**ORDE VAN DIENST voor de viering van de GOEDE VRIJDAG**

**op 14 april 2017 om 10.00 uur**

voorganger: ds. Ad Alblas; organist: Jeroen Pijpers

*de liederen zijn gekozen uit het Liedboek der Kerken*

**Begroeting** door ouderling Geertrui Vroomans

***VOORBEREIDING* (staande)**

**Samenzang:** Gezang 177: 1+2+3+4+5

**Woord ter voorbereiding**

Het leven om ons heen davert voort, zoals op elke vrijdag, zo ook op deze *Goede* Vrijdag. Alsof er niets gebeurd is. Alsof er niets aan de hand is. Het is heel moeilijk, maar wij zetten ons hier in om het lijden van onze Heer recht te betrachten.

**Stilte**

**Aanroeping en groet**

Onze hoop is op God, de Heilige. Die trouw betoonde aan onze voorouders. Die hoorde als zij riepen en hen verloste.

Laat u zegenend groeten:

Ontvang genade, barmhartigheid en vrede, van God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen

***VEROOTMOEDIGING***

**Inleiding**

Als thema en rode draad voor deze viering koos ik: ‘**heel** **moeilijk’**. Dat zegt Christus in de lezingen van vandaag, over zijn weg, zijn verlatenheid, zijn eenzaamheid en marteldood.

Wat me dit jaar opviel is, dat het daar niet bij blijft! De Meester ***vraagt*** geen medelijden, maar ***troost*** zijn vrienden in hun lijden. Dat doen mensen die afscheid nemen vaker.

‘Jullie zullen het heel moeilijk krijgen’. Misschien is dat al zo. In ieder geval zijn er velen die het al heel moeilijk hebben.

Laten we ons biddend met het lijden in ons en hen verbinden.

**Kyriegebed**

God, het gaat ons door merg en been. Als we mensen horen gillen in hun afschuwelijk lijden, door het inademen van gifgas. Het snijdt door onze ziel als we de Koptische priesters in hun mooie gewaden onder het bloed zien neerknielen bij gewonde of al gestorven gelovigen na de aanslag op hun kerk.

God, mensen worden als wormen vertrapt, respectloos behandeld, uitgelachen, bespot, gevangen gezet, gemarteld.

In een lied van ver voor Christus horen we onze eigen werkelijkheid vertolkt Als we ons niet vergissen heeft *hij* in zijn lijden dat ook zo ervaren.

We zijn gewaarschuwd dat het heel moeilijk is, maar we zijn hier om hem te volgen, als zijn navolgers. Als zijn bondgenoten om in deze tijd de Geest te belichamen die in hem was. We bidden u dit uur: laten we in de doordenking van zijn lijden en dat van de hele wereld dicht bij elkaar komen. Over de tijden heen dicht bij Hem; Hij vanuit uw wereld bij ons. Wij dicht bij medemensen in hun leed, verworpenheid, angst en wanhoop. En anderen bij ons als onze helpers en zielsverwanten. Het is moeilijk, maar we zijn hier bij U als Uw vrienden, met vallen en falen, ook met opstaan. Amen.

**Bemoediging**

‘Ik zal jullie mijn vrede geven’ zegt Christus toen en nu, ‘want jullie horen bij mij. Jullie zullen het in de wereld heel moeilijk krijgen. Maar houd moed! Ik heb het kwaad van de wereld overwonnen’.

***DIENST van het WOORD***

**Psalmengebed:** Psalm 22, gesproken en gezongen: 2, later: 4 **Inleiding** bij de lezingen

In het Johannesevangelie staat dominant vóór het lijdensverhaal het hogepriesterlijk gebed. Dat moet je horen voorafgaand aan de lijdensweg. Wij gaan nóg een stap verder terug in het verhaal om te horen hoe Jezus de zijnen voorbereidt op zijn heengaan naar de Vader.

**Schriftlezing:** Johannes 16: 25-33

**Samenzang**: Gezang 172: 3+4

**Schriftlezing:** Johannes 18: 1-12

**Samenzang**: Gezang 180: 1+2+3+4

**Schriftlezing:** Johannes 18: 13-27

**Samenzang:** Gezang 181: 1+2+3+4

**Schriftlezing:** Johannes 18: 28-40 + 19:16

**Samenzang**: Gezang 181: 5+6

**V E R K O N D I G I N G**

Hoe kunnen we het lijden van de Heer recht betrachten?

Dat is de achterliggende vraag bij wat we zeggen en doen.

Ik denk de meerderheid van de christenen dat doet door het inleven van leed van Jezus. Ik doe mee. Als ik een kruis zie, met lichaam, of een schilderij zie van Jezus met de doornenkroon op het hoofd, ga ik onderuit. Een geseling: het duizelt me. Dood door kruisiging: dat is super wreed. Onthoofding is ‘menselijker’. Geseling en kruisiging is héél erg! Zijn vrienden laten hem alleen, vluchten. Zó eenzaam…. Gelukkig zijn er een paar dappere vrouwen. Elk op een eigen manier hebben ze hem lief. Daarom gaan ze mee tot het bittere einde. Als ze dit zien gaat er een zwaard door hun ziel. Niet te peilen leed. Respectvol hier bij stil staan doet dit recht. Dat doen we hier op deze Goede Vrijdagmorgen.

