**Viering 6 september 2015**

**23ste zondag door het jaar B**

**Terug naar de Bron, de Ziel van ons bestaan**

**Inleiding**

Van harte welkom in onze eerste viering van dit nieuwe jaar, ons vierde jaar al!

We willen graag met jullie een nieuwe start maken zodat we weer samen kunnen nadenken en ons geloof verrijken en verdiepen, zodat we de wereld een beetje beter maken en meer geluk brengen voor iedereen. We willen deze viering beleven in de naam van de vader, de Zoon en de Geest. Amen.

En graag willen we ook wat vertellen over onze denkdag die we hadden een paar weken geleden en waar we toch weer wat nieuwe ideeën en verdieping gevonden hebben. We willen vandaag deze lijn voor dit nieuwe komende jaar uitzetten, door enkele bijzondere woorden onder de aandacht te brengen.

Vandaag komen we terecht bij een evangelieverhaal, dat ons de mogelijkheid geeft om onze nieuwe start handen en voeten te geven.

Het is een verhaal over iemand die niet thuishoort in de maatschappij en aan de rand wordt gezet. Een dove man, die ook moeilijk kan spreken.

Kan je het je voorstellen: doof en stom zijn. Niets horen, niet kunnen spreken. Je GSM wordt een nutteloos object. De contacten worden heel moeilijk. Je raakt afgesloten en geïsoleerd, net of je er niet meer bij hoort. Je bent verplicht beroep te doen op mensen die je speciaal helpen.

Wie ben je dan als mens? Waar sta je dan?

Daarover gaat het evangelie van vandaag.

We zijn allemaal wel eens doof en stom. We horen vaak juist de belangrijkste dingen niet, dingen die mensen ons vertellen en voor hen van levensbelang zijn. Sommige gebeurtenissen slaan ons met verstomming en maken ons sprakeloos.

We hebben allemaal woorden en symbolen nodig om contacten te leggen, om midden in het leven te staan. Jezus onderneemt actie en hij gebruikt daarbij al zijn kwaliteiten. Luisteren we eerst naar het evangelieverhaal.

**Evangelie Marcus (7,31-37)**

In die tijd trok Jezus naar het meer van Galilea, dwars door het land van de Tien Steden.

Men bracht een dove bij Hem die ook moeilijk kon spreken.

Ze smeekten Hem dat Hij hem de handen zou opleggen.

Jezus nam de man ter zijde, weg van de menigte.

Hij stak hem de vingers in zijn oren en raakte zijn tong met speeksel aan.

Daarop sloeg Jezus zijn ogen ten hemel, zuchtte diep en zei : “ Effeta “ – “ Ga open “.

En onmiddellijk gingen zijn oren open, kwam zijn tong los en kon hij normaal spreken.

Jezus verbood hun het voorval voort te vertellen, maar hoe meer Hij het verbood, hoe meer zij het gingen uitbazuinen.

Iedereen was erg onder de indruk en ze riepen vol verbazing uit : “hij heeft alles wel gedaan, doven laat Hij horen en stommen spreken.”

**Bedenking**

Jezus gaat op een heel speciale manier om met deze man.

Jezus haalt hem weg van de menigte, naar een stille plaats, waar ze echt samen kunnen zijn.

Hij raakt hem aan, de oren, de tong. Hij gebruikt dit als symbool om de dove duidelijk te maken dat er andere kanalen zijn om contact te maken.

Het zijn tedere gebaren om de dove nabij te zijn, om hem met zachtheid te behandelen. Hij zal het zeker niet gewend geweest zijn.

Jezus maakt op die manier **verbinding** met de man.

Hij maakt ook **verbinding** met zijn **Bron**: hij kijkt naar de hemel en zucht. Het is zijn manier om contact te maken met God, die voor hem de bron van **energie** is. Hij wil die laten **stromen**, zoals de adem door het lichaam stroomt en alle organen voeding geeft. Zo kan hij de man laten voelen dat God ook door hem wil stromen als een onuitputtelijke bron van energie.

En hij gebruikt het woord: ‘Effeta’, ga open. Het is één van de weinige Aramese woorden die nog in het evangelie bewaard zijn. Ze geven de oorspronkelijk klank weer, waar in de woorden van Jezus geklonken hebben. Het is fijn om deze terug te horen.

Wellicht komen we daarin heel dicht bij Jezus.

Een paar weken geleden hebben we met ons groepje samen een denkdag gehouden.

Ook daar zijn we dichter bij Jezus gekomen, onder andere door een vertaling van het Onze Vader uit het originele Aramees.

Dat heeft ons doen nadenken over wie God voor ons is en hoe we met hem kunnen spreken, wat **bidden** voor ons betekent.

Ook wij zijn een dag weggegaan om ons te herbronnen en van op afstand te kijken naar onze huiskerk Lazareth. En dat bracht ons bij een zienswijze, een levensvisie die we dit jaar zouden willen meedelen en verder uitwerken in onze vieringen. Vandaag is dus een nieuwe start, met nieuwe woorden en symbolen. We willen jullie daar graag in meenemen, met woorden, verhalen, symbolen en handelingen.

En eerst willen we graag een nieuwe start maken met het uitspreken van ons geloof. We hebben daarin een korte start gemaakt, die we samen willen uitspreken.

