GOEDE VRIJDAG 2 APRIL 2021

Passieviering in de Terptsjerke.

Motto: ***OOGGETUIGEN*…**

Voorganger: ds. Eize van der Sluis

Organist / pianist: Hendrik Oosterhoff

Leden van de Cantorij o.l.v. Alie van Veldhuizen

Trombone: Gert van Veldhuizen

Lector: Tjisse van der Heide

Ouderling van dienst: Mirjam Blaakmeer

Techniek: Ale Strooisma, Henk Strooisma en Klaas Dirk van der Heide

**Zacht orgel- / pianospel**

**Woord van welkom**

Mensen thuis en hier in de kerk. Welkom in deze ongebruikelijke Passieviering op Goede Vrijdag. Ongebruikelijk omdat wij elkaar niet kunnen ontmoeten om elkaar het verhaal van het lijden en sterven van Jezus te laten horen. Gelukkig stellen moderne middelen ons in staat om toch dit aangrijpende verhaal met elkaar te delen. Wij doen dat vanuit het gezichtspunt van de *Ooggetuigen.* Wij lezen niet het letterlijke verhaal volgens Lucas, maar laten een aantal getuigen aan het woord die oog in oog stonden met de lijdende en stervende Christus. Zo kunnen ook wij getuigen worden binnen het oog van de lijdensorkaan waarin Hij stierf.

**Lied 272:4**

De Heiland op de berg, alleen met God zijn Vader,

vernam de stem van 't leed die van de aarde schreit.

Heer Jezus, maak uw kerk tot hoorder en tot dader,

opdat de wereld weet van uw barmhartigheid.

***Wens:***(de woorden van lied 582:5)

*Wij spreken wel van vrome wensen en met gebeden om Hem heen.*

*Maar de verlossing van de mensen die lijdt Hij heel alleen.*

***Groet****:*( de woorden van lied 572:9)

*Gegroet, o kruis in lijdenstijd, jij, onze hoop, alleen maar jij.*

*Verleen ons allen jouw geluk en breek het kwade in ons stuk. Amen*

**Lied 538:1**

Een mens te zijn op aarde

in deze wereldtijd,

is leven van genade

buiten de eeuwigheid,

is leven van de woorden

die opgeschreven staan

en net als Jezus worden

die ’t ons heeft voorgedaan.

***Gebed***

**Lied 560:1**

Hij ging de weg zo eenzaam

Tot in Jeruzalem.

Geen vriend kon langer meegaan,

Geen mens hield nog de wacht met Hem.

Hij ging die weg voor hen.

Hij deed dit ook voor hen.

**Ooggetuige: *De engel in Gethsémané***

Door de lector. Naar Lucas 22:39 t/m 46

Ik zag hen komen naar de Hof van Gethsémané: Jezus en zijn leerlingen. Maar Hij liet hen achter en knielde verderop neer. Ik hoorde Hem zeggen: ‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren.’ En ik zag dat Hij doodsbang werd en daarom daalde ik verder af om Hem kracht te geven. Maar ik zag ook dat zijn leerlingen in slaap gevallen waren…

**Lied 751:3**

Wie waakt er als een trouwe knecht,

zijn meester toegedaan?

Dat als de Heer komt om zijn recht

hij voor Hem kan bestaan?

**Ooggetuige: *Judas***

Door de voorganger. Naar Lucas 22 47 t/m 53

Met een hele horde mensen wist ik Hem te vinden. Ik liep op Hem toe en kuste Hem, zodat mijn trawanten wisten dat Hij het was. Maar één van zijn leerlingen trok een zwaard en sloeg één van ons een oor af. Verbaasd zag ik hoe Jezus dat afkeurde en het oor aanraakte zodat het genas. En ik hoorde Hem tegen ons zeggen: “Durven jullie wel? Mij hier te benaderen als een crimineel? Ik was immers dagelijks bij jullie in de tempel!”

**Psalm 139:12**

O God, verwerp het boos geslacht,

op leugen en verraad bedacht.

Wijk van mij, die het kwade doet,

uw handen zijn vol vuil en bloed.

Gij die Gods naam durft uit te spreken

en tegen Hem het hoofd opsteken.

