**Viering Witte Donderdag**

**Jebron**

**9 april 2020**

***HOREN, Het Woord: het breken van het brood***

**Lied: Gij zijt voorbijgegaan, strofe 1**

Gij zijt voorbij gegaan,

Een lichtspoor in de nacht.

De vonken van uw naam

zijn ogen in ons hart.

In flarden hangt uw woord

om onze wereld heen.

Wij leven in U voort,

wij zijn met U bekleed.

**Openingswoord**

Wij wensen aan ieder die dit leest een zinvolle Witte Donderdag.

Witte Donderdag is als het ware het testament van Jezus. Voor de laatste maal zit hij samen met zijn leerlingen. De evangelisten stellen hem voor samen met de Twaalf, de voorafbeelding van de 12 stammen van Israël, maar ook de voorafbeelding van de toekomstige gemeenschappen in de naam van Jezus.

Twee zeer uitgsproken tekens stelt hij. De voetwassing als symbool van de dienstbaarheid. De broodbreking als symbool van de solidariteit. Wij luisteren naar de kracht van het WOORD en de kracht van de ACTIE.

Plaatsen we ons onder de hoede van de Ene, van zijn zoon en onze Broeder, Jezus van Nazareth, in de gemeenschap van de Geest.

**Een lied om te mediteren**

Lied van de levensweg.

*Tekst: Jan Van Opbergen; melodie: Zo vriendelijk en veilig als het licht.*

Ga jij met mij de weg die leven heet,

een weg van nu eens dansen dan weer hinken.

Deel jij met mij zoveel aan lief en leed,

wil jij die levensbeker met mij drinken?

Wil jij met mij ten einde toe, godweet,

tot waar alleen nog horizon kan blinken.

Ga jij met mij de weg die uittocht heet,

een weg van opzien, afzien en van zwerven?

Een tocht die uit moet lopen, hemelsbreed,

op leven voor wie ongeleefd zal sterven

en liefde voor wie aan de onmin leed,

een thuis voor al wie onderdak moest derven.

Ga jij met mij de weg die speurtocht heet,

die ons een glimp van God wil op doen vangen?

Zij bergt een schat waaraan de mot niet vreet

en overstijgt ons allerhoogst verlangen;

ons doodshemd maakt zij tot een bruiloftskleed

om alle liefde leven op te vangen.

**Gebed**

Doe uw aanschijn

over ons lichten, God.

Wees niet een verre vreemde.

Kom in ons midden.

Beadem ons.

Spreek uw helder woord

en raak ons aan.

Opdat wij nieuw worden

mensen met kracht en gratie.

Opdat wij licht doorlaten

en het licht in anderen erkennen.

Opdat wij zonder vrees

in een traditie durven staan,

die niet star, onwrikbaar,

maar in u verankerd,

zoekend, tastend,

zich aan keuzen waagt.

Die ballast afwerpt

en durft vertrouwen

in het ongeziene,

dat aan het kiemen gaat.

 *Bron: Kris Gelaude*

**Overgang naar de eerste Schriftlezing**

Op Palmzondag komt Jezus naar Jeruzalem.

De berg Sion, de berg van Vrede.

Hij heeft zijn leerlingen rond zich verzameld, de Twaalf. Wij worden uitgenodigd te luisteren naar zijn woord, maar ook mee te leven met zijn daden.

Het eerste wat gebeurt is de onvoorwaardelijke dienstbaarheid.

**Johannes 13,1-15**

Het paasfeest was op handen. Jezus wist dat zijn uur gekomen was: nu zou Hij de wereld verlaten om naar de Vader te gaan. Voorheen hield Hij al van degenen die Hem in de wereld toebehoorden, maar nu zou Hij hun zijn liefde betonen tot het uiterste. Het gebeurde tijdens de maaltijd. De duivel had inmiddels iemand ertoe aangezet Hem over te leveren: Judas, de zoon van Simon Iskariot. Jezus, die wist dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God gekomen was en naar God zou teruggaan, stond van tafel op, legde zijn bovenkleren af en bond een linnen schort om zijn middel. Daarna goot Hij water in een waskom en begon Hij de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij droogde ze af met de schort om zijn middel. Zo kwam Hij bij Simon Petrus:

"Heer, gaat U mij de voeten wassen?"

"Wat Ik doe, daar heb je nu geen begrip van; later zul je het begrijpen."

"Nooit in der eeuwigheid zult U mij de voeten wassen!"

"Als Ik je voeten niet mag wassen, hoor je niet bij Mij."

"Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn;hoofd."

