**Viering 3 mei 2015**

**5de paaszondag**

**Verbonden met de bron**



**Inleiding**

Goede morgen en welkom op deze 5de paaszondag, volop in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Laten we ook vandaag beginnen in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Amen. Het is een moeilijke en vooral onzekere tijd voor de leerlingen van Jezus. Ze waren verweesd achtergebleven en het was nu aan hen om de boodschap verder uit te dragen. Ze voelden in hun hart en in heel hun wezen dat ze het goede nieuws dat Jezus hun had gebracht nu zelf verder moesten vertellen. Maar dat was zeker niet eenvoudig, en vaak met het risico om hun eigen leven te verliezen. Gelukkig konden ze zich heel veel bemoedigende woorden van Jezus herinneren. Gelukkig konden ze samenkomen met allen die Jezus gekend hadden en samen hun ervaringen en hun geloof uitwisselen. Het evangelie van vandaag is daar zeker een voorbeeld van. Laten we daar eerst naar luisteren.

**Evangelie: (Johannes 15,1-8):**

Jezus zei tot zijn leerlingen:

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.

Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit Hij die weg.

En als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij die bij,

zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt.

Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd heb.

Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik,

want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht,

maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok, zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met Mij verbonden blijft.

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.

Alleen wie met Mij verbonden blijft - zoals Ik met hem – draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets.

Wie niet met Mij verbonden blijft, wordt weggegooid als een wijnrank:

ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur, waar ze verbranden.

Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven,

vraag dan wat je wilt, en het valt je ten deel.

Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen

en jullie je mijn leerlingen betonen.

**Een beetje uitleg**:

Deze woorden van Jezus willen de leerlingen een hart onder de riem steken, in de moeilijke tijd waarin ze zich bevinden. Het beeld dat Jezus gebruikt is, zoals steeds, een beeld uit het dagelijkse leven, wat iedereen herkent. Het is een rijk beeld, daarom willen we er even bij stilstaan.

We zitten nu ook midden in de tijd van het jaar waarin alles uitloopt en weer groen wordt. De natuur ontploft bij deze eerste zonnestralen en warmte. Die zon is dus nodig om te groeien en te bloeien.

Een wijnrank is een woekerplant, snoeien en degelijk onderhoud is nodig. Hij heeft leiding nodig, zou je kunnen zeggen en moet gestuurd en ingeperkt worden. Toch zijn de ranken sierlijk en vol vertakkingen. Er is de vrijheid om een eigen weg te gaan, maar toch heeft hij het nodig telkens terug naar de wijnstok te komen.

Verbonden zijn met die wijnstok is dus broodnodig om vrucht te dragen. De wijnstok is de bron die de plant verbindt met de aarde. Daar haalt hij de voeding die hij nodig heeft om te kunnen groeien en vrucht te dragen. Want als ze geen vrucht draagt wordt ze weggesnoeid.

Ook wij als mensen hebben een bron nodig, waar we voeding vinden voor ons leven, voeding om gelukkig te kunnen zijn.

Wanneer zijn wij verbonden met de bron? Daar hebben we wel even over nagedacht.

Wat hebben we nodig om die bron te kunnen vinden?

Als we zorg dragen voor ons innerlijke leven, als we echt tot onszelf komen, dan komen we ook bij de bron. De bron is de Liefde, of God, of de oorsprong van waaruit alles ontstaan is en gevoed wordt.

Ook Jezus laafde zich aan die bron, hij haalde zijn voeding bij God. Hij was de wijnstok die stevig geworteld was in de vruchtbare bodem.

Die stok blijft stevig aanwezig, ook als Jezus lijfelijk niet meer aanwezig is, blijft hij stevig tussen ons.

De bron, de Liefde, komt tot uiting in de verbondenheid met Jezus en met elkaar. Dat is de vrucht van de liefde. Soms raken we verwijderd van de bron, en groeien we alle kanten op, net zoals de wijnranken woekeren. Dan raken de liefde en onszelf kwijt. Dan is het belangrijk terug de bron op te zoeken en de verbinding met de stok weer duidelijk te voelen.

Samenkomen in gemeenschap helpt zeker om die verbondenheid weer te voelen en levendig te houden. Dat is zeker ook de zin van ons samenzijn hier!

**Lied: Ik ben de wijnstok**

Ik ben de wijnstok,
mijn Vader de wijngaardenier.
Gij zijt de ranken,
dus blijft in mij, ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.
Zingt voor de Vader de wijngaardenier;
dus blijft in mij, ik blijf in u,
dan vindt Hij vruchten hier.

