*In de Stilte wordt het Eeuwige een Moment*

**Paastriduüm 2019**

**– GOEDE VRIJDAG –**

 **Opstelling**

In het midden staat een houten kruis. Ervoor staat een tafeltje met een linnen doekje erover en erop een schaaltje met krijtjes. Rond het kruis is voldoende ruimte om er straks in een kring omheen te staan. Het altaar is ontbloot.

 **Inleiding**

**V:** Vandaag gaat het verhaal

dat we gisterenavond begonnen waren, verder.

Welkom in deze GoedeVrijdagwake.
Herinner u hoe we deze drie diensten

van deze Goede Week

dit jaar als thema hebben meegegeven:

‘In de stilte wordt het eeuwige een moment’.

Die stilte is vooreerst een innerlijke stilte,

die we vanavond nodig hebben

omdat we willen luisteren

naar het lijdensverhaal van Jezus Christus.

Het is traditie om dit jaarlijks opnieuw te vertellen.
Dit jaar lezen we dit in het evangelie volgens Lucas.

We hebben de tekst in vijf gedeeld

om ze af te wisselen met meditatiemomenten.

Op het einde volgt nog de kruishulde,

waarna we weer in stilte deze plek verlaten.

Laten we hier samen zijn in de naam van + …

 **Lied**

*“De Zoon die voor de eeuwen” (ZJ 382)*

 **Gebed**

**V:** Op de drempel van Pasen

komen wij hier samen, God,

om stil te worden bij het geheim van uw Zoon.

Hoe is het mogelijk dat een mens

die tweeduizend jaar geleden heeft geleefd

nog steeds miljarden mensen kan raken

en kan inspireren om in zijn spoor verder te gaan?

Hoe kan zijn leven, zijn lijdensweg en verrijzenis

de reden zijn dat wij in zijn naam blijven samenkomen?

Hoe kunnen wij geloven dat hij leeft,

dat zijn geest ons bezielt

en het vuur in ons aanwakkert?

Dit kan alleen maar omwille van

uw onophoudelijke en vernieuwende aanwezigheid.

Blijf met ons meegaan op zijn weg

zoals tot hiertoe en vanaf hier tot in eeuwigheid.
Amen.

**V:** Gisteren vertelden we van het laatste avondmaal.
Nu vertellen we hoe het verder gaat.
U kan alvast uw volgboekje openhouden

bij het lied *‘Wees hier aanwezig’ (VT 43).*

 **Lijdensverhaal, deel 1**

**L:** (tekst zie achteraan)

 **Meditatie 1**

**V:** Het klinkt twee keer in de nacht op de Olijfberg:

‘Bid dat jullie niet in beproeving komen’.

Als het nacht is binnen in ons

dan is de kans op beproeving groot.

‘Onze Vader …, breng ons niet in beproeving,’

klinkt het uit vele monden.

Daarbuiten wordt het woord amper gehoord.
Het is niet van deze tijd ...

Na die laatste maaltijd had Jezus gesproken

over zwaarden en dat hadden ze onthouden.
De leerlingen waren voorzien toen Judas kwam.
Een houw, een schreeuw en een oor viel.

Stop dit geweld, zei Jezus en hij geneest hem.

De beproeving komt, het geweld breekt los.

Mogen wij kiezen voor de weg van de vrede.

Zo bidden wij …

 **Korte stilte**

 **Lied**

*“Wees hier aanwezig” (strofe 1 + refrein)*

 **Lijdensverhaal, deel 2**

**L:** (tekst zie achteraan)

 **Meditatie 2**

**V:** In de schijn van de vlammen wachten ze:

Jezus en Petrus, soldaten en dienaren,

geschaard rond het vuur dat oplaait.

‘Hé, maar jij bent toch …’ ‘Nee! Nee! Nee!’

Een mens die zichzelf niet durft zijn.

‘Zeg ons of jij de Messias bent’ ‘Ja.’

Een mens die zichzelf prijsgeeft.