"Wie in bad is geweest, is helemaal gezuiverd; buiten de voeten hoeft hij niets meer te wassen. Zo zijn ook jullie gezuiverd - hoewel niet allemaal."

Hij wist namelijk wie Hem zou overleveren; daarom zei Hij "Jullie zijn niet allemaal gezuiverd."

Toen Hij hun voeten had gewassen en zijn bovenkleren had aangetrokken, nam Hij weer aan tafel plaats en zei:

"Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? Jullie noemen Mij meester en Heer, en terecht, want dat ben ik. Welnu, als ik, jullie Heer en meester, jullie voeten heb gewassen, dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen. Ik heb jullie het voorbeeld gegeven: je moet doen zoals Ik voor jullie heb gedaan.”

**Korte bezinning**

De Bijbelse betekenis van de voetwassing gaat veel verder dan het mooie plaatje van Jezus die dienstbaar wil zijn.

Een voetwassing was de elementaire plicht van gastvrijheid. Pelgrims die onderweg waren, en die ergens aangekomen waren, werden de voeten gewassen.

Een gedachte komt bij mij op: zijn wij allen geen pelgrims op de levensweg die Jezus heet? Is Hij niet de weg, de waarheid en het leven, zoals Johannes het verwoordt? Gaan wij niet de Weg stuntelend, met vallen en opstaan, soms met omwegen, over de bergen en de dalen van ons eigen leven en onze eigen onbeholpen ervaringen? En dan de oproep van Jezus: “Ga jij met mij de weg die leven heet…”

Een voetwassing gebeurde echter niet door de heer des huizes: daarvoor had hij zijn dienaren. Daarom is de voetwassing door Jezus precies de omkering van alle waarden. Het is een Bijbelse ontdekking dat de kleinen groot gemaakt worden, en de groten zich klein moeten maken (Magnificat!)

De evangelist stelt hier een Jezus voor die bewust de dienaar wil zijn. Meteen de uitnodging aan ons: zijn wij bereid die Weg te blijven volgen?

**Overgang naar de tweede schriftlezing**

Het tweede teken dat Jezus stelt is het breken en delen van het Brood.

Breken en delen, om daarna opgericht en opgestaan een nieuw leven te beginnen. We zien het gebeuren in zovele tekens en woorden van Jezus: vijf broden en twee vissen worden gedeeld zodat niemand honger lijdt, een kromgebogen vrouw wordt opgericht, blinden zien het licht en doven horen de Boodschap. Op het ogenbik van het laatste afscheid van Jezus is dit een krachtig getuigenis waar het écht om gaat in het leven: de kracht van een leven dat gebroken zal worden, maar die meteen uitziet naar een opstanding.

**Tweede schriftlezing**

Wanneer het uur aanbreekt gaat hij aanliggen

en de apostelen met hem.

Hij zegt tot hen: vol verlangen heb ik ernaar verlangd

voor mijn paaslijden dit pesach met u te eten.

Hij neemt een dinkbeker, zegt dank en zegt:

Neemt deze en deelt hem met elkaar.

Want ik zeg u, ik zal van nu af niet drinken

wat de wijnstok voortbrengt

totdat het koningschap van God is gekomen.

Hij neemt het brood op, dankzegt, breekt het

en geeft het aan hen, zeggend:

dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,

doe dit tot mijn gedachtenis!

Evenzo met de beker na de maaltijd

zegt hij: deze drinkbeker is het nieuwe verbond

door mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.

alleen, zie, de hand van wie mij prijsgeeft
is met mij aan de tafel;

omdat de mensenzoon voortgaat
overeenkomstig wat bepaald is,
alleen wee díe mens door wie hij wordt prijsgegeven!

Dan beginnen zij onder elkaar samen te zoeken
wie van hen dat wel mag zijn die dat gaat uitvoeren.

Maar hij zegt tot hen:
de koningen der volkeren
spelen de heer over hen, en hun gezagsdragers
laten zich tot weldoeners uitroepen

maar gíj, niet zo!-
nee, laat de grootste onder u
als de jongste worden
en wie aanvoert als wie bedient;

want wie is groter: wie aanligt of wie bedient?-
níet wie aanligt!-
ík ben in uw midden als degene die bedient!-

**Psalm 87**

 *Vertaling Huub Oosterhuis*

Hij wil zijn bij mensen,

zo luidt de Naam.

In dalen op hoge vlakten

aan rivieren van tranen.

Waar wij hem roepen, zingen

daar zal Hij zijn.

