**Goede Vrijdag 2022**

*Het verhaal overspoelt ons*

**Opstelling**

Vooraan staat een kaal kruis. Aan de voet ligt een albe (Jezus’ kleed). Het kruis is belicht, maar verder is het eerder donker. Het altaar is ontkleed. Zang zonder orgel.

**Intredelied**

*“Wij die met eigen ogen” (ZJ 703)*

**Inleiding**

**P:** + ... Welkom hier op deze Goede Vrijdag.

Wij zijn hier om te waken en te bidden bij het kruis

en bij het verhaal van Jezus’ lijden en dood –

het vervolg van gisteren, Witte Donderdag.

Pas als dit hele verhaal tot ons doordringt,

kunnen we morgenavond en zondag Pasen ervaren.

Dan kunnen wij ook weer als gedoopten opstaan,

om met Christus vernieuwd te worden.

Wij vertellen het verhaal van Jezus’ lijden en dood

terwijl we ons bewust zijn van een wereld

waarin velen lijden en de dood vinden

door oorlog of honger of ander onrecht.

Het ene en het andere zijn niet los verkrijgbaar.  
Het zou erg schijnheilig zijn van ons

indien we ons hier laten raken door Jezus’ lijden

en ondertussen ongevoelig blijven

voor het lijden in de wereld en in onze omgeving!

“Dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn,”

hebben we niet voor niets gezongen …

Dit jaar horen we het lijdensverhaal naar Johannes.

Aan zijn versie van het verhaal merk je

dat de feiten al ver in het verleden liggen.

Vanavond vragen wij ons niet af

hoe historisch betrouwbaar dit relaas wel is,

maar wel wat de evangelist ons wil verkondigen.

“Wat is waarheid?” vraagt Pilatus straks aan Jezus.

Nadat die hem had gezegd:

“Ieder die de waarheid is toegedaan,

luistert naar wat ik zeg.”

Luisteren is dan ook wat wij hier vooral willen doen.

Luisteren naar wat God ons te zeggen heeft,

is immers de essentie van alle bidden.

**Lijdensverhaal I**

**L:** Nadat Jezus de voeten van zijn leerlingen

had gewassen, werd hij diepbedroefd.

**P:** “Waarachtig, ik verzeker jullie,

een van jullie zal mij verraden.”

**L:** De leerlingen keken elkaar aan

en vroegen zich af wie hij bedoelde.

Een van hen, de leerling van wie Jezus veel hield,

lag naast hem aan tafel aan,

en Simon Petrus deed hem teken

dat hij moest vragen wie Jezus bedoelde.

Hij boog zich dicht naar Jezus en vroeg:

“Wie bedoelt u, heer?”

**P:** “Degene aan wie ik het stuk brood geef

dat ik nu in de schaal doop.”

**L:** Jezus doopte een stuk brood in de schaal

en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iskariot.

Op dat moment nam de duivel bezit van Judas.

**P:** “Doe maar meteen wat je van plan bent.”

**L:** Judas nam het brood aan en ging meteen weg. Het was nacht.

**Duiding I**

**P:** “Het was nacht.”

Met dit onopvallend korte zinnetje eindigt dit tafereel.

Het was nacht, duisternis heerste alom.

Net zoals bij het begin van het scheppingsverhaal:

“duisternis lag over de oervloed”.

Er is nog geen levensruimte,

geen grond onder de voeten,

geen lucht om te ademen.

Hoeveel mensen ervaren niet die nacht om zich heen

wanneer ze het even niet meer zien,

wanneer wanhoop en angst hen bekruipen,

wanneer ze zich van iedereen verlaten voelen?

Die nacht kan zwaar wegen.

In die nacht voelt het kwaad zich thuis.

**Korte stilte**

**Lijdensverhaal II**

**L:** Toen Judas weg was,

begon Jezus hen uitgebreid toe te spreken.

Zo zei hij ondermeer:

**P:** "Kinderen,

ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie.

Jullie zullen me zoeken,

maar waar ik heen ga,

daar kunnen jullie niet komen.

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief.

Zoals ik jullie heb liefgehad,

zo moeten jullie elkaar liefhebben.

Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien

dat jullie mijn leerlingen zijn."

**L:** Simon Petrus vroeg:

“Waar gaat u dan wel naartoe, heer?”

**P:** “Ik zei al dat ik ergens naartoe ga

waar jij nog niet kunt komen.

Later zul je mij volgen.”

**L:** Maar Petrus drong aan:

“Waarom kan ik u nu niet volgen, heer?

Ik wil mijn leven voor u geven!”

**P:** “Jij, je leven voor mij geven?

Waarachtig, ik verzeker je: nog vóór de haan kraait

zul jij mij driemaal verloochenen.”

**Duiding II**

**P:** Vóór de nieuwe dag kans krijgt om aan te breken,

zal Petrus zich genesteld hebben

in de schijnbare veiligheid van de nacht.

Het gebod van de liefde,

waarop hij zich oprecht wil toeleggen,

zal meteen worden toegedekt, voorspelt Jezus.

Wat had Jezus ooit eens tegen hen gezegd:

“er is geen grotere liefde

dan je leven te geven voor je vrienden”?

En dan gaat het niet over de bereidheid te sterven,

maar veeleer over het volledig loslaten

van alle eigenbelang

en je volledig in te zetten voor anderen.

Het doet goed te weten dat we vele mensen kennen

die dat goed begrepen hebben.

Waar of bij wie halen wij zelf de kracht

om die liefde te kunnen betonen?

**Korte stilte**

**Lijdensverhaal III**

**L:** Na lange tijd zijn leerlingen te hebben toegesproken,

ging hij met hen naar de overkant van de Kidronbeek.

Daar gingen ze een olijfgaard in.

Judas, zijn verrader, kende deze plek ook,

want ze waren er samen dikwijls geweest.

Samen met een cohort soldaten

en dienaren van de hogepriesters en de Farizeeën,

trok Judas daar ook naartoe,

Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns.

Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren.

Kalm liep hij naar hen toe.

**P:** “Wie zoeken jullie?”

**L:** “Jezus uit Nazaret.”

**P:** “Dat ben ik.”

**L:** Hij zei dat terwijl Judas, zijn verrader,

erbij stond.

Toen ze zijn antwoord hoorden,

deinsden ze achteruit en vielen op de grond.

**P:** “Nog eens: wie zoeken jullie?”

**L:** “Jezus uit Nazaret.”

**P:** “Ik heb jullie al gezegd dat ik het ben.

Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.”

**L:** Zo gingen zijn woorden in vervulling:

‘Geen van hen die u mij hebt gegeven,

heb ik verloren laten gaan.’

Daarop trok Simon Petrus het zwaard

dat hij bij zich had,

haalde uit naar de slaaf van de hogepriester

en sloeg hem zijn rechteroor af.

Malchus heette die slaaf.

**P:** “Steek je zwaard in de schede!

Denk je misschien dat ik de beker

die de Vader mij heeft gegeven

niet zou drinken?”

**L:** De soldaten met hun tribuun

en de Joodse gerechtsdienaars

grepen Jezus en sloegen hem in de boeien.

**Duiding III**

**V:** Ach ja, het zwaard!

Wie naar het zwaard grijpt, zal … je weet wel.

Toch spreekt de taal van de wapens in alle tijden.

Terwijl één woord van Jezus

een hele troep soldaten op de grond doet vallen,

zo hoorden we.

Maar wat voor een woord was het dan ook:

‘Ik ben het,’ zei hij; dat is zo goed als Gods naam.

JHWH: Ik ben het die is, Ik zal er altijd voor je zijn.

De naam die Joden niet uitspreken

omdat hij te heilig is.

Wat is er voor ons heilig,

wij die gezwind het zwaard hanteren?

Hoezeer staan wij op onze strepen?

Met welk geweld richten wij ons leven in?

**Korte stilte**

**Lijdensverhaal IV**

**L:** Ze brachten hem eerst naar Annas,

de schoonvader van Kajafas.

Kajafas was dat jaar hogepriester

en hij was het die de Joden had voorgehouden:

‘Het is goed dat één man sterft voor het hele volk.’

