**Goede Vrijdag 2016**

*Waarachtig leven*

**Opstelling**

Vooraan in het midden ligt een houten kruis, plat of schuin. Aan de voet ervan staat een mandje met lintjes, zoals degenen die we elke zondag aan de bastón hebben gehangen. Die zullen gebruikt worden bij de kruishulde.

Op het altaar staat niets anders dan de kelk waaruit we gisteren hebben gedronken.

**Lied**

*“Barmhartige Heer” (ZJ 316)*

**Inleiding**

**V2:** + … Na onze bijeenkomst gisterenavond,

op Witte Donderdag,

zijn wij hier opnieuw samengekomen

op Goede Vrijdag,

om het Verhaal verder te vertellen.  
Dit jaar vertellen we het in de versie van Johannes.

Het is het verhaal van Jezus’ lijden en dood,

dat een centrale plaats inneemt in onze geloofsbelijdenis.

Want het gaat om een mens van vlees en bloed.

Wij geloven niet in een God die ongenaakbaar

en onverschillig van op een afstand toekijkt

hoe wij elkaar hier de dood aandoen.

Wij geloven in een God die met de mens begaan is,

die de mens draagt in zijn moeilijkste momenten,

die meelijdt en zijn barmhartige liefde voelbaar maakt

doorheen onze medemenselijkheid.

In dit jaar van de barmhartigheid kunnen we dat

niet genoeg benadrukken.

Wij gaan hier zo dadelijk luisteren

naar wat Johannes ons wil vertellen

over die laatste uren van Jezus’ leven.

Wij weten niet wie hem hierover heeft verteld,

maar hij heeft er op zijn manier een verhaal van gemaakt

dat herkenbaar is en een getuigenis van zijn geloof

in Jezus Christus, Zoon van God en mensenbroeder.

**Lijdensverhaal**

**1a**

**V1:** Nadat Jezus de voeten van zijn leerlingen had gewassen

en Judas de nacht was ingegaan,

begint Jezus zijn leerlingen uitvoerig te onderrichten.

Zo zegt hij**:** “Een nieuw gebod geef ik u.

Heb elkaar lief zoals ik u heb liefgehad.

Zo zal ieder zien dat jullie mijn leerlingen zijn ...

Jongens, nog maar een korte tijd ben ik bij jullie.

Jullie zullen me zoeken,

maar waar ik ga kunnen jullie mij niet volgen.”

Petrus vraagt hem: “Maar, meester,

wáár gaat u dan naartoe?

Waarom kan ik u daar niet volgen?

Met lijf en ziel wil ik mij voor u inzetten!”

“Is dat zo, Petrus,” zegt Jezus.  
“Wil jij je met lijf en ziel voor mij inzetten?

Neem dan maar van mij aan dat dit waar is:

nog vóór de haan kraait zal je me drie keer verloochenen!”

Petrus krijgt de kans niet om hier tegenin te gaan,

want Jezus zet onmiddellijk zijn onderricht verder.

Tot hij zegt: “Ik zou nog veel met u willen bespreken,

maar de vorst van de wereld is al op komst.  
Niet dat hij mij iets kan maken,

maar de wereld moet weten dat ik de Vader liefheb

en al wat de Vader mij heeft opgedragen, dat doe ik.  
Kom, sta op. Laten we van hier gaan.”

*(korte stilte)*

**1b**

**V1:** Jezus trekt met zijn leerlingen

de winterbedding van de Kedronbeek over

naar een verwaarloosde boomgaard.

Judas kende die plek goed,

want Jezus was er al meer dan eens met hen geweest.

Hij stelt een gewapende bende samen

uit de kringen van de hogepriesters en de Farizeeën.  
Met lantaarns, fakkels en wapens

komen ze in de boomgaard aan.

Jezus stapt op hen toe en vraagt hen:

“Wie zoeken jullie?”

Zij antwoorden: “Jezus, de Nazarener!”

“Dat ben ik,” zegt Jezus.

Daar schrikken ze zo van

dat ze achteruit op de grond vallen!

“Zoeken jullie mij?” vraagt Jezus nog eens.

“Ja,” antwoorden ze terwijl ze weer opstaan.

En naar zijn leerlingen wijzend, zegt Jezus:

“Vermits jullie enkel mij zoeken, vraag ik jullie

hen in vrede te laten gaan.”