Een haan kondigt de nieuwe dag aan.

Een nieuwe morgen, een nieuw geluid.

De stilte wordt doorbroken.
De wonde gaat open. Tranen vloeien.

De hemel breekt open. Engelen zingen.

Gods koninkrijk voor dag en dauw

komt stilaan nader voor wie dromen durft.
Mogen wij klaarstaan zonder reserve.
Zo bidden wij …

 **Korte stilte**

 **Lied**

*“Wees hier aanwezig” (strofe 2 + refrein)*

 **Lijdensverhaal, deel 3**

**L:** (tekst zie achteraan)

 **Meditatie 3**

**V:** Een koning staat voor mij, zo zeggen zij.

Heeft hij dan wat misdaan? vraagt de Romein.

Doe jij voor mij een wonder? vraagt de tetrarch.

Buiten klinkt geschreeuw: Kruisig hem!

De adelaar blinkt stijf in ’t goud.

Hij pronkt boven de poort van het paleis.

Geef aan de keizer wat hem toekomt.

Hij neemt het anders zelf wel van je af.

Zoveel doden, zoveel bloed, en toch …

Toch zal die ene mens de woede stillen.

Hij heeft gesproken, ongehoord:

Geef aan God wat God toekomt.

Bevrijding voor allen, maar niet voor hem.

Voorbij de leegte leidt zijn weg.
Mogen wij staande blijven in het volgen.
Zo bidden wij …

 **Korte stilte**

 **Lied**

*“Wees hier aanwezig” (strofe 3 + refrein)*

 **Lijdensverhaal, deel 4**

**L:** (tekst zie achteraan)

 **Meditatie 4**

**V:** De balk van het oordeel wordt aangedragen.
Langs een spoor van bloed naar het Schedeltje.

Waar velen vóór hem reeds het leven lieten.

Bij ieder hoort een bordje met uitleg.
De dief, de moordenaar, de deserteur,

de ontsnapte slaaf, de koning van de Joden.

Niemand wordt onterecht gekruisigd.
Maar als jij toch de Messias bent,

laat je dan niet kennen en kom van dat kruis af.

Drink wat azijn en kijk naar al die mensen

die speciaal voor jou gekomen zijn:

hoe ze kijken, lachen, jouwen, wenen

omdat het niet heeft mogen zijn.

Tot gauw in jouw paradijs.
Mogen wij jouw getuigen zijn …
Zo bidden wij …

 **Korte stilte**

 **Lied**

*“Wees hier aanwezig” (strofe 4 + refrein)*

 **Lijdensverhaal, deel 5**

**L:** (tekst zie achteraan)

**V:** Na Jezus’ dood stapt één mens in het voetlicht:

Jozef van Arimatea, beladen met linnen doeken.

Hij is een mens die gelooft en hoopt.
Hij is een mens die liefdevol Jezus losmaakt.

Hij is een mens als ieder van ons een mens is,

die gelooft, die hoopt, die liefheeft.

Mogen wij ons aangesproken voelen …

Het verhaal dat begon met linnen doeken,

eindigt met linnen doeken,

van de kribbe tot het graf.

Het verhaal lijkt uit, maar wij weten beter,

want daarom zijn we hier.

Laten wij zingend getuigen:

 **Lied**

*“Naam van Jezus die ten dode” (ZJ 352)*

 **Kruishulde**

**V:** Wij voelen ons nu verbonden, God, met uw Zoon

en met allen die lijden en sterven,

gemarteld en gekruisigd aan de kruisen

van ziekte, armoede, oorlog, misbruik

en zovele denkbare en ondenkbare ellende.

Mogen wij ons met hen verbonden voelen

zoals ook Gij ons niet alleen laat.

Amen.

**V:** In de stilte wordt het eeuwige een moment.

Wij houden nu **in stilte** een kruishulde

en we doen dat op de volgende wijze.