Simon Petrus liep met een andere leerling

achter Jezus aan.

Deze andere leerling kende de hogepriester

en ging met Jezus het paleis van de hogepriester in,

maar Petrus bleef buiten bij de poort staan.

Daarop kwam de andere leerling weer naar buiten.

Hij sprak met de portierster

en nam Petrus mee naar binnen.

Het meisje sprak Petrus aan:

“Ben jij soms ook een leerling van die man?”

“Nee, ik niet,”

De slaven en de gerechtsdienaars

stonden zich te warmen bij een vuur

dat ze hadden aangelegd omdat het koud was;

ook Petrus ging zich erbij staan warmen.

Binnen ondervroeg de hogepriester Jezus

over zijn leerlingen en over zijn leer.

**P:** “Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken.

Ik heb steeds onderricht gegeven

op plaatsen waar Joden bij elkaar komen,

in synagogen en in de tempel,

en nooit heb ik iets in het geheim gezegd.

Waarom ondervraagt u mij?

Vraag het toch aan de mensen

die mij hebben gehoord,

zij weten wat ik heb gezegd.”

**L:** Na die woorden gaf een van de dienaren

die erbij stonden, hem een klap in het gezicht.

“Is het zó dat je de hogepriester antwoordt?”

**P:** “Als ik iets verkeerds heb gezegd,

zeg dan wat er verkeerd aan was,

maar als het juist is wat ik heb gezegd,

waarom slaat u me dan?”

**L:** Simon Petrus stond zich intussen nog

bij het vuur te warmen. Ze vroegen:

“Ben jij soms ook een leerling van hem?”

“Nee, ik niet.”

Maar een van de slaven van de hogepriester,

een familielid van de man

van wie Petrus het oor had afgeslagen, zei:

“Maar jawel, ik heb toch gezien

dat je bij hem was in de olijfgaard?”

Weer ontkende Petrus,

en meteen kraaide er een haan.

**Duiding IV**

**P:** In de olijfgaard had Jezus twee keer bevestigd:

ik ben het.

In het paleis had Petrus drie keer bevestigd:

ik ben het niet.

Zijn angst was groter dan zijn geloof en zijn liefde.

Het vuur verwarmde wel zijn lichaam,

maar binnen in hem was het koud.

De haan kraaide en Petrus verdwijnt uit het verhaal ...

Het is nog altijd nacht.

De machten van het duister heersen.

Waar is de mens die zich door God laat verlichten?

Waar is de mens die erop vertrouwt

dat God hem draagt doorheen de grootste nood?

**Korte stilte**

**Lijdensverhaal V**

**L:** Jezus werd naar het pretorium gebracht.

Het was vroeg in de morgen.

Zelf gingen de Joden niet naar binnen,

om zich niet te verontreinigen voor het paasmaal.

Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg:

“Waarvan beschuldigt u deze man?”

“Als hij geen misdadiger was,

zouden we hem niet aan u hebben uitgeleverd.”

“Neem hem dan mee,

en veroordeel hem volgens uw eigen wetten.”

“Wij hebben het recht niet

om iemand ter dood te brengen.”

Zo ging de uitspraak van Jezus in vervulling

waarin hij aanduidde welke dood hij zou sterven.

Nu ging Pilatus het pretorium weer in.

Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg hem:

“Bent u de koning van de Joden?”

**P:** “Vraagt u dit uit uzelf

of hebben anderen dit over mij gezegd?”

**L:** “Ik ben toch geen Jood.

Uw volk en uw hogepriesters

hebben u aan mij uitgeleverd – wat hebt u gedaan?”

**P:** “Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld.

Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde,

zouden mijn dienaren wel gevochten hebben

om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd.

Maar mijn koninkrijk is niet van hier.”

**L:** “U bent dus koning?”

**P:** “U zegt dat ik koning ben.

Ik ben geboren en naar de wereld gekomen

om van de waarheid te getuigen,

en ieder die de waarheid is toegedaan,

luistert naar wat ik zeg.”

**L:** “Maar wat is waarheid? …”

Na deze woorden

ging hij weer naar de Joden buiten.

“Ik heb geen schuld in hem gevonden.

