hoofdstuk 10 tot 15.

Judith staat op,

trekt haar mooiste kleren aan, haar sieraden,

zij maakt zich op.

Haar dienares draagt een leren zak met wijn, en een kruik olijfolie.

Een rugzak met een vruchtenkoek en zuiver witte broden.

Zij gaat naar de stadspoort van Betulia,

om op te gaan richting Jeruzalem.

Zij ontmoet haar aartsvijand Holofernes, die haar volk bedreigt.

Met een list onthoofdt zij die machthebber.

Na haar terugkeer in Betulia wordt zij hoog geëerd, en zal op het einde van haar leven haar goederen verdelen onder de armen van haar volk.

**Bezinning**

Het verhaal van Judith is een symbolisch verhaal.

Het is het verhaal van iemand die het opneemt tegen de machtigen. Zij gaat de weg van Betulia naar Jeruzalem. Het is een verhaal van BEVRIJDING: bewust de tocht aanvangen naar haar vijand, om zo bevrijdend op te treden voor haar volk.

We kunnen met enige goede wil hier ook de parallel ontdekken met Jezus: ook hij ging op weg naar de stad Jeruzalem, de stad van de vrede, die voor Jezus, en voor velen voor en na hem ook de stad van vervolging is, van onderdrukking.

En toch: hij is op weg naar de Sionberg. Niet alleen de stad van de vervolging, maar ook de stad van de bevrijding.

Ook hij zal omringd met palmtakken op weg gaan naar de stad die zijn dood reeds ingeschreven heeft, maar de stad ook van de oproep tot bevrijdend handelen.

**Lezing uit het evangelie van Mattheüs, 21, 1-11**

Ze naderden Jeruzalem en kwamen bij Betfage, bij de Olijfberg.

Jezus stuurde twee leerlingen eropuit met de opdracht:

‘Ga naar het dorp hier voor je.

Zodra je het dorp binnenkomt,

zul je een ezelin vinden die met haar veulen staat vastgebonden.

Maak ze los en breng ze hier.

En mocht iemand je wat vragen, zeg dan:

De Heer heeft ze nodig en laat ze straks terugbrengen.’

Zo ging in vervulling wat door de profeet is gezegd:

Zeg tegen de bevolking van Sion:

let op, uw koning is in aantocht;

hij is zachtmoedig en rijdt op een ezel,

op een veulen, het jong van een lastdier.

De leerlingen gingen eropuit en deden wat Jezus hun had opgedragen:

ze brachten de ezelin en haar veulen mee.

En ze legden hun mantels over de dieren en Jezus ging erop zitten.

Heel veel mensen spreidden hun mantels uit op de weg,

anderen legden takken neer die ze van de bomen sneden.

Grote aantallen mensen liepen voor hem uit

en gingen achter hem aan en ze riepen:

“Hosanna voor de Zoon van David.

Gezegend hij die komt

in de naam van de Heer!

Hosanna voor God in de hemel!”

Toen Jezus zo Jeruzalem binnentrok,

raakte de hele stad in opschudding.

“Wie is dat toch?” vroeg iedereen.

“Dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea.”

**Bezinning**

Dit zeer bekende verhaal mogen we beschouwen als een symbolisch verhaal. Het zit vol symbolieken. Ik vernoem er enkele, zonder volledig te willen zijn.

- Jezus als een mens van vrede…

- Het losmaken van een ezelin en haar veulen: teken van bevrijdend handelen.

- De mantels op de ezel, en de mantels uitgespreid op de weg: we mogen dit verbinden met het verhaal van Judith: hoe zij zich opmaakt om op te trekken naar haar vijand.

- De palmtakken als symbool van de grootste eer, denk bv. aan de palmkroon die de Romeinen gaven aan de overwinnaars.

- Hosanna: deze juichkreet was oorspronkelijk een kreet om blijvende hulp. Later de juichkreet om God en/of de koning te huldigen. Het maakt deel uit van de Hallel-psalmen die gezongen werden bij enkele feestelijke gelegenheden: bijvoorbeeld tijdens het Paasmaal, bij het slachten van de paaslammeren, tijdens de acht dagen van het Loofhuttenfeest, de tempelwijding, enz.

- Het aanhalen van de profetische woorden: “uw koning is in aantocht”, wat de band met de profetische Messiaanse beweging aanduidt. Jezus wordt gezien als de profeet voor de toekomst.