Op bedevaartplaatsen en andere bijzondere plekken

kan je zien hoe mensen hun naam hebben gekerfd

in het heiligdom of op een andere wijze

iets achtergelaten hebben van zichzelf.

Het is een getuigenis, een teken van leven,

een ontroerend teken van aanwezigheid

en van het geraakt worden door een plek

en het verhaal dat daarbij hoort.

Ik nodig u nu uit om uw naam of initialen

met krijt te schrijven op dit eenzame kruis.
Jezus is alleen de dood ingegaan,

heeft voor ons de geest gegeven.

Misschien wilt u ook andere mensen

in dit gebeuren opnemen,

mensen met wie u zich verbonden voelt,

dan mag u ook hun initialen op het kruis zetten.

Nadat u dit hebt gedaan, blijven we met zijn allen

rond het kruis staan (of zo nodig zitten) ...

 **Onze Vader**

(staande in de kring rond het kruis)

 **Zending**

**V:** Gaan wij nu in stilte huiswaarts.
We zien elkaar morgenavond weer, in de paaswake.

Het evangelie volgens Lucas

**– GOEDE VRIJDAG –**

De tekst is in de verleden tijd geschreven, behalve wat Jezus zegt en doet, dat staat in de tegenwoordige tijd, als een bijzonder effect dat benadrukt hoe Jezus ons in het heden aanspreekt.

De taakverdeling tussen lector(en) en voorganger(s) dient te worden aangepast volgens de situatie en ieders capaciteiten. Het lijdensverhaal kan mogelijk in een rollenspel worden omgezet.

**1.** Toen ze de bovenzaal verlieten,

gaat hij, naar zijn gewoonte, naar de Olijfberg

en zijn leerlingen volgden hem.

Daar aangekomen, richt hij zich tot hen:

‘Bid dat jullie niet in beproeving komen!’

Daarop zondert hij zich een beetje af

om geknield te bidden.

Hij bidt: ‘Vader, als U het wilt,

laat mij deze beker dan gespaard blijven.
Ik weet wel dat niet mijn wil,

maar uw wil moet geschieden.’

Op dat moment ziet hij een engel

die hem moed inspreekt.

In doodsangst bidt hij nog indringender,

tot zijn zweet als bloed op de aarde valt.

Hij staat op en gaat terug naar zijn leerlingen.
Die waren ondertussen ingedommeld.
Dat bedroeft hem en hij stoot hen aan:

‘Wat liggen jullie hier nu te slapen?

Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen!’

Hij is nog niet uitgesproken

of er kwam een bende op hen af, met Judas voorop.

Hij stapte op Jezus af en kuste hem.

Waarop Jezus zegt:

‘Judas, lever je de mensenzoon over met een kus?’

Als de leerlingen zagen hoe ze werden omsingeld,

vroegen ze Jezus:

‘Heer, moeten wij erop slaan met een zwaard?’

Zonder het antwoord af te wachten,

sloeg een van hen in

op de dienaar van de tempeloverste

en hakte hem het rechteroor af.

Jezus komt tussenbeide en roept: ‘Laat dat!’

Hij raapt het oor op en zet het terug op zijn plaats.

Tegen de hogepriesters, de tempelwachters

en de oudsten die erbij waren, zegt hij:

‘Alsof ik een rover ben, komen jullie op mij af

met zwaarden en stokken!

Dagelijks was ik bij jullie in de tempel

en jullie hebben geen vinger naar mij uitgestoken.
Dit is echter jullie moment, in volle duisternis!’

Maar zij grepen hem vast en leidden hem weg.

*(Lc 22,39-54a)*

**2.** Terwijl ze Jezus wegvoerden

naar het huis van de hogepriester,

was Petrus hen op een afstand gevolgd.

Aangekomen, werd op de binnenplaats

een vuur aangelegd en ze verzamelden errond.

Petrus ging onopvallend tussen hen in zitten.

Een dienstmeisje zag hem en herkende hem

in het flakkeren van de vlammen.

‘Hij was ook bij hem,’ zei zij.