Maar het is bij u toch gebruikelijk

dat ik met Pasen iemand vrijlaat.

Wilt u dat ik de koning van de Joden vrijlaat?”

“Hem niet, maar Barabbas!” riepen ze.

Barabbas was een misdadiger ...

**Duiding V**

**P:** Liever een misdadiger dan Jezus.

Liever mouwvegen met de Romeinse bezetter

dan de grootste profeet die ze ooit gehad hebben

te erkennen en na te volgen.

Welke waarheid wordt hier gediend?

We kunnen het onszelf vandaag ook afvragen:

welke waarheid wordt hier eigenlijk gediend?

Hoe trouw zijn wij aan Jezus Christus,

wanneer wij belangrijke keuzes maken?

Speelt ons geloof wel een rol in ons dagelijks leven?

Of laten wij ons andere waarden aanpraten?

**Korte stilte**

**Lijdensverhaal VI**

**L:** De soldaten vlochten een kroon van doorntakken,

zetten die op zijn hoofd

en deden hem een purperen mantel aan.

Ze liepen naar hem toe en zeiden:

“Leve de koning van de Joden!”

en ze sloegen hem in het gezicht ...

Pilatus liep weer naar buiten en zei:

“Ik zal hem hier buiten aan u tonen

om u duidelijk te maken

dat ik geen enkel bewijs van zijn schuld

heb gevonden.”

Daarop kwam Jezus naar buiten,

met de doornenkroon op

en de purperen mantel aan.

Pilatus zei:

“Hier is hij, de mens.”

Maar toen de hogepriesters

en de gerechtsdienaars hem zagen

begonnen ze te schreeuwen:

“Kruisig hem, kruisig hem!”

“Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf,

want ik zie niet waaraan hij schuldig is,” zei Pilatus.

“Wij hebben een wet die zegt dat hij moet sterven,

omdat hij zich de Zoon van God heeft genoemd.”

Toen Pilatus dat hoorde werd hij erg bang.

Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus:

“Waar komt u eigenlijk vandaan?”

Maar Jezus gaf geen antwoord.

“Waarom zegt u niets tegen mij?

Weet u dan niet dat ik de macht heb

om u vrij te laten of u te kruisigen?”

**P:** “De enige macht die u over mij hebt

is u van boven gegeven.

Daarom draagt degene die mij aan u

heeft uitgeleverd de meeste schuld.”

**L:** Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten.

Maar de Joden riepen:

“Als u die man vrijlaat,

bent u geen vriend van de keizer,

want iedereen die zichzelf tot koning uitroept,

pleegt verzet tegen de keizer.”

Pilatus hoorde dat,

liet Jezus naar buiten brengen

en nam plaats op de rechterstoel

op het zogeheten Mozaïekterras,

in het Hebreeuws Gabbata.

Het was rond het middaguur

op de voorbereidingsdag van Pasen.

“Hier is hij, uw koning.”

“Weg met hem! Weg met hem!

Aan het kruis met hem!”

“Moet ik uw koning kruisigen?”

“Wij hebben geen andere koning dan de keizer!”

Toen droeg Pilatus hem aan hen over

om hem te laten kruisigen.

**Duiding VI**

**P:** Pilatus had ze wel door, de mouwvegers

en hij bleef hen maar treiteren met Jezus’ koningschap.

“Hier is hij, uw koning!”

Eerst had hij nog gezegd: “Hier is hij, de mens”.

Wat een aanblik moet Jezus gegeven hebben.

We proberen het ons liever niet voor te stellen.

Al zijn we hier om dat toch te doen,

om te beseffen hoe de mens Jezus

vernederingen en martelingen heeft doorstaan

en hoe hij ons aldus wordt gepresenteerd.

De alfa en de omega van ons bestaan,

van onze eigen zending als gelovigen.

“Wat ge aan de minste van mijn broeders hebt gedaan,

hebt ge aan mij gedaan,” had hij gezegd.

Onze zending is dus hem te herkennen in onze naaste,

hem een thuis te geven in ons eigen midden,

in ons eigen leven.

