**Een suggestie van liederen bij de aangeboden viering van Samana**

**voor de Dag van de Mens met Chronische Ziekte --- 2017**

**Lied aan het begin: ZJ 735**

Zomaar een dak boven wat hoofden,

deur die naar stilte openstaat. Muren van huid,

ramen als ogen, speurend naar hoop en dageraad.

Huis dat een levend lichaam wordt als wij er binnengaan

om recht voor God te staan.

Woorden van ver, vallende sterren,

vonken verleden, hier gezaaid. Namen voor Hem,

dromen signalen diep uit de wereld aangewaaid.

Monden van aarde horen en zien, onthouden, spreken voort,

Gods vrij en lichtend woord.

Tafel van Een, brood om te weten

dat wij elkaar gegeven zijn. Wonder van God,

mensen in vrede, oud en vergeten nieuw geheim.
Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is,

dood en verrijzenis.

**Tussenzang**

Uit vuur en ijzer, zuur en zout,

zo wijd als licht, zo eeuwenoud,

uit alles wordt een mens gebouwd

en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn,

om zout en zoet en zuur te zijn,

om mens voor een mens te zijn

wordt alleman geboren.

Om water voor de zee te zijn, om anderman een woord te zijn, om niemand weet hoe groot en klein

-gezocht, gekend, verloren,

om avond en morgenland,

om hier te zijn en overkant,

om hand in een andre hand,

om niet te zijn verloren.

Om oud en wijd als licht te zijn,

om lippen, water, dorst te zijn,

om alles en om niets te zijn,

gaat iemand tot een ander.

Naar verte die niemand weet,

door vuur dat mensen samensmeedt,

om leven in lief en leed

gaan mensen tot elkander.

**Voorbeden:**

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

**Communie-** **of** slotlied**: ZJ 530**

Zo vriendelijk en veilig als het licht,

zoals een mantel om mij heen geslagen,

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd

waakt over mij en over al mijn gangen.

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid

om als ik val, mij telkens op te vangen.

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt.

Ik moet in lief en leed naar U verlangen.

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft,

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede.

Ontsteek de vreugde die geen einde heeft,

wil alle liefde aan uw mens besteden.

Wees Gij vandaag mijn brood, zowaar Gij leeft.
Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.

Communie**- of slotlied: Ankerlied**

Breng ons daar waar mensen leven,

wachtend op een woord van hoop.
Doe ons delen, doe ons geven,

in uw Geest zijn wij gedoopt.

Laat uw Naam ons leven worden

rode draad in ons bestaan,

ankervast vandaag en morgen,

kracht en moed om door te gaan.

Breng ons daar waar mensen wonen.

Geef hen bij elkaar een thuis,

waar ze liefde mogen tonen,

samen delen last en kruis.

Breng ons waar de mens vergeten,

uitgesloten, zonder recht,

waar zijn kreet niet wordt geweten,

vrede niet wordt aangezegd.

Breng ons daar waar in de stilte,

brood gebroken wordt, gedeeld.
Waar uw Geest doorheen de kilte,

breekt en zalft en harten heelt.