**Viering Jebron**

**Zondag 6 februari:**

**ZORGZAAM ZIJN**

**Joodse spiritualiteit : Kinderen van vertrouwen (Tenachon Over bijbels concepten, nr 6)**

**Welkom en inleiding**

Ignace

Welkom, vrienden en tochtgenoten, in deze viering, die we willen plaatsen onder de hoede van de Ene, in de naam van onze broeder Jezus van Nazareth, en in naam van de leven gevende geest.

Ik mag eerlijk zijn: van alle vieringen die ik in mijn leven reeds voorbereid heb is deze viering voor mij één van de moeilijkste.

De titel is “Zorgzaam zijn”. Geen probleem als ik dit kan toepassen vanuit onze eigen ervaring als zoekende christen, vanuit mijn eigen ervaring in deze wereld van nu.

Doch de opgave die gesteld werd was “zorgzaam zijn vanuit de Joodse spiritualiteit, vanuit Rabbijnse concepten”. Geen probleem met woorden als bezinning, spiritualiteit, mystiek…. in onze leefwereld. Doch mij verplaatsen in de leefwereld van mystiek in de rabbijnse traditie met termen als kabbala, esoterie, theosofie… is nog een ander paar mouwen.

Er is nog een tweede probleem dat zich stelt in mijn persoonlijk christelijke beleving: ik ben het traditioneel bidden verleerd. Ik weet niet meer tot welk bovennatuurlijk wezen ik mij richt om te bidden en te smeken voor verlichting van mijn zorgen en behoeftes.

Met deze twee problemen voor ogen wil ik er toch het beste van maken, maar dan op mijn eigen manier.

Ik wil jullie uitnodigen om te beginnen met een lied, het zal jullie hopelijk later duidelijk worden waarom ik dit lied gekozen heb:

De aarde behoort niet de mensen, p. 13

**Bezinning en stilte**

Hilde

Mag ik jullie uitnodigen om een stukje bezinning te beleven, vanuit de Bijbel, met weinig uitleg, en veel stilte. Na iedere gongslag op de klankschaal luisteren we naar een kort vers uit onze bekende Bijbel, gevolgd door een korte uitleg, en een moment van stilte.

Zoals de zeven dagen van de week zullen we ook in zeven korte stukjes de weg proberen te gaan van de joodse spiritualiteit, opdat wij zorgzaam willen omgaan met de ENE, en met elkaar.

Het geeft dus echt niet als ondertussen uw gedachten afdwalen naar de aardse dingen van ons bestaan: de zorg over onze kinderen en kleinkinderen, de zorg voor onze naasten, de zorg voor deze wereld… want dat is ook zorg dragen voor de ENE in het diepste van onszelf.

***Gongslag***

Hilde

“In het begin schiep God de hemel en de aarde” Gen.1,1

Ignace

In de Joodse mystiek wordt eerst hemel geschapen, vervolgens de aarde. Vanuit menselijk perspectief is dit juist andersom. De hemel is de plaats van God, de aarde is de plaats van de mens. In het scheppingsverhaal worden hemel en aarde met elkaar verbonden. Wij zijn echter geen eigenaars van de aarde, maar we mogen die gebruiken. Deze tekst is een uitnodiging om zorgzaam om te gaan met onze Moeder Aarde.

***Stilte***

***Gongslag***

Hilde

“God zag al wat Hij gemaakt had, en zie het was zeer goed” Gen. 1,31

Ignace

De aarde en al wat erop is, planten en dieren, rotsen, keien, zand, de zee en het water, donder en bliksem, de lucht en het licht: het is allemaal goed, het mag er allemaal zijn, en het mag elkaar ten dienste staan. In dit ene zinnetje van Genesis ligt de uitnodiging om zorgzaam om te gaan met de natuur.

***Stilte***

***Gongslag***

Hilde

“De mens had gemeenschap met zijn vrouw Eva, zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld, Kaïn. Later ook Abel. Generatie na generatie mensen kwamen op de wereld” (Uit Genesis)

Ignace

Daarom worden we uitgenodigd zorgzaam om te gaan met de mensen rondom ons: niet alleen onze eigen verwanten, ook de voorbije generaties kunnen we omringen met zorgzaamheid.

***Stilte***

***Gongslag***

Hilde

Uit Jesaja lezen we: “Ik ben de Eeuwige, de Ene, er is geen ander die het licht vormt en het donker schept, die vrede maakt en onheil schept. Ik ben het, de Heer, die al deze dingen doet” (Jes. 45,6-7)

Ignace

In de schepping is het niet alleen maar goed en licht, ook duisternis en kwaad. Dit moeten we leren aanvaarden. God schiep het kwaad opdat wij mensen dit kunnen overwinnen. Als je het donker niet kent, kun je het licht niet appreciëren. Dat is uiteindelijk de roeping van de mens. Uitnodiging om op een adequate manier om te gaan met goed en kwaad.