**Lied: The sound of silence (Simon and Garfunkel)**

**Geloofsbelijdenis**

‘In dit huis komen we samen om het leven op een nieuwe manier te beschouwen

We stellen ons open voor de bron van energie, voor God, die alles met elkaar verbindt. Ze stroomt doorheen het leven en toont wat de Ziel met ons van plan is. ‘

Graag willen we jullie uitnodigen om enkele gedachten te verwoorden: wat betekent geloven vandaag voor jou? Wat is daarin belangrijk? Waar ligt vandaag voor jou de nadruk in geloven? Je kan het opschrijven of gewoon kort vertellen. Dan verzamel ik het hier.

**Kostbare bron**

Soms welt het op

in het diepste van jezelf

Een stroom van warmte en liefde

Vanwaar komt het?

Het is een andere bron

die voeding geeft aan

de overweldigende kracht van liefde

die door je stroomt

Soms is het zo’n kracht

dat je er bang van wordt

Bang om omver geblazen te worden

Maar eigenlijk is het alleen maar

zachtheid, die zo sterk aanvoelt

Je wordt een kanaal

waardoor liefde zijn weg vindt

De echte bron is goddelijk

en als je ze toelaat en je kanaal openzet

kan liefde zich verder verspreiden

naar anderen en naar de wereld

Een tegenbeweging tegen alle onbegrip en onrecht

Het is een kracht die alle levende wezens met elkaar verbindt

en alle verschillen doet wegvallen

Je herkent mensen die op dezelfde golflengte leven

omdat ze rechtstreeks je hart aanspreken

En zo schep je mee de verbondenheid

die alle mensen bestaansrecht geeft

**Vredeswens**

Tevreden zijn, het lijkt wel een heel belangrijk goed in onze wereld.

Tevreden met wie we zijn, wat we hebben en met het leven dat we hebben opgebouwd.

En zo ook anderen gunnen dat ze een tevreden leven kunnen leiden.

Want door vrede in je hart, straal je vrede uit naar anderen.

En zeker in deze tijd waar het verschil tussen mensen zo groot wordt en zo sterk wordt benadrukt, is het belangrijk dat we de vrede uitdragen naar iedereen. Want iedereen heeft recht op geluk en op een volwaardig bestaan.

Geven we deze vrede door aan elkaar.

**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 putten uit de **bron** van leven.

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!

**Lied: Waarheen (Dana Winner)**

**Voorbeden**

Laten we vandaag onze gebeden samenbrengen en bidden tot de Bron van ons bestaan, tot God:

* Bidden we dat we zorgvuldig en intens omgaan met ons eigen geluk en het geluk van anderen. Dat onze woorden en daden steeds gebaseerd zijn op respect voor onszelf en anderen. Laten we bidden.
* Bidden we dat we zorgvuldig en intens omgaan met de Bron van het Leven, die zo kwetsbaar is in deze tijd, en zich toch manifesteert in ieder levend wezen. Laten we bidden.
* Bidden we dat we ons zorgvuldig en intens steeds opnieuw verbinden met de Ziel van het leven, met God, zodat leven en liefde kan stromen en de mensen gelukkiger worden. Laten we bidden.

Eigen voorbeden vanuit het hart en het nu.

**Afsluitend gebed:**

‘Effeta’ sprak Jezus tegen de doofstomme, en diens mond en oren gingen open.

‘Effeta’ zegt God tegen ieder van ons, zodat we ons openstellen en verbinden met onze Bron.

Een hart dat zich laat raken, oren die horen en luisteren

en een mond die spreekt van vrede en liefde,

laat dat onze inspiratie zijn in het omgaan met ieder ander mens. Amen

Graag nodig ik nu uit om ons nieuwe Onze Vader te bidden, dat tegelijk ook heel oud is, want het is de rechtstreekse vertaling uit het oude Aramees, de taal waarin Jezus het oorspronkelijk heeft uitgesproken.

Het klinkt een beetje anders en brengt een andere sfeer dan het gebed dat wij geleerd hebben. Laten we het samen bewust uitspreken, in verbondenheid met Jezus:

**Onze Vader** Het Aramese Jezus-gebed

Bron van zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,

Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.

Bundel uw licht in mij - maak het nuttig.

Vestig uw rijk van eenheid nu,

uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.

Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.

Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden,

opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.

Laat ons de Bron niet verzaken.

Want uit u wordt geboren:

de alwerkzame wil,

de levende kracht om te handelen,

en het lied dat alles verfraait

en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

(Tekst Bram Moerland)

We hebben nog een toemaatje vandaag, waarmee we jullie aan het werk willen zetten:

We rapen alle woorden nog eens op die we willen lanceren vandaag en nodigen uit om het vouwpapier te maken. Het is een handreiking voor dit jaar. We nodigen jullie uit om geregeld dit papier ter hand te nemen en te vouwen. En er even bij stil te staan en de woorden te laten doordringen.

**We maken een vouwpapier met de 8 woorden erin. Dat plooien we op het einde van de viering tot een soort bloem waar ze hun vingers kunnen insteken en de woorden afwisselend kunnen lezen. Effeta Ga open staat in het midden.**

BRON

ENERGIE

STROMEN

VERBINDEN

ZIEL

BIDDEN

SYMBOLEN

STILTE