**PAASLITURGIE |** TEKST **A. BOUMA-GROOTHUIS**

Liefgehad tot het einde

**Zingen**

**Psalm 148:1 en 5**

Looft *God,* *zingt* eeu*wig* 's HEE*REN* lof,
Gij, *die* *in* *'t glansrijk* hemelhof,
Die *in* *de* *hoog*ste plaat*sen* woont,
Waar *God* *u* *Zijn* *na*bijheid toont.
Looft *Hem,* *gij* *eng'len,* *leger*machten,
Die *op* *Zijn* *wil* *en* *wenk* *blijft* wachten;
Looft, *held're* *sterren,* *maan* *en* zon,
Looft *d' Almacht,* *looft* *der* lichten Bron.

Looft, *looft,* *met* waar' *er*ken*te*nis
Zijn *naam,* *die* *hoog* *ver*heven is;
De*wijl* *Zijn* *wond'*re ma*jes*teit
Door *aard'* *en* *hemel* is verspreid.
Hij *wou* *de* *hoorn,* *zo* *vol* *ver*mogen,
De *roem* *van* *Israël* *ver*hogen;
Dat *woont* *bij* *Hem,* *'t heeft* *zingens*stof:
Looft *God;* *zingt* *eeuwig* 's HEEREN lof!

**Schriftlezing**

**Genesis 1:1 en 31**

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie: Het was zeer goed.

**Stem**

In de hof van Eden mogen Adam en Eva leven in de nabijheid van de Heere.

De Heere had gezegd dat zij van alle bomen uit de hof mochten eten behalve van

de boom van de kennis van goed en kwaad.

Maar Adam en Eva gehoorzaamden God niet, en luisterden naar de slang; zij wilden

ook als God zijn. En zij hebben genomen van de verboden vrucht.

**Gedicht**

Hoogmoed is mijn wezen, hoogmoed mijn bestaan;

hoogmoed doet niet vrezen, God te wederstaan.

Hoogmoed wordt geleden, hoogmoed is ontstaan;

Adam heeft in Eden tegen God misdaan.

J. van Ginkel

**Schriftlezing**

**Genesis 3:22-24 en 15**

Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven!

Daarom zond de HEERE God hem weg uit de hof van Eden, om de aardbodem te bewerken, waaruit hij genomen was.

Hij verdreef de mens, en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard, dat heen en weer bewoog, om de weg naar de boom des levens te bewaken.

En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;

Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.

**Gedicht**

De Vader had Zijn Zoon bevel gegeven,

reeds in de stilte van de eeuwigheid,

dat Hij Zijn volk, ten koste van Zijn leven,

verlossen zou van ongerechtigheid.

Christien de Priester

**Stem**

Wat stelt de mens Zijn Schepper teleur. Maar ondanks dat belooft de Heere een Verlosser. Wat een liefde van God voor zondige mensen. Door heel het Oude Testament zien we al de heenwijzingen naar de Verlosser Die komen zou.

**Schriftlezing**

**Exodus 12:1, 3-7, 13 en 14**

De HEERE zei tegen Mozes en tegen Aäron in het land Egypte:

Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin.

U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen.

U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond.

En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen.

En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen.

Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door.

**Stem**

Verlossing door het bloed! Alle offers die volgen zijn een getuigenis dat er verzoening is dankzij het bloed. Een vooruitwijzing naar het bloed van Christus, dat moest vloeien voor onze zonden. Israël is veilig achter het bloed. Maar vergeet elke keer opnieuw de daden van de Heere. Toch blijft de Heere trouw.

**Gedicht**

**Verlossing**

Men hoorde d’ Isrelieten murmureren.

Maar God sprak: ‘Zeg hun dat ze verder gaan!

Hef op uw staf, dan blijft het water staan!’

‘Vreest niet, staat vast en ziet het heil des HEEREN!’

God deed de waat’ren van de Schelfzee keren

en gaf aan Israël een effen baan.

De vijand, die het volk dacht te verslaan,

moest zelf in ’t ziedend watergraf verteren…

Gods kind’ren kunnen soms zo bitter klagen.

Ach, waren ze verenigd met Gods wil!

Hun schuld weegt als een last, zwaar om te dragen.

Maar God weet van hun woelen en hun vragen,

Hij doet hen buigen en Hij maakt hen stil.

Hij baant een weg waar zij geen uitkomst zagen.