Maar, laat ik voor mezelf spreken, er kwamen in de loop van de tijd steeds meer vragen bij me op; vooral: of dit echt de bedoeling is geweest, van God, van Jezus.

De eerste twijfel sloop binnen toen ik als predikant in Amsterdam op bezoek ging in het OLVG. Daar stond bij de in

gang een beeld van de lijdende Christus, met als onderschrift: ‘zie of er een smart is gelijk aan mijne smart’.

Ik voelde verzet. Is dit wel ‘recht doen’ aan zijn lijden. Zou hij ‘kampioen-lijden’ willen zijn? Zou hij het lijden van anderen willen bagatelliseren? Dat kan toch eigenlijk niet?!

Er is zó veel leed. Nu kan dat in het OLVG en LUMC nog wel redelijk verzacht worden, maar als je de slachtoffers ziet van de gifgasaanval doet me dat qua lijden aan een kruisiging denken. En wat te denken van de honderdduizenden die nu gemarteld worden. Bewust. Geraffineerd. Mensonterend. Onmenselijk. Zouden we dan mogen zeggen: ‘troost je, Christus heeft méér geleden?!’ Ik denk van niet. Dat past niet bij het respectvol overdenken van de lijdensweg van Christus!

Dat vind *ik* niet alleen, dat zegt hijzelf. Bijvoorbeeld tegen de vrouwen van Jeruzalem die om hem schreeuwen uit medelijden: ‘weent niet over mij, maar over jezelf’.

Kijk naar de kerntekst van vanmorgen. In één adem gaat het over van *zijn* lijden naar dat van zijn *vrienden*. ‘Jullie zullen alle kanten opgejaagd worden en mij in de steek laten’.

Hij vraagt nauwelijks aandacht voor zichzelf en troost zijn vrienden: ‘ik zal jullie mijn vrede geven’. Het slachtoffer helpt de daders er overheen. Zoiets herhaalt zich in de bede voor de beulen op Golgotha: ‘Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen’. Je moet niet met HEM te doen hebben, maar ernstig zorgen maken met JEZELF.

Het thema ‘heel moeilijk’ komt uit dit gesprek. Dat de eerste stap van de lijdensweg geen medelijden MET hem vraagt, dat bedenk ik niet. Dat ontdek ik! Ik zie de aandacht VAN hem voor zijn vrienden. En alle latere vrienden, die het heel moeilijk’ zullen krijgen.

We horen niet waardoor, maar dat is ons goed bekend. Dat is door de vervolging van zijn vrienden, alleen maar omdat ze zijn vrienden zijn en zich daarnaar gedragen. Dat mág kennelijk niet. Dat is eng. Kwaad is ‘in’. Dat beheerst ook nu het wereldnieuws. Goed heeft geen nieuwswaarde. Het is de

omgekeerde wereld, en dat zal altijd zo zijn. Hij heeft het

van te voren gezegd. Hij zal lijden, maar jij/wij ook!

Door het goede te doen ben je kwetsbaar. Door niet kwaad met kwaad te vergelden kom je op achterstand. Door eerlijk te zijn verlies je van bedriegers en leugenaars. Als je in elk mens iets goeds ziet, iedereen lief wilt hebben, is dat eng voor de anderen. Die voelen wel dat het zo zou moeten, maar zijn er niet toe bereid. Daarom moet wie goed doet lijden.

Door miskenning, maar ook door verzet. Dat is ‘heel moeilijk!

‘Maar houd moed! Ik heb het kwaad van deze wereld overwonnen’. Voor mezelf. Jullie moeten er nog mee strijden, maar weet het is overwinbaar. Door heel veel liefde.

Als je dat weet is de angel er uit. Al lijkt het gif van het kwaad de hele wereld te vernietigen, er blijkt een veel krachtiger energie te zien, kijk naar hem: die van de liefde.

Dat blijkt uit het vervolg van het lijdensverhaal.

Het *lijdens-*verhaal als *liefdes*-verhaal! ‘O wonderbare liefde, die ons denken te boven gaat….’

Wat zie je als je het verhaal vandaag zó hoort?

Het meest rakend zijn de kruiswoorden. Daaruit spreekt zoveel liefde. Voor zijn moeder en zijn vriend ‘vrouw zie uw zoon, zoon zie uw moeder’. Voor die ene moordenaar die hem er om vraagt ‘heden ben je met mij in het paradijs’. En die indringende bede voor wie hem verwerpen, bespotten, martelen, een bede die me diep ontroert: ‘Vader, vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen’. En wát een geloofslief-de voor God blijkt uit zijn uiteindelijke overgave ‘Vader, in uwe handen beveel ik mijn geest’. Allemaal heel moeilijk, maar hij kan het, dus KAN het! In verbondenheid met hem.