**Korte stilte**

**Lijdensverhaal VII**

**L:** Zij voerden Jezus weg.

Hij droeg zelf het kruis

naar de zogeheten Schedelplaats,

in het Hebreeuws Golgota.

Daar kruisigden ze hem, met twee anderen,

aan weerskanten één, en Jezus in het midden.

Pilatus had een inscriptie laten maken

die op het kruis werd bevestigd.

Er stond op 'Jezus uit Nazaret,

koning van de Joden'.

Het stond er in het Hebreeuws,

het Latijn en het Grieks,

en omdat de plek waar Jezus werd gekruisigd

dicht bij de stad lag,

werd deze inscriptie door veel Joden gelezen.

De hogepriesters zeiden tegen Pilatus:

“U moet niet ‘koning van de Joden’ schrijven,

maar wel ‘deze man heeft bewéérd:

ik ben de koning van de Joden’.”

Waarop Pilatus antwoordde:

“Wat ik heb geschreven, dat heb ik geschreven.”

Nadat ze Jezus hadden gekruisigd,

verdeelden de soldaten zijn kleren in vieren,

voor iedere soldaat een deel.

Maar zijn onderkleed was in één stuk geweven,

van boven tot beneden.

Ze zeiden tegen elkaar:

“Laten we het niet scheuren,

maar laten we loten wie het mag hebben.”

Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt:

‘Ze verdeelden mijn kleren onder elkaar

en wierpen het lot om mijn mantel.’

Dat is wat de soldaten deden ...

Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder

met haar zuster, Maria, de vrouw van Klopas,

en Maria uit Magdala.

Toen Jezus zijn moeder zag staan,

en bij haar de leerling van wie hij veel hield,

zei hij tegen zijn moeder:

**P:** “Dat is uw zoon,”

**L:** en daarna tegen de leerling:

**P:** “Dat is je moeder.”

**L:** Vanaf dat moment nam die leerling

haar bij zich in huis.

Toen wist Jezus dat alles was volbracht,

en opdat de Schrift in vervulling zou gaan, zei hij:

**P:** “Ik heb dorst.”

**L:** Er stond daar een vat water met azijn;

ze staken er een majoraantak met een spons in

en brachten die naar zijn mond.

Nadat Jezus ervan had gedronken zei hij:

**P:** “Het is volbracht.”

**L:** Hij boog zijn hoofd en gaf de geest ...

**Duiding VII**

**P:** (STILTE) … We worden er stil van.

Een eerbiedige stilte,

maar ook een verscheurende stilte, mag ik hopen.

Niet enkel een stilte die ons omgeeft,

maar ook en vooral een stilte in onszelf

waarbij we ons heel ongemakkelijk voelen.

Staande onder het kruis, worden wij uitgenodigd

om ons te herkennen in die geliefde leerling,

die de evangelist nooit met name noemt.

Het is immers onze naam die moet worden ingevuld.

Of trekken wij ons terug, zoals Petrus?

Nee, wij zijn hier om het kruis aan te zien

en daarbij onze zending als gedoopten,

die we, met Gods hulp, kunnen waarmaken.

**Korte stilte**

**Lijdensverhaal VIII**

**L:** Het was voorbereidingsdag,

en de Joden wilden voorkomen

dat de lichamen op sabbat, en nog wel op Pasen,

aan het kruis zouden blijven hangen.

Daarom vroegen ze Pilatus

of de benen van de gekruisigden

gebroken mochten worden

en of ze de lichamen mochten meenemen.

Toen braken de soldaten de benen van de eerste

die tegelijk met Jezus was gekruisigd,

en ook die van de ander.

Vervolgens kwamen ze bij Jezus,

maar ze zagen dat hij al was gestorven.

Daarom braken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een lans in zijn zij

en meteen vloeide er bloed en water uit.

Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien,

en zijn getuigenis is betrouwbaar.

Hij weet dat hij de waarheid spreekt

en wil dat ook u gelooft.

Zo ging de Schrift in vervulling:

‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld worden.’

Een andere schrifttekst zegt:

‘Zij zullen hun blik richten op hem

die ze hebben doorstoken.’ …

Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef uit Arimatea

– die uit vrees voor de Joden

in het geheim een leerling van Jezus was –

aan Pilatus

of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen.