‘Ik heb niks met hem te maken, mens,’ zei Petrus.

Kort daarna was er nog iemand die hem herkende:

‘Hé, jij bent toch ook een van hen,’ riep die uit.

Petrus sprong recht: ‘Dat is niet waar!’

Zowat een uur later verklaarde nog een derde:

‘Ik weet het zeker! Hij is ook een Galileeër!’.
Petrus bezweerde opnieuw dat hij Jezus niet kent,

maar nog voor hij was uitgesproken

kraaide er een haan.

Jezus keert zich om en kijkt Petrus aan

en Petrus herinnerde zich

wat de heer hem had voorspeld:

voor de haan kraait, zul je me driemaal verloochenen.

Hij liep weg en buiten weende hij bittere tranen.

Diegenen die Jezus vasthielden bespotten

en sloegen hem tot bloedens toe.

Om hem heen draaiend bestookten ze hem met vragen,

daagden hem uit om te zeggen wie hem had geslagen

en dergelijke meer.

De volgende ochtend verzamelde de hoge raad,

samen met de hogepriesters en schriftgeleerden

en hij werd voor hen geleid.

Ze zeiden: ‘Als u de Messias bent, zeg het ons dan.’

Hij antwoordt: ‘Jullie geloven me toch niet.

En als ik jullie iets vraag, antwoorden jullie niet.

Weet dan wel dat het moment daar is

dat de mensenzoon zal zitten aan de rechterhand

van God in zijn macht.’

Als ze uitriepen: ‘Dus u bént de Zoon van God,’

antwoordt hij met ‘Jullie zeggen dat ik het ben!’

Daarop was hun reactie:

‘Waarom hebben wij nog getuigen nodig?

We horen het immers uit zijn eigen mond!’

Ze stonden allen op en brachten hem naar Pilatus.

*(Lc 22,54b-71)*

**3.** Bij Pilatus beschuldigden ze hem ervan

dat hij het volk in oproer bracht tegen de Romeinen

en hen aanzette om geen belasting te betalen aan de keizer.
Ook dat hij zichzelf de Messias noemt en koning.

‘U bent de koning van de Joden?’ vroeg Pilatus hem.

Daarop antwoordt hij enkel: ‘Dat zegt u.’

Tegen de hogepriesters en het volk zei Pilatus

dat hij niks strafbaars vond in deze mens.

Dan riepen ze des te harder dat hij het volk opruit

met zijn onderricht, in heel Judea, van Galilea tot hier!

Wanneer Pilatus vernam dat hij een Galileeër is,

vond hij dat Herodes over hem moest oordelen

en stuurde hem door, vermits de viervorst die dagen

in Jeruzalem verbleef voor het pesachfeest.

Herodes was opgetogen om Jezus te ontmoeten,

want hij had al zoveel over hem gehoord

en hoopte zeer dat hij een wonder zou doen.

Hij overspoelde hem met vragen,

maar Jezus antwoordt niet een keer.

Ondertussen bleven de hogepriesters

en schriftgeleerden beschuldigingen spuien.
Herodes begon hem te vernederen en bespotten.
Hij wierp een prachtig gewaad over zijn schouders

en stuurde hem terug naar Pilatus.

Sinds die dag werden Herodes en Pilatus vrienden.

Pilatus riep de hogepriesters, oudsten en het volk samen

en sprak hen toe:

‘Jullie hebben deze mens voor mij gebracht

als iemand die het volk opruit tegen ons

en, kijk, ik heb hem in uw bijzijn beoordeeld

en niets strafbaars in hem gevonden

– Herodes trouwens ook niet –

niets dat de doodstraf verdient.
Daarom heb ik besloten hem te laten geselen

en daarna te laten gaan.’

Hij had overigens de verplichting om op elk feest

een gevangene vrij te laten.

Dan klonk de roep:

‘Hang hem op en laat Barabbas gaan!’

Die zat opgesloten voor opstand en moord.