Ranken onvruchtbaar
die snijdt Hij af, die werpt Hij weg;
zij moeten branden.
Dus blijft in mij, ik blijf in u,
‘t is waarheid wat ik zeg.

Zingt voor de Zoon,
want zijn woord is uw weg,
dus blijft in mij, ik blijf in u,
‘t is waarheid wat ik zeg.

Laat dan mijn woorden
uw waarheid en uw leven zijn;
blijft in mijn liefde,
zoals ik in de Vader blijf;
Gij zult vol vreugde zijn.
Bidt om de geest, om het brood en de wijn,
en al wat gij de Vader vraagt,
zal u gegeven zijn.

**De bron**

Soms heb je ’t echt nodig te kunnen putten uit de bron.

Leven kan erg zenuwslopend zijn en vermoeiend.

Soms raakt het op, je energie, je geduld, je vermogen om het te blijven volhouden.

Dan is het belangrijk de bron te vinden.

Ik geloof dat elk mens de bron diep in zichzelf kan vinden.

Het is een bron die nooit ophoudt te stromen,

Ze lijkt wel bodemloos.

Ik kan alleen vermoeden waaruit ze ontspringt

En daar vinden we maar heel aarzelend woorden voor:

De oorsprong van het leven…………. God

Een oneindige kracht…………….. Liefde

Wat ik zeker weet is, dat ze er altijd is en altijd zal blijven.

Het komt dan allemaal samen

Leven God Liefde

En het stelt je in de mogelijkheid om met de kracht die je put uit de bron

De moeilijkste hindernissen de grootste tegenslagen te overwinnen.

Het is de kunst om de toegang tot de bron open te houden,

Ze niet te laten overdekken of dichtslibben

Door allerlei beslommeringen die het leven met zich meebrengt.

Dan merk je dat Liefde sterk is

En dat het alleen maar de bedoeling kan zijn

Liefde rond te strooien

Op vele verschillende manieren.

Laten we mekaar helpen telkens terug onze bron te vinden.

**Geloofsbelijdenis**

We geloven dat samen zijn en gemeenschap vormen behoort tot de kern van het christelijk geloof. We geloven dat verbondenheid een kracht is die niet te breken is.

Ieder mens draagt een stukje van God in zich en is geroepen om dat zichtbaar te maken op zijn eigen unieke manier.

We geloven dat alles wat er gebeurt in ons leven zijn eigen betekenis heeft en ons oproept om steeds verder te groeien naar meer echt geluk.

Geloven is je kwetsbaar open stellen en erop vertrouwen dat mensen je daarin aanvaarden.

Geloven helpt om troost en steun te vinden in moeilijke momenten in het leven.

Geloven is de onderstroom van het leven vinden en je daarop laten meedrijven, zodat we steeds nieuwe wegen en woorden vinden, die ons blij en gelukkig maken.

Echt samenwerken, zodat iedereen tot zijn recht komt en gelukkig kan zijn, maakt de wereld meer en meer tot de boomgaard van God.

We geloven dat ieder mens een stukje Ziel van God in zich draagt en na een uniek leven hier op aarde, terugkeert naar de oorsprong.

Laten we gids zijn voor elkaar, zodat we niet vastlopen, maar wel de weg door het levenslabyrint samen gaan.

De geboorte van God-in-ons brengt weer kleur en licht in het leven, waardoor de hoop groeit.

We geloven dat wij allemaal een rol kunnen spelen in het omkeren van de negatieve spiraal van angst en geweld naar een positieve ketting van licht, geluk en vrede.

Laten we de droom koesteren dat we nieuw licht kunnen brengen in de duistere momenten van pessimisme en laten we deze droom elke dag een beetje meer waarmaken.

Laat de ontmoeting met God op de toppunten in ons leven ons hart warm maken, zodat we liefde uitstralen naar anderen waar ook ter wereld.

We geloven dat God in ons leeft en ons steeds de kracht geeft om wanhoop om te buigen in hoop en te blijven geloven dat er een nieuw begin mogelijk is.

Geloven is ons voeden aan de bron en van daaruit verbondenheid laten groeien.