***Stilte***

***Gongslag***

Hilde

De eerste verzen van Psalm 29:

Erken de Heer, o goden,

Erken de Heer, zijn macht en majesteit.

Buig u voor de Heer in zijn heilige glorie.

De stem van de Heer boven de wateren,

De God vol majesteit doet de donder rollen.

Ignace

Wij leven in deze tijd. Een tijd van lawaai, van roepen en betogen, een tijd van de zoektocht naar wie de grootste, de rijkste, de machtigste zal zijn. Een tijd van haastig hollen en de uppercut krijgen van het leven zelf.

***Stilte***

***Gongslag***

Hilde

Elia kwam uit de grot. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, maar daarin was de Heer niet. Na de windvlaag een aardbeving en het vuur, maar daarin was de Heer niet. Wél in het gefluister van een zachte bries. (1 Kon. 19, 11-12)

Ignace

In de Rabbijnse traditie vinden we deze elementen terug in de zoektocht naar de ENE: niet in het geweld, niet in het roepen, maar in een zachte bries kan de gefrustreerde profeet zijn verhaal doen. De profeet Elia, en wij, worden opnieuw gezonden om met nieuwe energie en zorgzaamheid verder te gaan.

***Stilte***

***Gongslag***

Hilde

De maker van de Plejaden en van Orion,

Hij die de diepe duisternis in morgenlicht verandert

en de dag tot nacht verduistert,

Hij die het water van de zee

bijeenroept en het uitstort over de aarde –

Zijn naam is ENE

Ignace

De zoektocht naar de ENE in de Joodse spiritualiteit begint met de verbinding en het verband tussen hemel en aarde, begint vanuit onze aardse ervaringen van dagen, seizoenen en het verschuiven van de jaren.

***Stilte***

**We willen deze bezinning afsluiten met een lied:**

Dat wij volstromen met levensadem, p. 61

**Tijd voor vrije voorbeden.**

Acclamatie: Waar mensen elkaar dragen, p. 89

**Vredeswens**

Hilde

Als overgang naar breken en delen van brood en beker willen we op zoek gaan naar een land, een stad, een huis, een mens van vrede, om die vrede met elkaar te delen.

Daarom zingen we het lied: Ik zoek een land van vrede, p.64

**Tafelgebed 30**

Ignace

**Onze Vader die in de hemel zijt, p. 83**

**Een verhaal over zorgzaamheid**

Ignace

Graag wil ik op het einde van deze viering overstappen van de Joodse mystiek naar een verhaal, zeg maar een sprookje, over zorgzaamheid.

***Feest op het kasteel***

In een kasteel aan de rand van een groot bos woonde een rijk man.

Elk jaar nodigde hij in de zomer de mensen van het dorp uit voor een groot feest. Weken op voorhand sprak men daarover in het dorp. Maar niet dit jaar.

“Is er soms iets gaande in het kasteel” vroeg men zich af.

Op een dag gingen de bakker, de slager, de burgemeester en nog enkele mensen naar het kasteel.

“Dit jaar kan er geen feest zijn” zei de portier, “want alle vijvers drogen uit. Als dat nog een tijd duurt, sterven alle vissen en is er geen vis op het feest”.

“Dat is toch geen probleem”, zei de bakker: “als we allemaal wat water brengen, kan de vijver weer vol water komen. Dan is er weer vis, en kan gefeest worden”.

Zo gezegd, zo gedaan!

Iedereen die kon, bracht water aan. Met emmers, met tuinslangen met grote flessen. Ook Marie kwam. Die had een kopje water mee. Dan heb ik nog genoeg water, voor het geval dat alles opdroogt, dacht ze.

Toen de vijvers gevuld waren, werd er gefeest.

De burgemeester en de bakker hielden een toespraak. Er werd gegeten en gedronken.

Dan zei de rijke man: “omdat ik zo blij ben dat er terug water in de vijver is, mag iedereen het voorwerp waarmee hij water gebracht heeft, vullen met wijn.

Iedereen juichte van vreugde, behalve….

**Slotgebed**

Hilde

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 keuzes waagt.

Die ballast afwerpt

en durft vertrouwen

in het ongeziene,

dat aan het kiemen gaat.

Ignace

*Afsluiten van de viering*