Maar Petrus, hevig als altijd, trekt zijn zwaard

en hakt van de knecht van de hogepriester een oor af.

Zijn naam was Malchus.

Jezus berispt Petrus: “Steek je zwaard weg,

want allen die het zwaard hanteren,

zullen door het zwaard ten onder gaan.

Dacht je dat ik de beker niet zou drinken

die de Vader mij heeft gegeven?”

Dan grijpen ze hem vast en nemen hem met zich mee.

**Beschouwing 1**

**V3:** Jezus verwijst naar de beker die de Vader hem geeft.

Die beker hebben we ook hier op het lege altaar gezet.  
Die beker waaruit we gisteren hebben gedronken,

toen we ons volop bewust werden

hoe wij deel hebben aan Jezus.

De beker in de plaats van het zwaard,

de geweldloze weerbaarheid in plaats van het geweld.

De wereld van Poetin en Assad en Trump en Erdogan

en zovele anderen die misbruik maken van hun macht,

is niet vertrouwd met de gedachte van deze beker.

Zij kennen alleen de beker van de overwinning

of de beker van de roes van dronkenschap.

Het is voor hen ondenkbaar dat er mensen zijn

die als zending hebben om leven te geven,

leven in overvloed, zoals Jezus eens zei.

Dat zij niet gekomen zijn om gediend te worden,

maar om te dienen, zoals Jezus eens zei.

Dat aan hun liefde voor hun medemensen te zien is

dat zij volgelingen van Jezus zijn.

*(korte stilte)*

**2a**

**V1:** Ze brengen hem eerst tot bij Annas,

de schoonvader van Kajafas, de hogepriester dat jaar.

Van Kajafas weten we dat hij van mening was

dat het beter was dat één mens sterft

dan dat heel de gemeenschap ten onder gaat.

De hogepriester ondervraagt Jezus

over zijn leerlingen en over zijn onderricht.

Jezus zegt: “Ik heb altijd openlijk over alles gesproken,

op verschillende plaatsen en zelfs in de tempel.

Iedereen heeft kunnen horen wat ik te zeggen had.  
Dus waarom ondervraagt u mij nog?  
Ik zie hier velen die erbij waren toen ik onderricht gaf.  
Vraag het aan hen.”

Meteen daarop krijgt hij van een tempeldienaar

een slag in het gezicht.

“Is het zo dat je tot de hogepriester spreekt?”

schreeuwt hij.

“Indien ik iets slechts heb gezegd,”

geef dan getuigenis van wat ik heb miszegd,” zegt Jezus,

“maar indien ik alleen maar goede dingen heb verteld,

waarom tuigt u me dan af?”

*(korte stilte)*

**2b**

**V1:** Ondertussen was Petrus op een afstand gevolgd

tot op de binnenplaats van het huis van de hogepriester.

Een meisje dat de deur moest bewaken,

herkent Petrus:

“Hé, ben jij geen leerling van die man?”

“Je vergist je,” antwoordt Petrus

en hij gaat bij een groepje mannen staan

die zich bij een houtskoolvuur stonden te warmen.

Maar dat waren de mannen

die Jezus naar daar hadden gebracht

en een van hen roept uit: “Hé, een van zijn leerlingen!”

“Ik? Hoe kom je erbij?” antwoordt Petrus snel

en hij wil zich van hen verwijderen.

Maar dan komt een neef van Malchus op hem toe:

“Ik heb jou wel degelijk in die boomgaard gezien!”

En nauwelijks had Petrus voor de derde keer ontkend

dat hij een leerling van Jezus was, of er kraait een haan.

**Beschouwing 2**

**V3:** Deze beschouwing komt van Broederlijk Delen.

“Wie kiest voor de armsten,

de ontrechten van deze wereld,

komt in conflict met de machtigen.

Wie veel bezit, aan de top staat of invloed heeft,

voelt zich bedreigd door hen

die een andere wereldorde voorstaan.

Zo was het vroeger, zo is het nu.

Zij die opkomen voor recht en gerechtigheid,

voor rechtvaardigheid en leven voor iedereen

worden vaak monddood gemaakt, opgesloten,

gefolterd, ter dood veroordeeld.

De gekruisigde Jezus is een van hen.