**Lied Bij U Is De Bron** Tekst & Muziek: Rikkert Zuiderveld

Een bron komt zomaar tevoorschijn
Gaat alsmaar door
Met stromen
Het water voedt alle planten
Het graan op het land
En de bomen

Een bron komt zomaar naar boven
Nooit houdt zij op
Met geven
Bij U bij U is de bron
Bij U is de bron
Van het leven

En in Uw licht
Zien wij het licht
Het licht waar alles mee begon
Bij U bij U is de bron
Bij U is de bron
Van het leven

Staat op: Wonder boven wonder

**Onze Vader**

Verbondenheid met de bron is zeker ook de onderliggende boodschap van het unieke gebed dat Jezus ons achterliet:

**Vredeswens**

Daar waar vrede is en liefde,
daar is God in ons midden.
Laten wij bidden in deze geest:

Heer, Jezus Christus,
Gij roept ons op om uw Woord te verkondigen
en vrede te brengen, wereldwijd.
Schenk ons uw liefde
die één maakt wat is gebroken
en die verzacht wat hard geworden is,
opdat er vrede komt die duren zal tot in eeuwigheid.

Laat ons open en ontvankelijk zijn voor het geluk dat zich aandient op onze weg.
Laat onze wereld een plek zijn waar vrede niet hoeft bevochten te worden,
waar troost en vergeving is, waar mensen er zijn voor elkaar. Amen

Laten we deze vrede aan elkaar doorgeven

**We delen brood en wijn**

Door samen brood en wijn te delen, delen we in elkaars vreugde en verdriet. Het is het symbool voor samen zijn. Het geeft niet alleen lichamelijk voeding, maar ook geestelijk: Het geeft energie en nieuwe kracht. Samen aan tafel gaan is ook echt samen vieren en feesten als symbool voor de overvloed: er is genoeg voor iedereen.

We zijn deelgenoot van elkaars leven, troost en nabijheid,

Door samen te eten en te drinken wordt de inwendige mens, het innerlijk leven versterkt.

En tegelijk versterkt het het samenzijn. Door samen rond de tafel te gaan, maken we ook duidelijk dat we niemand alleen laten. Samen eten schept verbondenheid.

Verbondenheid is een kracht die niet te breken is.

Brood en wijn delen is een symbool van de samenwerking tussen mensen die de vriendschapsband heel hecht kan maken.

Leven is als samen eten van hetzelfde brood, zonder spreken weten wat de ander proeft en voelt, is samen door het leven gaan.

Leven is de boterham verdelen, is aan de ander geven waar je zelf naar vraagt…

Het is je tijd en je bestaan verkruimelen om zo jezelf en elkaar rijker te maken.

Wijn delen is ook samen delen van lijden, mogen delen in elkaars lijden, dicht bij elkaars passie mogen komen. Passie in de betekenis van grote liefde en ook grote pijn.

De beker is vreugde en verdriet delen.

Op al deze manieren willen ook wij samen gemeenschap vormen en uitdrukking geven aan onze samenwerking.

En bij het brood en wijn delen, hoort ook de zegen.

We zegenen elkaar: zegenen is alle goeds toewensen, dankbaar zijn voor al wat we gekregen hebben, we geven elkaar de ondersteuning die we op dat moment nodig hebben.

We zegenen ook het brood en wijn, zodat ze symbolen worden van de diepere werkelijkheid. Laten we allemaal tegelijk een zegengebaar maken over brood en wijn dat hier op de tafel staat.

Laten we eensgezind vragen dat God aanwezig is tussen ons en dat hij ons zegent zoals we hier samen zijn. In de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest.

We geven brood door en delen het met elkaar: dat betekent dat we een stukje brood afbreken en het geven aan de buur van wie we het schaaltje hebben doorgekregen. Dan geven we het schaaltje verder en krijgen zo ook een stukje brood.

Terwijl we brood doorgeven, schenken we de wijn uit in de glaasjes.

Ieder krijgt nadien een glaasje en zo delen we ook de wijn!

**Voorbeden**

Gelukkig heeft God betere ogen dan wij.

Hij ziet zelfs de allerkleinste vruchtjes.

Daarom bidden we tot Hem.

Bidden we dat we bron zijn voor anderen en levenskracht bevorderen zodat mensen vruchten dragen. Bidden we dat we zelf voeding vinden bij anderen als dit nodig is. Laten wij bidden.

Bidden we voor elkaar en voor wie we onvergetelijk met ons meedragen,
om vrienden op onze weg, om mensen die leven aanreiken en hoop geven:
dat ook wij zo’n mensen mogen zijn. Laten wij bidden.

Voor mensen die hun verdriet niet te boven komen: om liefde en warme zorg.
Mogen zij ervaren dat er toekomst is. Mogen zij echte verbondenheid met dierbare mensen beleven. Laten wij bidden.

Eigen voorbeden

**Gezamenlijk afsluitend gebed**

God, die ons met de zorg van een tuinman vol liefde omringt

laat ons vrucht dragen tot uw eer.

Mogen wij U tot recht laten komen zover dat in ons vermogen ligt.