**Een bezinnend moment met Psalm 37, vertaling Huub Oosterhuis.**

*Kan toegepast worden, zowel op het verhaal van Judith, als op het verhaal van de intocht in Jeruzalem.*

Stilte voor Hem.

Verwacht Hem. Hij zal komen.

Wees niet jaloers op de kwaaien

de ploerten, benijd ze toch niet.  
Als graspollen dorren ze weg.

Vertrouw Hem, die God-ik-zal-zijn.

En doe wat vandaag nog gedaan moet:

red hen die geen verweer hebben.

Wees gelukkig met Hem,

Hij zal je hart vervullen.

Jij gaat als een speer van licht

je staat als de middagzon.

De afgrond in gaan de schenders,

onkreukbaren erven de aarde.

Stilte voort Hem.

Verwacht Hem, Hij zal komen.

Godloochenaars, wat belaag je me

met je bijtende tanden.

Hij velt je, maar zijn geliefden

draagt Hij op zachte handen

Hij kent hun dagen, hun tobben –

zij overleven het ergste.

Laat ze maar, Ploert en Schender:

nu nog machtige branden,

morgen vuur dat je uittrapt,

maar wie zijn woorden betrachten

zijn als de opgaande zon.

Stilte voort Hem.

Verwacht Hem, Hij zal komen.

Doe goed, dan heb je een weg.

Wie solidair zijn, barmhartig,

zullen de aarde vernieuwen.

Ik zag uit de verte een ceder –

toen ik voorbijkwam was hij geveld.

Zo gaat het. Vertrouw die Ene.

Stilte voort Hem.

Verwacht Hem, Hij zal komen.

**Voorbeden**

Bidden we in deze benarde Corona-tijden

voor allen die door het virus aangevallen zijn,

voor allen die hevig lijden,

voor allen die verblijven moeten in hospitalen en klinieken,

voor allen die stervend zijn.

Bidden we voor allen die eenzaam zijn:

die in hun kot moeten blijven,

en uitzien naar het onmogelijk bezoek.

Voor allen die angst hebben voor de toekomst,

angst hebben voor de medemens.

Voor allen die hulp zoeken, en niet vinden.

Bidden we voor de zwaksten in onze maatschappij:

de alleenstaande ouder met kinderen,

de armen in onze maatschappij,

de mensen levend in vluchtelingenkampen

en ophok-appartementen in de miljoenensteden.

Bidden we voor onszelf,

dat wij leren om toch te blijven genieten

van de goede dingen die deze tijd ook in zich draagt:

een zuivere lucht, de nieuwe lente, rust en veel tijd.

Dat wij ons niet teveel zorgen maken voor later,

waar wij toch geen vat op hebben,

maar leren omgaan met hier en nu,

en er het beste van maken.

*Voor wie tijdens deze viering brood wil breken met zijn huisgenoten kan eventueel dit tafelgebed gebruikt worden:*

**Tafelgebed 3**

Gij die eeuwig zijt,

eeuwig hart en verstand, liefde en rede.

Gij die niet anders van ons vraagt

dan dat wij U kennen

al doende gerechtigheid

en gaan op uw weg

opdat het ons goed mag gaan.

God - Bevrijder

God van Mozes

God van Jezus

God van Mohammed

God van zo ontelbaar velen

Die ons stuurt naar elkaar toe,

dat wij elkaar voorthelpen en dragen,

dat niet één van ons te gronde gaat.

Gij die hoort het schreeuwen

van de ellendigen

en ziet hun lijden

en weet waar het vandaan komt,

doe ons beseffen het grondeloos onrecht

dat mensen wordt aangedaan.

Zie hoe zij opstaan tegen hun lijden,

zegen hen met moed

en volharding, wijsheid en liefde.

Zie uw mensen

hoe zij zich vrij vechten,

hoe zij bedreigd worden,

beschaam toch hun vijanden

die regeren met het recht van de sterkste.

­Maar niet beschamen zult Gij

de armen

allen die uitzien naar hun bevrijding.

Vergeet niet uw ontelbare mensen

die moeizaam leven,

nietig, onzeker, allen die het slecht maken -

open onze ogen voor hen,

dat wij gaan zien met uw ogen.

En dat het in ons hart

en ons verstand opkomen mag

hoe wij hen kunnen helpen.

En allen die gebukt gaan

onder het verleden:

dat zij toch verder kunnen,

uw maaksel zijn zij, verlicht hen.

En zie ons hier, dit huis vol mensen,

allen die naar deze plaats gekomen zijn

alleen of getweeën, eenzaam of niet,

opgewekt of zwaar

maar allen gekomen om vrede.