Pilatus gaf toestemming

en Jozef nam het lichaam mee.

Nikodemus, die destijds ‘s nachts bij Jezus

was gekomen, kwam ook;

hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich,

wel honderd litra.

Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen,

zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis ...

Dicht bij de plaats waar Jezus was gekruisigd

lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf,

waarin nog nooit iemand was begraven.

Omdat het voor de Joden voorbereidingsdag was

en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin.

**Duiding VIII**

**P:** Het graf wordt afgesloten.

Een tijd van rouw breekt aan …

Twee vooraanstaande joden kwamen naar buiten.

Zij voorkwamen dat Jezus in een massagraf belandde.

Jozef van Arimatea en Nikodemus eren hem

door niet langer verborgen te houden

dat zij volgelingen van Jezus zijn.

‘Ja, zij zijn er ook bij’.

‘Ja, ook op gevaar van eigen leven’.

Zo begint het christendom,

met mensen die hun geloof niet voor zich houden,

maar het inzetten voor anderen

en openlijk belijden: Jezus is niet dood; hij leeft!

**Korte stilte**

**Psalm 22**

**P:** Terwijl we geraakt worden door een gevoel

van verlatenheid, weten we ons verbonden

met Jezus. Hij zou nooit door zijn Vader

in de steek worden gelaten, ook niet in de dood.

Deze psalm *(VT 4)* bidden we alternerend

in twee groepen …

**Kruishulde**

**P:** Het kruis staat vandaag in ons midden.

Het mag dan een Romeins marteltuig zijn,

toch heeft het voor ons veel meer betekenis.

Het spreekt ons niet van de dood,

maar het roept ons op tot leven.

Als wij vanavond met Jezus meegaan

tot in het graf, dan is dat vanuit het geloof

dat zijn dood niet het einde is,

maar wel het begin van nieuw leven.

Dat geloof houdt ons gaande in een wereld

waarin nog steeds mensen gekruisigd worden,

waarin nog steeds afgoden bestaan

die mensenoffers eisen,

waarin barmhartigheid een zwakte is

en zelfverloochening een dwaasheid.

Maar wij die onder dit kruis gaan staan

belijden een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Wij weten ons verbonden met God en met elkaar.

Onder het kruis ligt het kleed van Jezus,

dat ons toefluistert: trek het u aan.

Bekleed u met de nieuwe mens,

de mens die het witte kleed van de gedoopte draagt

omdat hij voluit vanuit dat doopsel wil leven.

Daarom houden wij nu een kruishulde.

Een hulde om wat het voor ons mag betekenen.

Laat het kruis u raken.

**L:** We gaan een voor een tot bij het kruis.

Raken het even aan en lopen dan door

om zodoende een kring te vormen rond het kruis.

**Onze Vader** (daarna gaan allen zitten)

**Gebed**

**P:** Gij, God, die ons op doet staan,

die met ons meegaat door de tijd,

Gij hebt vanavond ons bidden gehoord.

Wij hebben ons met U verbonden gevoeld

terwijl we ons door het verhaal lieten meenemen

dat overvloedig over ons werd uitgegoten als water.

We zijn er niet in verdronken

omdat Gij onze adem zijt,

Gij die ons samenhoudt, Gij die ons draagt

over de drempel van de pijnlijke stilte heen,

uw Zoon tegemoet,

wiens opstanding wij weldra zullen vieren.

Mag het ons opnieuw op weg doen gaan

vanaf hier en nu, tot in uw eeuwigheid.

Amen.

**Lied**

*“Bekleed u met de nieuwe mens” (ZJ 527)*

**Zending**

**P:** Zo doen wij heden aan de tijd gerechtigheid.

We zetten althans een stap in de goede richting.

Begeven wij ons in de stilte van de avond

en in de stilte van de komende dag.

Mag deze stilte ons louteren en leegmaken

om dan met nieuw vuur

het komende feest van Pasen te kunnen vieren.

Daartoe zegene ons de algoede God: + …

**Stilte bij het verlaten van de kerk**