In Siion wordt Hij geroepen

door vertwijfelde stemmen

daar staat de Tent der Ontmoeting

daar vertoeven zijn woorden.

Daar is Hij begonnen, daar,

voor alle volkeren bereikbaar.

Ik hoorde in vreemde talen:

daar zijn ook wij geboren.

En ik wist en beaamde

daar ontspringt mijn bron.

**Voorbeden**

Dat we brood mogen zijn voor elkaar.
Dat we ons brood breken wereldwijd,
met allen die hongeren.
Dan zal de Ene hier in ons midden zijn.

Dat we bekers van liefde zijn voor elkaar.
Dat wij groeien in het samenspel van geven en nemen,
van spreken en luisteren, van zien en handelen.
Dan zal de Ene hier in ons midden zijn.

Dat we licht van Gods licht zijn voor elkaar.
Dat wij nacht en duister verdrijven,

hoop en uitzicht brengen, wereldwijd.
Dat christenen een uitstraling zijn voor armen en ontheemden.
Dan zal de Ene hier in ons midden zijn.

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

**TAFELGEBED 2**

Omwille van zijn keuze,

omwille van zijn bevrijdende geborgenheid

en zijn openstaan voor het visioen van de ENE

verzamelde Jezus mensen,

alleen of met velen,

rond de tafel.

Dat deed hij ook op zijn laatste levensavond.

Hij zei:

Brood wil ik met jullie breken

zoals het leven vraagt gebroken en gedeeld te worden,

broos, kwetsbaar en teder als het is .

Zorg ervoor dat je geen mens ontrouw wordt

en gun de ander

wat die levensnoodzakelijk nodig heeft.

Wijn wil ik schenken.

Deze wijn betekent voor mij

dat mijn "keuze tot bevrijdend leven" een vreugde was.

Gun mekaar het leven ten volle

als een telkens vernieuwend verbond van trouw

omdat je mens bent

en de scheppingsdroom van de ENE hier en nu gebeurt.

In brood en wijn leg ik gans mijn leven als oproep en uitdaging

tot opstand en opstanding.

Gedenk dan ENE,

- in uw goedheid –

omwille van uw geliefde Mens,

Jezus van Nazareth,

allen die ons in leven en vertrouwen

steunen en met ons zijn meegegaan.

**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

**Een lied om te bezinnen**

**Jij die mij kent, jij die mij hoort, p. 65**

Jij die mij kent, jij die mij hoort

en weet wat in mij leeft,

jij weet hoeveel aan goedheid kracht

mijn angst verborgen heeft.

Doorbreek mijn waan, mijn zelfverweer,

mij opgebouwde schijn,

breng aan het licht bij iedereen

de mens die ik moet zijn.

Jij die mij wenkt en aanziet,

smeekt in mensen zonder tal,

jij die in elke vreemde hoopt

dat ik hem kennen zal.

Doorbreek mijn kleur, mijn eigen soort,

mijn eigen stad en land.

Dat ik nog ooit de ander zie

van zijn verborgen kant.

Jij die mij zegt met brood en wijn

wie mensen kunnen zijn,

jij die mij leert hoe mensen voor elkaar

te winnen zijn.

Doorbreek mijn angst voor zelfverlies,

mijn zorg voor eigen brood.

Dat ik nog ooit durf op te staan

uit zelfbehoud, mijn dood.

**Een tekst om te bezinnen**

**Trouw.**

Sla een bron,

plant een boom

strooi het zaad uit.
Vertrouw niet op wat gevestigd is

en afgesloten en beveiligd,

vertrouw niet op kluizen en verzekeringen.
De bron stroomt,

de boom groeit,

het zaad ontkiemt.

Geloof in het stromende, het groeiende,

het kiemende leven.
Vertrouw je toe

aan Gods onvoorspelbaar nu.

Hij blijft trouw aan zijn

eens gegeven woord.

Laaf ons aan de bron die vriendschap heet,

dat we ons geven aan elkaar,

zoals een bron zich geeft.

Laaf ons aan de bron die wijsheid heet,

dat we de waarheid proeven

die ons vrijmaakt

Laaf ons aan de bron die troost heet,

dat we weerbaar blijven,

als het leven pijn doet.

Laaf ons aan de bron die vreugde heet,

dat we leren genieten

met lijf en leden, met hart en ziel.

Laaf ons aan de bron die stilte heet,

dat we aandachtig zijn

voor het geheim van dingen en mensen,

voor uw geheim.

Want jij bent een getrouwe God.

Amen.

*Frans Cromphout. In onze eigen taal. p. 24.*

**Vrede en alle goeds**