Pilatus herhaalde met nadruk dat hij Jezus zou vrijlaten.

Maar zij riepen nog harder:

‘Kruisig hem! Kruisig hem!’

En nogmaals wees Pilatus erop dat hij niets had gedaan

waarvoor hij de doodstraf verdiende

en dat hij hem daarom enkel zou laten geselen.

Maar steeds harder klonk het geschreeuw

om hem te kruisigen, zo hard dat hij toegaf.

Terwijl Barabbas werd vrijgelaten,

liet hij Jezus wegvoeren om gekruisigd te worden.

*(Lc 23,1-25)*

**4.** Wanneer Jezus werd weggeleid,

hielden ze een voorbijganger aan

– Simon uit Cyrene, die van zijn akker kwam –

om het kruishout te dragen.

Een hele groep volgelingen volgde hen,

waaronder vele vrouwen die weenden om hem.
(…) Tegelijk met Jezus

werden ook twee misdadigers weggeleid,

om samen met hem gekruisigd te worden.

Wanneer ze de plek bereikten

die ‘Schedeltje’ wordt genoemd,

kruisigden ze hem daar, samen met die twee,

de ene links en de andere rechts van hem.

Men hoorde Jezus zeggen:

‘Vader, vergeef het hun

want ze weten niet wat ze doen.’

Om zijn kleren te verdelen, wierpen ze loten.

Zijn volgelingen stonden erbij en keken toe.

De oudsten lachten hem uit:

‘Anderen heeft hij gered, laat hij nu zichzelf redden

als hij de Messias is!’

Ook de soldaten die hem zure wijn aanboden,

bespotten hem: ‘Als jij de koning van de Joden bent,

red dan jezelf!’

Boven zijn hoofd hing immers het bordje

met de reden van zijn veroordeling:

‘Deze is de koning van de Joden’.

Een van de misdadigers wierp hem toe:

‘Als jij de Messias bent, red dan jezelf en ons erbij!’

De andere berispte hem:

‘Heb jij geen ontzag voor God,

zelfs niet nu je hier hangt?

Wij krijgen een terechte straf,

maar hij heeft niets verkeerds gedaan!’

En tot Jezus zei hij: ‘Jezus, denk aan mij

wanneer je aankomt in je koninkrijk.’

Waarop Jezus antwoordt: ‘Wees maar zeker:

vandaag nog ben jij bij me in het paradijs.’

*(Lc 23,26-43)*

**5.** Rond drie uur trad er een zonsverduistering op

over de hele aarde die duurde tot zes uur.

Het voorhangsel van het allerheiligste in de tempel

scheurde middendoor.

Dan schreeuwt Jezus het uit:

‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest!’

waarna hij zijn geestesadem uitblaast.
Een honderdman die dit alles zag gebeuren,

verheerlijkte God en zei:

‘Waarlijk deze mens is een rechtvaardige geweest!’

En de hele menigte die dit aanschouwde,

sloeg zich op de borst en keerde huiswaarts.

Al zijn vertrouwelingen keken vanop afstand toe,

ook de vrouwen die hem waren gevolgd vanuit Galilea.

Een man uit Arimatea die Jozef heette,

lid van de hoge raad,

maar zonder het eens te zijn met hun besluit,

een goed en rechtvaardig mens,

die verlangde naar de komst van Gods koninkrijk,

ging bij Pilatus vragen om het lichaam vrij te geven.

Hij haalde Jezus’ lichaam van het kruis af

en wikkelde het in linnen

om het daarna neer te leggen in een nieuw graf

dat in de rots was uitgehouwen.
Dit gebeurde kort voor het aanbreken van sabbat.

Op een afstand volgden de vrouwen,

die met hem waren meegekomen uit Galilea,

en ze zagen waar zijn lichaam werd neergelegd.
Ze keerden weer, om met kruiden zalven te bereiden.
De sabbat onderhielden zij, zoals voorgeschreven.

*(Lc 23,44-56)*