In hem schuilt een ongeziene kracht.

Hij getuigt van een grootheid,

een verbondenheid met God

waar godsdienstige leiders niet bij kunnen.

Een liefde die verder reikt

dan onze kleinmenselijke maat.

In de diepste verlatenheid aan het kruis

geeft Hij de geest.

De Geest die leven geeft, toekomst opent,

mensen bezielt.

Op Goede Vrijdag is Pasen al meegegeven,

alleen, … we zien het nog niet!

*(korte stilte)*

**3**

**V1:** Bij het ochtendgloren brengen ze Jezus

van Annas naar Kajafas en vandaar naar het pretorium.

Zelf gaan ze het pretorium niet binnen

omdat ze zich zo zouden bezoedelen

en het Pesachmaal niet zouden kunnen eten.

Dus komt Pilatus naar buiten en vraagt:

“Waaraan heeft deze mens zich schuldig gemaakt,

volgens u?”

“We zouden hem niet naar hier hebben gebracht,

indien hij geen kwaad had verricht,” antwoorden ze.

“Waarom handelen jullie dit niet zelf af,

volgens jullie eigen wetten?” vraagt Pilatus hun.

“Onze wet verbiedt ons een mens te doden,” zeggen ze.

Pilatus heft zijn schouders op, keert zich om

en terwijl hij naar binnen gaat geeft hij opdracht

om Jezus bij hem te brengen.

Binnen kijkt Pilatus Jezus onderzoekend aan

en vraagt hem: “Zeg eens,

bént u de koning van de Joden?”

“Zegt u dat uit uzelf

of hebben anderen u dat ingefluisterd?”

is Jezus’ reactie.

“Ja, hoor eens,” antwoordt Pilatus,

“ik ben toch geen Jood!

Uw eigen volk en de hogepriesters brengen u hier

voor mij en ik weet niet eens wat u hebt misdaan!”

“Weet dan,” zegt Jezus,

“dat mijn koningschap niet van deze wereld is.

Indien dat wel zo zou zijn geweest,

dan hadden mij dienaren wel hardhandig verhinderd

dat ik gevangen zou worden genomen.

Nee, mijn koninkrijk is niet van hier.”

“Maar u bent dus wel koning,” zegt Pilatus.

“Als u zegt dat ik koning ben,” antwoordt Jezus,

“dan moet u weten dat ik hiertoe geboren ben

en hiertoe in de wereld ben gekomen,

om te getuigen van wat waarachtig is.  
Al wie zelf waarachtig is, luistert naar mijn stem.”

“Ha, waarachtigheid,” repliceert Pilatus,

“wie zal zeggen wat waarachtig is?”

Dat gezegd zijnde, gaat hij weer naar buiten

en werpt de menigte toe:

“Ik vind geen enkele schuld in hem!”

En dan voegt hij daaraan toe:

“Weet je wat ik zal doen?  
Ik zal, zoals het gebruikelijk schijnt te zijn

bij jullie Pesachfeest, één gevangene vrijlaten.  
Aan jullie de keuze:

zal ik de koning der Joden vrijlaten?

Uit de menigte klinkt een luide stem:

“Nee, hij niet! Laat Barabbas vrij!”

Barabbas zat vast wegens een roofoverval.

**Beschouwing 3**

**V3:** “Wie zal zeggen wat waarachtig is,” filosofeert Pilatus.

Wij zijn misschien meer vertrouwd met de vertaling

‘Wat is waarheid?’

Maar het woord dat hier wordt gebruikt

laat zich toch beter vertalen door waarachtigheid.  
Zo zegt Jezus ook ‘Ik ben de waarachtige wijnstok’

en ‘Ik ben de weg, de waarachtigheid en het leven’.

Het gaat om een levende eigenschap,

om een manier van zijn: waarachtig.

Wij willen allemaal waarachtige mensen zijn,

mensen die zichzelf niets wijsmaken

en die zich niets laten wijsmaken.

Zo kunnen wij de confrontatie met de wereld aan.

Dat Jezus’ koningschap niet van deze wereld is,

sluit daar volledig bij aan.

Wij denken bij het begrip koning

(in onze tijd zijn het veelal presidenten)

aan macht, een land, een leger, oorlog …

Maar Jezus’ koningschap heeft meer te maken

met het beeld van de goede herder,

waarbij de schapen luisteren naar zijn stem.