Christien de Priester

**Zingen**

**Psalm 54:1 en 4**

O *God,* *ver*los mij *uit* *de* nood,
En *red* *door* *Uwe* *naam* *mijn* leven;
Mijn *rechtszaak* zij aan *U* *ver*bleven;
Och, of Uw *arm* *mij* *bijstand* bood!
O *God,* *sla* *acht* *op* *mijn* *ge*bed,
Neig *tot* *mijn* *rede* *gunstig* d' oren,
En *wil* *mijn* *bitt're* *klacht* *ver*horen;
Zo *word'* *ik* *uit* *de* angst gered.

Want *God* *wil* mij Zijn *bijstand* biên.
Hij *heeft* *mij* *'t onheil* *doen* *ont*komen,
En *mijn* *be*nauwdheid *wegge*nomen:
lk heb mijns *vijands* *val* *ge*zien.

**Stem**

Mozes mocht het volk leiden uit Egypte, door de woestijn naar het beloofde land.

Hij is de middelaar van het Oude Testament, de schaduw van Hem Die komen zal en van Wie Jesaja al sprak:

**Schriftlezing**

**Jesaja 53:1-5**

Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de HEERE geopenbaard?

Want Hij is als een loot opgeschoten voor Zijn aangezicht als een wortel uit dorre aarde.

Gestalte of glorie had Hij niet; als wij Hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij Hem begeerd zouden hebben.

Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt, Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.

Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen.

Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt.

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld.

De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.

**Gedicht**

**Hij was veracht**

Hij was veracht, ach, wie begeerde Hem?

Voor Jezus was geen plaats in Bethlehem.

Geen plaats voor Hem, ook niet in onze harten.

D’ onwaardigste was Hij, een Man van smarten.

Hij daalde in ons duister als ‘Het Licht’.

Een ieder was, als wendde men ’t gezicht

vol afschuw af, om nooit tot Hem te keren.

Hij was veracht, men kon Hem niet begeren.

Heere Jezus, ook door mij werd U veracht.

Ook ik heb uit mezelf U niet geacht.

Zo lang heb ik Uw dierbaar bloed vertreden.

Hoe zwaar hebt U voor deze schuld geleden.

U bent voor mij nu niet onwaardig meer,

Maar hóóg geacht. Geef toch dat ik Uw eer

door Uwe kracht gedurig zal verhogen.

Houd mij daartoe Uw dierbaar kruis voor ogen.

Dan zal ik U als Zaligmaker roemen

en anderen Uw grote liefde noemen.

M.A. Groeneweg-de Reuver

**Stem**

Wat Mozes niet kon, dat heeft Hij gedaan.

Weggenomen wat tussen God en mens in stond: de zonde.

Mozes sterft op de berg Nebo, alleen, maar de Heere is bij hem. Jezus sterft op Golgotha; Hij is niet alleen verlaten door Zijn vrienden, maar zelfs verlaten door Zijn God en Vader. Opdat wij tot God genomen en nimmermeer van Hem verlaten zouden worden. Wat een liefde van God. Zijn dood is het leven voor Mozes en voor ons.

**Schriftlezing**

**Romeinen 3:23-25**

Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed.

**Stem**

De Vader wist Wie Hij uitkoos voor Zijn werk. Het beste en het liefste dat Hij had heeft Hij uitgekozen om dat werk te doen.

Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft… In Hem heeft Hij Zijn welbehagen.

En dat heeft Johannes de Doper begrepen wanneer hij daar bij de Jordaan naar Christus wijst: Zie, het Lam van God.

**Zingen**

**Psalm 40:4**

Brand*offe*ren, noch *of*fer voor *de* schuld,
Vol*deden* *aan* *Uw* eis, noch eer.
Toen *zeid'* *ik:* *‘Zie,* *ik* kom, o HEER’;
De rol des *boeks* *is* *met* *Mijn* naam vervuld.
Mijn *ziel,* *U* *opge*dragen,
Wil *U* *alleen* *be*hagen;
Mijn *liefd'* *en* *ijver* brandt:
Ik *draag* *Uw* heil'ge wet,
Die *Gij* *de* sterv'ling zet,
In 't *binnenst'* *inge*wand.

**Schriftlezing**

**Johannes 13:1**

En vóór het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft Hij de Zijnen, die in de wereld waren en die Hij liefgehad had, liefgehad tot het einde.

**Schriftlezing**

**Johannes 17:1-8**

Dit sprak Jezus, en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt, zoals U Hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat Hij eeuwig leven geeft aan allen die U Hem gegeven hebt.

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.

Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.

En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was.

Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven, en zij hebben Uw woord in acht genomen.

Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij gegeven hebt, bij U vandaan komt.

Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt.

**Stem**

Als Jezus het laatste Pascha met Zijn discipelen gevierd heeft en zij de lofzang gezongen hebben vertrekt Jezus met Zijn discipelen naar de overkant van de beek Kedron, naar Gethsemané om te bidden.