Zegen ons voor elkaar,

oud voor jong, sterk voor zwak

dat wij elkaar kunnen dragen

kinderen, vrienden, geliefden:

dat wij onze ogen niet afwenden

van hen die alleen staan en niemand hebben

dat wij toch niemand uitstoten, afschrijven.

Dat wij toch leren liefhebben

en geen gelegenheid voorbij laten gaan

om mensen te beminnen,

te bewonderen, groter te maken.

Dat wij alle kansen aangrijpen

om goed te doen,

dat wij zo tegengewicht scheppen

tegen alles wat mensen kleineert, bedreigt, foltert en uitbuit,

en de Ploert en Schender schaakmat zetten

die deze aarde - uw schepping - doet wankelen.

Gij die ons niet ten kwade hebt gemaakt

maar om elkaar te doen leven:

wek in ons

hartstocht naar bevrijding en gerechtigheid,

maak ons teder en oneindig lief.

Zoals Gij ooit bezielde die onvergetelijke Jezus,

die zichzelf gaf als Brood ten leven

als Wijn die ons doet dorsten naar ommekeer.

Gij, ontembaar oplaaiend vuur van visioenen die het aanschijn der aarde vernieuwt,

leer ons met elkaar leven.

**Onze Vader**

Onze Vader, die in de hemel zijt,  
uw naam worde geheiligd,  
uw rijk kome,  
uw wil geschiede  
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden ons dagelijks brood  
en vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,  
en breng ons niet in beproeving,  
maar verlos ons van het kwade.

Want van u is het koninkrijk

en de kracht

en de heerlijkheid in eeuwigheid.

Amen

**Bezinningstekst: Jozef van Arimatea**

Geachte vrienden van deze Hoge Raad,  
staat u me toe dat ik , Jozef van Arimatea,  
enkele kanttekeningen maak,  
bij wat hier voordien over deze Jezus van Nazareth gezegd is.  
De bewogenheid waarmee onze Hogepriester, Kajafas,  
zegde dat wij er alle belang bij hebben  
dat één man sterft voor het volk,  
heeft op mij, en vermoedelijk op vele leden van de Hoge Raad hier,  
grote indruk gemaakt.  
U hebt gelijk; we hebben er inderdaad alle belang bij.  
Alleen stel ik mij de vraag: “Is het deze man?”  
Dreigt hij met een volksopstand?  
Vormt Hij inderdaad een bedreiging voor ons land?  
Ik constateer dat hij niet ondergronds werkt  
maar open bloot zijn mening verkondigt;  
dat hij geen wapens gebruikt,  
maar genoegen neemt met een oproep tot bekering,  
dat hij zich omringt met vissers en andere eenvoudige lieden  
die niet eens weten wat een staatsgreep is,  
laat staan dat ze zouden weten hoe ze er aan moeten beginnen.  
Mocht deze Raad ertoe overgaan om Jezus te veroordelen,  
dan zou hij dat met andere dan politieke redenen moeten motiveren.  
En hoever staan we met een religieuze motivering?  
Ik weet dat Hij preekt alsof alle gezag in hem een oorsprong vond,  
maar ik stel toch de vraag of de verschillen in spiritualiteit en doctrine  
tussen Hem en ons, zo zwaar mogen doorwegen.  
Goede vrienden, leden van de Hoge Raad,  
ik weet dat ik, Jozef van Arimatea,  
in deze vergadering bekend sta als een keikop,  
maar sta me toe om vandaag tegen de stroom in te gaan,  
om te beletten dat we deze rabbi uit Nazareth  
ten onrechte zouden laten oppakken en veroordelen.

**Slotgebed**

God, Vader en Moeder,   
Gij omringt ons met uw liefde.  
Het beeld van Jezus’ intocht   
geeft ons hoop dat het anders kan,   
dat overgave vrucht draagt   
en zelfs de dood niet het einde is.   
Toch voelen we de dubbelheid van deze dag:   
juichen en veroordelen.  
Wij bidden U:   
leid ons door de goede, stille week die komt.  
Mag Jezus,   
uw goddelijke mens en onze mensenbroeder,   
voor ons uitgaan, want waar wij hem volgen,   
ontmoeten wij U.  
Keer ons ten goede,   
zet ons op de weg van dienstbaarheid  
die leidt naar een voltooide schepping   
zoals U die bedoeld heeft.   
Amen.

**Zegening**

Het ga jullie allen goed, in deze Goede Week.