Omdat ze waarachtig zijn …

*(korte stilte)*

**4**

**V1:** Pilatus laat Jezus wegbrengen om gegeseld te worden.

De soldaten vlechten gauw een kroon van doorntakken

en zetten die op zijn hoofd.

Om zijn schouders gooien ze een purperen mantel.

Dan spelen ze dat ze hem beleefd groeten:

“Gegroet, koning van de joden! Avé! Avé!”

en daarna slaan ze hem herhaaldelijk in het gezicht.

Gekneusd en bloedend brengen ze hem weer bij Pilatus.  
Die neemt hem mee naar buiten,

mét doornenkroon en purperen mantel,

om hem aan het volk te laten zien en roept:

“Ziehier, de mens! Ik vind geen schuld in hem!”

Toch schreeuwen de hogepriesters en hun trawanten:

“Kruisig hem! Kruisig hem!”

Pilatus stelt dan voor dat zij hem zelf meenemen

om hem te kruisigen.

Zij reageren met: “Onze wet zegt dat hij moet sterven

omdat hij zichzelf tot Zoon van God maakt!”

Dit is nieuw voor Pilatus en hij wordt ongerust.

Hij neemt Jezus mee naar binnen en vraagt hem:

“Van waar bent u?”

Maar Jezus zegt niets meer.

“Wel? Spreekt u niet meer tegen mij?

Weet u niet dat ik de macht heb om u vrij te laten

en de macht om u te laten kruisigen?”

Daarop zegt Jezus:

“U zou geen enkele macht over mij hebben

indien u die niet van bovenaf was gegeven.  
De zwaarste zonde ligt dan ook bij hem

die mij aan u heeft overgeleverd.”

Nu was Pilatus er nog meer op uit om hem los te laten,

maar toen hoorde hij een stem buiten roepen:

“Als u hem loslaat zal de keizer u niet goedgezind zijn

want al wie zich tot koning uitroept

gaat tegen de keizer in.”

Deze woorden brengen Pilatus tot andere gedachten.

Terwijl hij Jezus weer naar buiten laat brengen,

gaat hij zelf op een verhoging zitten

bij een plek die de Steenstraat wordt genoemd,

maar in het Hebreeuws gekend is als Gabbata, *heuveltje*.

Het is dan ongeveer middag op de dag vóór Pesach.

Tot het volk zegt hij: “Ziehier, uw koning!”

Daarop roept men: “Niks van! Kruisig hem!”

“Moet ik dan echt uw koning kruisigen,” vraagt hij.

“Wij hebben geen koning,” roepen ze,

“wij erkennen alleen de keizer!”

Dan geeft hij toe en laat Jezus wegbrengen

om gekruisigd te worden.

**Beschouwing 4**

**V3:** “Ziehier de mens,” zie Pilatus.

Het volgende verhaaltje van Aldolfo Perez Esquivel

is u misschien wel bekend …

Een bekwaam onderzoeker zit aan zijn bureau

te werken aan een project om de wereld te verbeteren,

als plots zijn dochtertje van vijf jaar binnenkomt.

“Ik wil spelen,” zegt ze.

Maar de man antwoordt dat hij geen tijd heeft

en dat ze hem verder moet laten werken.

Na wat aandringen geeft het dochtertje toe

en verandert van tactiek.

“Laat mij dan helpen, zodat je vlugger klaar bent

met de wereld te verbeteren.”

De man is vertederd en zoekt een oplossing.

Hij vindt in een tijdschrift een wereldkaart,

scheurt die aan stukken

en geeft alles aan zijn dochtertje met de opdracht

dat zij de wereld opnieuw ‘in orde moet brengen’.

Hij hoopt zo voor de rest van de dag gerust te zijn,

want hij weet immers dat zijn dochter nog te klein is

en het beeld van de wereldkaart niet kent.

Maar na een kwartiertje komt ze fier terug

met de wereldkaart netjes aaneengeplakt.

“Klaar,” roept ze uit.

“Hoe heb je dat gedaan?” vraagt haar vader verbaasd.

“Simpel,” zegt het meisje.

“Toen je het blad uit het tijdschrift scheurde,

zag ik dat langs de achterzijde van de wereldkaart

een mens stond.