**Ooggetuige: *Petrus***

Door de lector. Naar Lucas 22:54 t/m 62

Toen ze mijn Heer gevangen hadden genomen volgde ik de troep op een afstand. Ik zag dat ze Hem naar het huis van de hogepriester brachten en ik kwam dichter bij het vuur om me te warmen. Maar een dienstmeisje herkende mij en riep: “Jij hoorde ook bij Hem!” Maar ik ontkende het en later nog twee keer. Ik kreeg het steeds benauwder. Jezus draaide zich om, keek mij aan en in de verte kraaide er een haan… Ik liep snikkend weg.

**Lied 649:2**

O Heer, heb mededogen.

Vraag toch niet weer. Gij weet

dat ik U steeds verloochen,

dat ik U steeds vergeet.

O Heer, heb mededogen

**Ooggetuige: *De hogepriester***

Door de voorganger. Naar Lucas 22:63 tm 71

Een bediende kwam bij mij en zei: “We hebben Hem te pakken. De raad vraagt u te komen.” Ik ging en vroeg Hem: “Bent U de Messias?” Hij antwoordde: “U gelooft mij toch niet. Van nu af aan zult u Mij zien zitten aan de rechterhand van mijn Vader.” En ik vroeg Hem: “Bent U dan de Zoon van God?” “U zegt het,” zei Hij. Toen riepen mijn medepriesters: “Meer getuigenissen hebben we niet nodig. Hij zegt het immers zelf!”

**Psalm 138:4**

Als ik, omringd door tegenspoed,

bezwijken moet, / schenkt Gij mij leven.

Wanneer mijn vijands toorn ontbrandt,

uw rechterhand / zal redding geven.

De Heer is zo getrouw als sterk,

Hij zal zijn werk / voor mij voleinden.

Verlaat niet wat uw hand begon,

o levensbron, / wil bijstand zenden

**Ooggetuige: *Pilatus***

Door de lector. Naar Lucas 23:1 tm 7

Ze kwamen met een hele horde en voerden die Jezus met zich mee. “Hij brengt ons op het slechte pad!” riepen ze. “Hij zegt de Messiaanse Koning te zijn. Laat de keizer dat niet horen!” Toen vroeg ik Hem: “Bent U de Koning van de Joden?” “U zegt het…”, zei Hij. Maar ik vond Hem niet schuldig en vroeg waar Hij vandaan kwam. “Uit Galilea!” schreeuwden ze. “Breng Hem dan maar naar Herodes, zei ik, want Hij valt niet onder mijn gezag.”

**Lied 556:2**

Gods schepping die voor ons gesloten bleef

ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,

die Zoon van David zijt en Man van Smarte,

Koning der Joden die de dood verdreef.

**Ooggetuige: *Herodes***

Door de voorganger. Naar Lucas 23:8 t/m 12

Ik was blij hem te zien, want ik had veel over Hem gehoord. Misschien wilde Hij wel een wonder voor mij verrichten! Ik stelde Hem allerlei vragen, maar Hij zei helemaal niks. En de hele horde hogepriesters beschuldigde Hem van van alles en nog wat. Mijn soldaten dosten Hem spottend uit met een purperen mantel en een doornenkroon. Ik stuurde Hem op het laatst maar weer naar Pilatus terug. Wat moest ik anders?

**Psalm 22:3**

Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer.

Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer.

Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer,

al die mij smaden.

Zij raden mij, terwijl zij mij verraden:

‘Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen,

Hij zal u redden naar zijn welbehagen’,

zo klinkt hun spot.

**Ooggetuige: *Barabbas***

Door de lector. Naar Lucas 23:13 t/m 25

Ik vond die Jezus helemaal geen crimineel. Die ogen, ik zal ze nooit meer vergeten. Ik stond naast Hem en Pilatus liet de hogepriesters kiezen tussen Hem en mij. “Ik vind geen schuld in Hem” zei Pilatus tegen hen. “En Herodes blijkbaar ook niet.” Maar zij schreeuwden tot mijn verbazing: “Laat Barabbas los!” Pilatus probeerde het drie keer, maar zij riepen: “Kruisig Hem, kruisig Hem!” Zo kwam ik vrij, maar ik voel me er nog altijd schuldig over.

**Lied 841:3**

En wie zijn ziel niet prijsgeeft

maar vasthoudt tot het eind,

wie zijn bestaan niet kruisigt,

hoezeer hij levend schijnt,

hij gaat voorgoed verloren,

het leven dat hij koos

is tevergeefs geboren

en eindigt vruchteloos.