Laat ons daden van liefde doen, verbonden en één met Hem, de wijnstok,

waarvan wij allen uit oost en west de ranken zijn;

Jezus, de Heer, die met U en de Geest leeft in eeuwigheid. Amen.

**Verhaal over boom** Kolet Janssen, Bompa en Jolijn

Bompa: Kijk eens hoe de bomen werken!

Kleinkind: Wat doen ze dan, bompa?

Bompa: Ze verbinden de aarde met de hemel. En dat is heel moeilijk, omdat de hemel zo lucht is dat hij bijna wegvliegt. Als er geen bomen waren, zou de hemel er al lang niet meer zijn. Maar gelukkig zijn er bomen. Kijk eens naar die ruwe stam: het is net een enorm dik touw. Er zitten zelfs knopen in. Aan elk uiteinde strekken de draden van het touw zich uit naar boven en naar beneden. Boven noemen we dat takken, en beneden wortels. Maar het is net hetzelfde. Ze zoeken hun weg in de aarde en in de lucht, om die twee bij elkaar te houden.

Kleinkind: Maar bompa, het is toch veel moeilijker om in de aarde door te dringen dan in de lucht!

Bompa: Neen, hoor meisje. Als dat waar was, zouden de takken recht zijn. Maar ze kronkelen net zo erg als wortels. Kijk maar naar onze oude appelboom. Takken moeten ook hun weg zoeken, en dat is vaak net zo moeilijk als voor wortels. Ze groeien ook en ze veranderen van richting.

Kleinkind: Hoe komt het dat het voor die takken zo moeilijk is, grootvader?

Bompa: Dat komt door de wind. Maar de bomen zijn sterk, de hemel en de aarde blijven door hen altijd met elkaar verbonden. We kunnen heel wat van bomen leren, want verbonden zijn is een heel belangrijk iets. Je voelt je blij als je je verbonden voelt. Je voelt dan dat papa en mama er altijd voor je zijn en ook je grootouders, broers en zussen, meters en peters en al je vriendjes. Ook met Jezus willen we verbonden zijn en daarom zijn we hier vandaag samen.

Kleinkind: Weet je opa, als ik vanaf nu naar de bomen kijk, dan weet ik dat ik nooit alleen ben!

(naar De parabel van de bomen, uit Il était une foi)

**We kiezen ervoor om de boom als symbool aan te vullen bij het logo van Lazareth.**

**De boom als symbool van verbondenheid past helemaal bij onze filosofie en ons geloof die we hier samen willen beleven.**

**In plaats van een klantenkaart geven wij een boomschijfje mee met aan de ene kant: Lazareth en aan de andere kant: mijn bron.**

**Een toemaatje als zending: een parabel over verbondenheid**.

Het was morgen in de grote bloementuin. Twee rode rozen werden langzaam wakker en rekten hun blaadjes uit. Opeens viel er een dauwdruppeltje vlak naast de rozen naar beneden. ‘Waar wil je naartoe?’ vroeg een van de rozen. ‘Ik wil naar de grond voor jullie’, klonk het antwoord. De rozen wilden nog wat vragen, maar het druppeltje was al naar beneden, de aarde in.

De twee rozen bogen zich voorover, maar ze zagen niets meer. Verbaasd keken ze elkaar aan en begonnen te praten. ‘Waarom zou dat druppeltje in de grond willen,’

‘Ik weet het niet, misschien is er wel iets in de grond?’

Maar lang hoefde de rozen niet na te denken want opeens voelden ze alle twee tegelijk een druppeltje water langzaam in hun stengel naar boven komen.

‘Ik voel het dauwdruppeltje in mijn stengel!’ zei de ene roos. ‘Dat is toevallig!’ zei de andere roos, ‘ik voel het ook.’ Ze werden stil. Nu begrepen ze het.

Na een poosje zei de ene roos:

‘Het lijkt maar zo, dat wij niets met elkaar te maken hebben, door de wortels zijn we vast met elkander verbonden, zo is niemand van ons ooit helemaal alleen.’

Daar moesten ze allebei nog lang over nadenken.

En hoe langer ze erover nadachten, hoe gelukkiger ze werden.

Die verbondenheid is er tussen mensen, maar kan ook groeien tussen de mens en God

Wanneer de takken

van de bomen in het woud

ruzie maken

omhelzen hun wortels elkaar.

(Afrikaans spreekwoord)

**Vragen we hierover de zegen van de Heer, die ons altijd zal vergezellen!**

**In de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. Amen.**

**Michel vertelt over India en het project dat ze daar steunden.**

****