**Zingen**

**Op Toonhoogte 97:1, 3 en 4**

‘t Is middernacht, en in de hof,

buigt, tot de dood bedroefd, in ’t stof

de Levensvorst; in Zijn gebeên

doorworstelt Hij Zijn strijd alleen.

’t Is middernacht, maar Jezus waakt,

en ’t zielelijden, dat Hij smaakt,

bant uit Zijn hart de bede niet:

‘Mijn Vader, dat Uw wil geschied’.

’t Is middernacht, en ’t Vaderhart

sterkt en verstaat de Man van smart,

die ’t enig lijden, dat Hij torst,

ten eind doorstrijdt als Levensvorst.

**Stem**

Als zij de hof verlaten wordt Jezus opgewacht door soldaten. Hij weet wat er komen gaat. ‘Ik ben het die u zoekt’, zegt Hij. Hij Die zelf gekomen was om te zoeken. Anders was het met Adam in de hof van Eden. Hij kroop weg toen hij werd gezocht. Maar Jezus zegt: ‘Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan.’

**Stem**

**Art. 4 uit de Apostolische geloofsbelijdenis**

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus; is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle.

**Stem**

Jezus wordt overgeleverd door Zijn volk aan een heiden, die Hem vraagt: ‘Wat hebt Gij gedaan?’ Hij, Die nooit zonde gedaan heeft, staat daar beladen met alle zonde. Hem heeft God zonde voor ons gemaakt.

**Zingen**

**Op Toonhoogte 107:1 en 2**

O hoofd, bedekt met wonden,
belaân met smart en hoon,
o hoofd, ten spot ombonden

met ene doornenkroon,

eertijds gekroond met stralen
van meer dan aardse gloed,
waarlangs nu drupp'len dalen:
'k breng zeeg'nend U mijn groet!

Van al de last dier plagen,
met goddelijk geduld,
o Heer, door U gedragen,
heb ik, heb ik de schuld!
Och, zie, hoe 'k voor uw ogen
hier als een zondaar sta,
en schenk vol mededogen,
m' een blik van uw gena!

**Stem**

Daar gaat Hij…

Pilatus heeft Jezus overgegeven tot de kruisdood. Het kruis wordt hem op de schouder gelegd. De soldaten hebben hem bespot. De overpriesters hebben geroepen om Zijn dood, Pontius Pilatus heeft hem veroordeeld. Onder dit alles heeft Hij gezwegen. Als een Lam is Hij ter slachting geleid. Hij, dragende Zijn kruis… Ons kruis!

**Gedicht**

**Goede Vrijdag**

De Kruisberg wordt zo stil, zo angstig donker,

zo zwart als op de dag dat God zei: ‘Daar zij licht!’

Geen licht van zon of maan, geen stergeflonker:

God slaat Zijn handen voor Zijn lichtend aangezicht.

Nu moet Zijn Zoon, Zijn Eerstgeboor’ne, sterven,

en Hij, Die in de donk’re nacht geboren werd,

moet in nog dieper nacht Zijn Vader derven,

de duivel heeft de weg voor engelen versperd.

Hier kunnen zij hun: ‘Eer zij God’ niet zingen,

het licht van Efratha lijkt eeuwig uitgedoofd

en vrede op aarde is één van die dingen waar

slechts een dwaas, waar slechts een kind nog in gelooft.

’t Wordt donkerder op Golgotha - Gods handen,

waarop de Vader steeds Zijn Zoon gedragen heeft

en die de hemel en de aard omspanden,

zij laten Jezus los -en de aarde heeft gebeefd-

Nu zal de duisternis de aard bedekken,

de engel van de dood zweeft om de heuveltop.

De derde dag zal God Zijn Zoon weer wekken.

Dan is het Pasen!… Zie, de Morgenster gaat op!

Nel Benschop

**Stem**

Daar op Golgotha hangt Jezus. Hij in het midden. Aan het kruis tussen moordenaars,

in plaats ván moordenaars. Maar ook midden tussen God en de mensen. Want Hij is de Middelaar.

**Zingen**

**Herv. Bundel (1938) 153:4**
Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonden,
en door Zijn bloed
wordt ons gemoed
gereinigd van de zonden.

**Gedicht**

**Het is volbracht**

‘Het is volbracht’, klonk Jezus’ stem

voordat Hij ’t leven gaf,

Met liefdehanden heeft men Hem

daarna gelegd in ’t graf.

Al wat de Vader Hem gebood

was nu volmaakt voldaan.

Hij gaf Zichzelf tot in de dood,

maar is ook opgestaan.