**Ooggetuige: *Simon van Cyrene***

Door de voorganger. naar Lucas 23:26 t/m 32

Ik was op weg naar de stad toen mij een hele horde mensen tegemoet kwam. En voordat ik het door had legden ze een kruis op mijn schouders. Toen pas zag ik een geknielde, gemartelde man in hun midden. Hij keek mij aan. Hij had een soldatenmantel aan en een doornenkroon op zijn hoofd. Vreselijk. Vrouwen klaagden en huilden. Er waren trouwens nog twee mannen die hun kruis droegen. We gingen de stad uit, richting Golgotha.

**Lied 547:6**

Met de boom des levens

Doodzwaar op zijn rug

Droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

Kyrie eleison, wees met ons begaan,

Doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

**Ooggetuige: *De misdadiger***

Door de lector. Naar Lucas 23:33 t/m 43

We waren met z’n drieën. Maar die ene Man… Het wilde mij niet aan dat Hij een crimineel was… Die blik in zijn ogen en dan de manier waarop Hij behandeld werd. Ons lieten ze min of meer met rust. Gekruisigd te worden is op zich al vreselijk natuurlijk. Maar met Hem dreven ze de spot en scholden Hem uit voor “Koning van de Joden”. En terwijl die andere crimineel Hem beledigde, vroeg ik Hem: “Denk aan mij in Uw Koninkrijk!” Toen zei Hij tegen mij “Jij zult met Mij in mijn paradijs zijn.”.

Lied 560: 2

Hij ging de weg zo eenzaam

tot in Jeruzalem.

De beulen die hem sloegen,

bespotten met een doornenkroon.

Hij zweeg en leed voor hen,

Hij deed dit ook voor hen.

***Het sterven van Jezus***

Door de voorganger: Lucas 23:44 t/m 46

*44. Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterd werd. 45. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. 46. En Jezus riep met luide stem: “Vader, in uw handen leg ik mijn geest.” Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit.*

***De Paaskaars wordt gedoofd door de voorganger***

**Ooggetuige: *De soldaat***

Door de lector. Naar Lucas 23:47 t/m 49

In het duister dat over Golgotha daalde hoorde ik die Jezus roepen. En toen wist ik dat Hij gestorven was en ik riep het uit: ‘Werkelijk, deze man was een rechtvaardige!’ Want tijdens die hele kruisiging had ik het gevoel dat het hier niet ging om een misdadiger, zoals die twee anderen, maar om een Koning, een Gezalfde, een Profeet, ja een Priester. Die ogen zoals die mij aankeken. Ook viel mij op dat zijn volgelingen op een afstand alles hadden gevolgd. Wie waren dat toch?

**Lied 590:1**

Nu valt de nacht. Het is volbracht:

de Heer heeft heel zijn leven

voor het menselijk geslacht

in Gods hand gegeven.

**Ooggetuige: *Jozef van Arimathéa***

Door de lector. Naar Lucas 23:50 t/m 56

Met lood in de schoenen ging ik naar Pilatus en vroeg of ik het lichaam van Jezus mocht ophalen. Het was het enige dat ik nog voor Hem kon doen. Ik vond de gang van zaken verschrikkelijk want ik had grote sympathie voor Rabbi Jezus. Samen met de vrouwen die altijd bij Hem waren wikkelden we zijn lichaam in een linnen doek en legden hem in het rotsgraf dat ik bezat, maar waar nog niemand in was bijgezet. Daarna namen we afscheid. De vrouwen zeiden dat ze specerijen klaar zouden maken.

Lied 590:2

De wereld gaf Hem slechts een graf,

zijn wonen was Hem zwerven;

al zijn onschuld werd Hem straf

en zijn leven sterven.

***Gebed*** (De woorden van lied 590:3 en 4)

Hoe slaapt U nu, die men zo ruw aan ’t kruishout heeft gehangen.

Starre rotsen houden U, rots van heil, gevangen.

’t Is goed, o Heer, U hoeft de eer van God niet meer te staven.

Leggen wij ons bij U neer, in uw dood begraven. Amen.

Lied 590:5

Hoe wonderlijk, uitzonderlijk

een sabbat is gekomen:

eens voor al heeft Hij het juk

van ons afgenomen.

**Allen verlaten in stilte de kerk**