Liturgie250105 Het enige dat telt – het geheim van de vreugde van het geloof

**Welkom**

**Intocht:** psalm 63, 1 en 3

**Stilte / bemoediging en groet**

**Openingsgebed**

**Avondlied:** lied 243, 1, 2 en 7

**Nodiging**

Iedereen, die Jezus liefheeft, is hier welkom rondom deze Tafel. Jezus Christus zelf nodigt ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van zijn Kerk in te stemmen en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen

**Verkort tafelgebed**

Kort voor zijn heengaan heeft Jezus in het houden van een maaltijd met zijn leerlingen uitdrukking gegeven aan zijn laatste bedoelingen.

Hij heeft hen opdracht gegeven om dat op dezelfde wijze te blijven doen na zijn heengaan.

De maaltijd heeft altijd en overal voor de mensheid een eigen taal gesproken. Vooral feestelijke en bevrijdende gebeurtenissen worden bij voorkeur met een maaltijd gevierd.

De maaltijd die Jezus stichtte, sprak naast deze algemeen menselijke taal vooral de taal van het Oude Testament.

De weg van God met Israël loopt van de ene naar de andere maaltijd:

van de Paschamaaltijd – de jaarlijks herdachte bevrijding uit Egypte –

naar de maaltijd van de grote toekomst, wanneer de HEER op de Sion zijn feestmaal aanricht.

Met Jezus was die toekomst begonnen, juist voor mensen die er niet op hadden kunnen hopen. Zichtbaar werd dit met name bij maaltijden waar Jezus aanzat samen met tollenaren en zondaren.

Tijdens de laatste maaltijd vóór zijn dood, voegde Jezus aan de gewone ingrediënten van de maaltijd, brood en wijn, de nieuwe heilsbetekenis toe van zijn ophanden zijnde vrijwillige dood.

Alle verhalen over ontmoetingen van Jezus na de opstanding

staan in het teken van de maaltijd. Van nu af aan gaat ook de weg van Christus’ gemeente van maaltijd tot maaltijd.

In het vieren van de maaltijd grijpt de gemeente vooruit op de maaltijd van de voltooide vreugde en gemeenschap. Tegelijk kijkt ze terug naar de weg van Jezus waarin haar die toekomst ontsloten is. En ze weet dat haar nu verhoogde Heer in de Geest als de gastheer van haar vieringen tegenwoordig blijft.

Deze maaltijd is de meest omvattende uitdrukking van het heil.

In een telkens herhaalde verbondsvernieuwing ligt heel de heilsweg geconcentreerd voor ons. Het verleden van Christus’ offer, de toekomst van het rijk van God en het heden van de tegenwoordigheid van Christus in de Geest komen erin samen.

Tevens valt hier de gemeenschap met God samen met de gemeenschap van de leden van het Christus-lichaam onderling.

In deze viering kijken we tegelijk terug en vooruit,

tegelijk naar boven (naar de verhoogde Heer),

rondom ons (naar de mensen)

en vóór ons (naar de tafel met de tekenen van brood en wijn).

De verbondsweg van kruis en opstanding, van berouw en vergeving,

van zelfverloochening en verrijzenis wordt ons steeds opnieuw voorgetekend. Daarom heerst aan deze tafel een dubbele stemming:

van schuldbesef en schroom enerzijds,

van bevrijding en uitzicht op de toekomst anderzijds.

Maar het tweede heeft de overhand op het eerste.

De gemeente beseft de prijs die haar Heer heeft moeten betalen

en durft toch op zijn gezag dit feest te vieren.

*Laten we samen bidden:*

“Onze Vader, die in de hemelen zijt,

 Uw Naam worde geheiligd, / Uw Koninkrijk kome,

 Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde.

 Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden,

 gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren,

 en leid ons niet in verzoeking,

 maar verlos ons van de boze.

 Want van U is het koninkrijk, en de kracht,

 en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. / Amen.”

We luisteren naar de **apostolische geloofsbelijdenis**

*De mensen die deelnemen aan de Maaltijd van de Heer komen naar voren en vormen 1 of meerdere kring (achter elkaar) in het midden van het liturgisch centrum met de voorganger en dienstdoende diaken in het midden.*

Heft uw harten omhoog.

Wij brengen dank aan onze HEER.

De HEER is onze dank waard.

Zend, zo bidden wij, uw heilige Geest

over deze gaven van brood en wijn

en stort uw Geest ook over ons uit.

Dat wij elkaar dragen en verdragen

op weg naar onze toekomst

om het feestmaal in de hemel te vieren.

**Instellingswoorden**

Het brood, dat wij breken,

is gemeenschap met het lichaam van Christus.

Neem, eet, gedenk en geloof,

dat het lichaam van onze Here Jezus Christus gegeven is

tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Amen *(gezongen)*

**Deling van brood**

De beker der dankzegging,

waarover wij de dankzegging uitspreken,

is gemeenschap met het bloed van Christus.

Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof,

dat het kostbaar bloed van onze Here Jezus Christus

vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Amen (*gezongen)*

**Deling van wijn**

**Dankgebed** (gesproken of gezongen):

Laten we de Heer die ons aan zijn tafel heeft ontvangen nu samen dankzeggend prijzen in een lied als afsluiting van de maaltijd: lied 221, 1 en 3

**Lezing:** Filippenzen 3, 7 – 12

7Maar wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. 8Sterker nog, alles beschouw ik als verlies, want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep, want ik wil Christus winnen 9en één met Hem zijn – niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus en die God toekent op grond van geloof. 10Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden en aan Hem gelijk te worden in zijn dood, 11in de hoop ook zelf uit de dood op te staan.

12Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik doe mijn uiterste best, in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft.

**Samenzang: gezang** 653, 1 en 2

**Uitleg en verkondiging**

**Samenzang:** lied 910, 2 en 3

**Gebeden**

**Collecte**

**Slotlied:** lied 657, 1 en 4

**Zegen**

*We beantwoorden de zegen door samen te zingen ‘amen, amen, amen’.*