Toen ik de wereld niet ineen kon puzzelen,

heb ik alle stukken omgedraaid

en eerst ‘de mens in orde gebracht’.

Toen ik daarna het blad omdraaide,

zag ik dat de wereld ook in orde was.”

*(korte stilte)*

**5a**

**V1:** Terwijl hij zelf het kruishout moet dragen,

nemen ze Jezus mee naar de plaats

die Schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgota.

Daar wordt hij gekruisigd, samen met twee anderen,

de een links en de ander rechts van hem.

Pilatus had op een bordje laten schrijven

wat de reden van zijn veroordeling was.  
Dat bordje wordt aan het kruis bevestigd

zodat iedereen die er voorbij komt kan lezen:

“Jezus de Nazarener, koning van de Joden”.

De hogepriesters protesteren bij Pilatus:

“Er moet niet staan dat hij koning van de Joden is,

maar wel dat hij zégt dat hij koning van de Joden is.”

Maar Pilatus wuift hun bezwaar weg:

“Wat ik heb geschreven, blijft geschreven.”

De vier soldaten die Jezus hebben gekruisigd,

verdelen zijn kleren onder hen.

Maar omdat het onderkleed naadloos,

als één stuk is geweven, verdelen ze dat niet,

maar verloten het onder elkaar.

Net zoals het in een psalm geschreven staat:

“Onder elkaar verdelen zij mijn kleren,

werpen over mijn gewaad het lot”.

*(korte stilte)*

**5b**

**V1:** Ondertussen staan bij het kruis van Jezus

zijn moeder en haar zuster,

Maria, de vrouw van Klopas

en Maria Magdalena.

Als Jezus ziet dat zijn meest geliefde leerling

zich bij zijn moeder heeft gevoegd,

zegt hij tegen haar: “Ziedaar je zoon”

en tegen hem zegt hij: “Ziedaar je moeder.”

Vanaf dan neemt die leerling haar bij zich in huis.

Wetende dat alles is volbracht, zegt Jezus dan:

“Ik heb dorst,” zoals ook in de psalm staat geschreven:

“Zoals een hert smacht naar stromend water,

zo smacht ook mijn ziel naar U, o God.

Dorstig is mijn ziel naar de levende God.  
Wanneer mag ik uw aangezicht aanschouwen?”

Iemand had hem gehoord en doopt een spons

in een kruik azijn en steekt die op een hysopstengel,

zodat Jezus van de spons kan drinken,

en ook dit staat in een psalm beschreven.

Daarna roept Jezus uit: “Het is volbracht”

en geeft de geest …

*(iets langere stilte)*

**Beschouwing 5**

**V3:** Bij de aanslagen in Parijs vorig jaar

kwam de echtgenote van een Franse journalist

om het leven, die nu achterblijft met hun zoontje.

Hij schreef een open brief aan de terroristen,

waaruit we dit willen voorlezen:

“Vrijdagavond stalen jullie het leven

van een geweldig persoon, de liefde van mijn leven,

de moeder van mijn zoon.

Maar jullie zullen mijn haat nooit hebben.

Ik weet niet wie jullie zijn en ik wil het ook niet weten.

Jullie zijn dode zielen.

Als deze god van jullie,

voor wie jullie zo blindelings doden,

ons naar zijn beeltenis heeft geschapen,

dan is elke kogel in het lichaam van mijn vrouw

een wonde in zijn hart.

Dus nee, ik ga jullie niet de voldoening geven

om jullie te haten.

Je wilt het, maar haat beantwoorden met woede

zou een teken zijn van dezelfde onwetendheid

die jullie gemaakt heeft tot wat jullie zijn.

Je wilt dat ik bang ben,

dat ik mijn medemens met achterdocht bekijk,

dat ik mijn vrijheid opgeef voor mijn veiligheid.

Jullie hebben verloren.

De speler speelt nog steeds. (…)

Natuurlijk ben ik kapot van verdriet,

die kleine overwinning geef ik jullie.

Maar het zal niet lang duren.

Ik weet dat ze elke dag bij ons zal zijn

en dat we elkaar in de hemel zullen terugvinden,

met de vrije zielen die jullie nooit zullen hebben.

Ik en mijn zoon, wij twee zullen sterker zijn

dan ieder leger op deze aarde.