Zo is elk onderdeel vol brandende liefde. In Getsemané.

Dat niet alle discipelen hoeven te zien hoe moeilijk hij het vindt! Alleen zijn drie vertrouwelingen, die zouden het aan moeten kunnen. Als dat niet lukt, als ze het niet aan kunnen zien, hun ogen ervoor sluiten (niet simpel: in slaap dutten) is zijn verwijt licht, doortrokken van pijn maar ook begripvol.

Zijn gevecht met God is heeeel moeilijk. Hoe kan de Vader hem toch deze beker te drinken geven? Wat komt het aan op zijn godsvertrouwen, dat ook die beker met liefde wordt gegeven. Dat kan toch niet?

Zo reageren nog altijd veel mensen, begrijpelijk. Er zijn ook andere reacties. Ik heb het niet van mezelf maar het me wel eigen gemaakt: liefde doet lijden. Hoe groter je liefde hoe meer zal je lijden. Juist door de liefde. Logisch toch?

De boeddhistische leraar Thich Nhat Hanh stelt: ‘Zonder lijden geen liefde. Liefde wordt uit lijden geboren. Door liefde toe te laten worden we een liefdevoller mens en een bron van troost’. Zo bezien is het drinken van de beker niet een boosaardige straf maar de weg naar méér liefde.

Zo gaat het maar door. Bij de gevangenneming deinzen de gewapende ordetroepen terug voor een ongewapende man in een dun gewaad. Ze vallen op de grond. Door zijn kracht, die in die woorden ‘ik ben het’ ligt, oei, hoor ik daar de godsnaam? Door zijn liefdesenergie.

Dan dat merkwaardige verzoek, of is het een bevel, om zijn vrienden vrijgeleide te geven. Ik moet denken aan de woorden van Bonhoeffer over zijn verblijf in de gevangenis: ‘ik liep uit m’n cel al een slotheer uit zijn kasteel; ik sprak met

mijn bewakers alsof ik de bevelen gaf’.

Waarom zouden de soldaten zijn metgezellen laten gaan? Als hij politiek gevaarlijk is dan zijn zijn vrienden dat ook. Dan pak je toch de hele bende op! Onbegrijpelijk dat de soldaten hen de gelegenheid geven om te vluchten.

Maar ook dát ze vluchten. Ben je niet veilig bij zoveel liefdeskracht? Wat is er beter dan dicht bij hem te blijven? Wat win je door weg te rennen van de liefde. Het zal moeilijk worden, heel moeilijk, als je dicht bij hem blijft, maar hoeveel moeilijker is het niet zónder hem?!

Ik kan zo nog lang door gaan: het afzien van gewelddadig verzet, het genezen van de gewonde knecht van officier die hem arresteert. Bij het verhoor, dat krachtig-zachte verweer ‘als ik niets verkeerds heb gezegd waarom sla je me?’

Bij Pilatus, in zijn bekentenis dat hij zijn leven inzet voor ‘de waarheid’, wat een gedreven liefde. Geen fanatisme voor eigen gelijk of macht, maar heel anders. ‘Mijn koningschap is een ander soort, op een andere manier, op de wijze van God’.

Geen spoor van eigenliefde, geen angst, geen pogen om uit de benarde situatie te komen. Koning ben je, of niet. Als je het bent, dan sta je er voor, dan ga je er voor. Ook als het heeel moeilijk wordt. Dat is geen star karakter of een ijzeren Hein mentaliteit. Hij heeft echt wel gevoel! Schreeuwt het uit aan het kruis. Maar volhouden of niet is geen keuze. Hij kán niet anders. Minder lijden zou minder liefde betekenen.

Het gebeurt met hem. De kracht van God houdt hem overeind. Tot het bittere einde toe. Dan klinkt zijn triomf ‘het is volbracht’ en de Romeinse officier (is het toevallig dezelfde

als in de hof?) staat er bij, kijkt er naar en ziet. Hij gaat door zijn hoeven. Hij ziet dit lijden niet als afwijzing door God maar ziet daarin –het is heeel moeilijk- de aanwezigheid van God. Niet ‘hoe kan God dit toelaten, maar wat geeft God hem veel kracht’. Wat is God dichtbij: ‘werkelijk, dit is een Zoon van God’.

**Samenzang:** Gezang 189

***VIERING van de MAALTIJD***

**Voorbereiding**

**Samenzang**: Gezang 192: 1+2

**Viering** van het heilig Avondmaal

**Dankgebed** en voorbeden

***AFSLUITING in het hoogkoor***

**Samenzang***:* Gezang 46 (Hervormde Bundel, z.o.z.)

**Doven van de Paaskaars en zegen**

**Stilte**

Bij de uitgang is de Avondmaalscollecte