Hoe groot is het verlossingswerk!

’t Heeft Christus’ bloed gekost.

Hij heeft Zijn uitverkoren kerk

van dood en hel verlost.

Hij voer ten hemel op en zit

aan ’s Vaders rechterhand,

waar Hij voor al de Zijnen bidt;

Hij houdt Zijn Kerk in stand!

Hij onderwijst, Hij troost en leert

hen liefdevol, met macht.

Ja, Hij beschermt en Hij regeert

hen door Zijn grote kracht.

Tot Hij, wanneer hun doodsuur slaat,

aan ’t einde van hun tijd,

mét hen de doodsjordaan doorwaadt,

hen voert in heerlijkheid.

Dan zingen z’ eeuwig voor Gods troon,

Hem dienend’ dag en nacht:

‘Lof zij de Vader en de Zoon,

lof zij Gods Geest gebracht!’

Christien de Priester

**Zingen**

**Psalm 89:8**

Gij *toch,* *Gij* *zijt* *hun* roem, de *kracht* *van* hunne kracht;
Uw *vrije* *gunst* *al*leen wordt *d' ere* toegebracht;
Wij *steken* *'t hoofd* *om*hoog en *zullen* *d' eerkroon* dragen,
Door *U,* *door* *U* *al*leen, om *'t eeuwig* *welbe*hagen;
Want *God* *is* *ons* *ten* schild in *'t strijdperk* *van* *dit* leven,
En *on*ze Ko*ning* is van *Isrels* *God* *ge*geven.

**Schriftlezing**

**Lukas 24:1-7**

En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee.

Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf.

En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet.

En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinnert u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was: De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan.

**Zingen**

**Op Toonhoogte 88:1, 2, 3 en 4**

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,

die galmt door gans Jeruzalem.

Een heerlijk morgenlicht breekt aan,

de Zoon van God is opgestaan.

Geen graf hield Davids Zoon omkneld,

Hij overwon, die sterke Held!

Hij steeg uit ’t graf door ‘s Vaders kracht,

want Hij is God, bekleed met macht.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,

want alles, alles is voldaan.

Die in ’t geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en helle niet.

Want nu de Heer is opgestaan,

nu vangt het nieuwe leven aan.

Een leven door Zijn dood bereid,

een leven in Zijn heerlijkheid

**Stem**

Het graf is leeg, Christus is opgestaan. En Hij zegt ook tot ons: Kom en zie!

Ik heb alles gedaan wat er bij God te doen was om uw zonde te verzoenen, die heb Ik in het graf achtergelaten.

Liefde tot in de dood!

**Zingen**

**Psalm 118:11 en 14**

De *steen,* *die* *door* *de* *tempel*bouwers
Ver*acht'lijk* *was* *een* plaats ontzegd,
Is, *tot* *verbazing* *der* *be*schouwers,
Van *God* *ten* *hoofd* *des* *hoeks* *ge*legd.
Dit *werk* *is* door Gods *alver*mogen,
Door *'s HEEREN* *hand* *al*leen geschied;
Het *is* *een* *wonder* *in* *onz'* ogen;
Wij *zien* *het,* *maar* *doorgronden* 't niet.

Gij *zijt* *mijn* *God,* *U* *zal* *ik* loven,
Ver*hogen* *Uwe* majesteit;
Mijn *God,* *niets* *gaat* *Uw* *roem* *te* boven;
U *prijz'* *ik* *tot* *in* *eeuwig*heid.
Laat *ieder* 's HEEREN *goedheid* loven,
Want *goed* *is* *d' Opper*majesteit;
Zijn *goedheid* *gaat* *het* *al* *te* boven;
Zijn *goedheid* *duurt* *in* *eeuwig*heid!

**Schriftlezing**

**Openbaring 1:4b en 5**

Genade zij u en vrede, van Hem, Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten Die voor Zijn troon zijn, en van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde. Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.

**Zingen**

**Op Toonhoogte 110:1 en 2**

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd’ en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

**Psalm- en liedsuggesties:**

Psalm 22:1 en 6
Psalm 69:1, 4 en 9

Gebed des Heeren:1, 3 en 9

Psalm 98:1 en 2

|  |  |
| --- | --- |
| Jezus, leven van mijn leven (Uit aller mond nr. 78)Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem (Op Toonhoogte nr. 112)Halleluja! Lof zij het Lam (Uit aller mond nr. 138)Wees gegroet, Gij eersteling der dagen (Uit aller mond nr. 82:1 en 2)Christus onze Heer verrees (Uit aller mond nr. 86:1, 2 en 3) |  |
|  |  |