Ik kan geen tijd meer aan jullie verspillen,

aangezien hij net wakker is geworden

van zijn middagslaapje.

Hij is amper achttien maanden oud,

en zal zijn snack eten zoals iedere dag.

En daarna zullen we spelen zoals iedere dag.

Het leven van deze kleine jongen

zal gelukkig en vrij zijn.

Want jullie zullen zijn haat ook nooit hebben.”

*(korte stilte)*

**6**

**V1:** Omdat het de dag vóór Pesach is

en men liever niet wil dat hun lichamen

dan nog aan het kruis zouden hangen,

stelt men Pilatus voor om hun benen te breken

en zo het stervensproces te bespoedigen.  
Na dit gedaan te hebben bij de andere twee,

merken ze dat Jezus al gestorven is

en laten ze hem ongemoeid.

Om zeker te zijn steekt een van de soldaten

toch een lans in Jezus’ zijde

en meteen komt er bloed en water uit.

Ook dit gebeuren beantwoordt aan psalmverzen.

En een ander Schriftwoord zegt:

“Uitstorten zal ik over het huis van David

en over de ingezetene van Jeruzalem

een geest van genade en van smeken om genade.  
En kijken zullen ze naar hem die ze doorstoken hebben.  
Zij zullen over hem rouwklagen

als de rouwklacht over een enig kind”…

Jozef van Arimatea, een lid van de hoge raad,

maar in het geheim ook een volgeling van Jezus,

vraagt aan Pilatus of hij het lichaam mag weghalen

en Pilatus geeft daarvoor toestemming.

Ook Nicodemus, een ander lid van de hoge raad,

brengt een kostbaar mengsel van mirre en aloë mee.  
Samen halen ze Jezus’ lichaam van het kruis

en binden het samen met de kruiden in een lijkwade,

zoals het gebruikelijk is voor een joodse begrafenis.

In een tuin vlakbij leggen ze het lichaam

in een vers uitgehakte graftombe,

waarin nog niemand eerder heeft gelegen.

De tombe wordt daarna met een zware steen afgesloten.

*(naar Joh 18,1 – 19,42)*

**Stilte**

*(een paar minuten)*

**Kruishulde**

**V2:** Jezus is van het kruis gehaald.  
Het kruis zelf ligt hier in ons midden neer.

Zijn taak is volbracht.

Aanvankelijk hadden de eerste christenen het moeilijk

met het beeld van het kruis.  
Maar zodra de vervolgingen voorbij waren

werd het kruis algemeen tot het teken van elke christen,

het teken waarmee hij getuigt van zijn geloof

in Jezus Christus, die in al zijn barmhartigheid,

zijn leven tot het uiterste heeft ingezet

opdat wij leven zouden vinden in overvloed.

Dit kruis is dan ook meer dan een teken.  
Het is zoals de bastón, die hier vooraan nog staat,

en verwijst naar zelfbewustzijn en naar weerbaarheid,

waarmee we als christenen in deze wereld staan.

Ieder van ons zoekt zijn/haar eigen manier

om met zijn/haar christelijke identiteit om te gaan.  
Wij geven er onze eigen kleur aan,

in zoverre wij tenminste waarachtig willen zijn.

Wij houden nu de zogeheten kruishulde,

waarin wij in alle bescheidenheid én waarachtigheid

tot bij het kruis gaan om het te groeten.  
En dát doen we door een lintje te nemen,

met een kleur naar keuze,

en dit rond het kruis te binden.  
Want eigenlijk is het kruis onze bastón,

waarrond wij gemeenschap vormen ...

Nadat u het lintje rond het kruis hebt gebonden,

loopt u door tot *(punt aanwijzen)* waar u blijft staan,

tot we met zijn allen een kring vormen rond het kruis.

**Onze vader**

**V2:** We geven elkaar een hand en bidden samen: …

**Lied**

*“Barmhartige Heer” (ZJ 316)*

**Zending**

**V2:** Mogen wij hier iets van Gods barmhartigheid

hebben ervaren

en iets van onze waarachtigheid hebben gevonden.

Bewaar alles in stilte in uw hart

en ga in die stilte van hier weer naar huis.  
Probeer het ook morgen stil te houden,

tot we elkaar hier weerzien op hetzelfde uur.

Zegene ons de barmhartige God: + …