**Paasliturgie**

TEKST Marja de Kruijf-Ros

**Door het duister naar het licht**

**Schriftlezing**

**Genesis 1:1-3**

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

**Zingen**

**Op Toonhoogte 282:1 en 2**

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond’ring

de wereld zie die U hebt voortgebracht.

Het sterrenlicht, het rollen van de donder,

heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen

tot in de dood gegaan is als een lam,

sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen

en aan het kruis mijn zonde op Zich nam.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God:

hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

**Stem**

Vanuit het duister klinkt Gods stem en het licht verschijnt. Zo laat God steeds Zijn licht schijnen. De hele Bijbel door, maar ook in ons leven. Hoe groot het duister ook is, Gods licht zál overwinnen.

**Gedicht**

Toen God het licht schiep op de eerste dag,  
was dat nog vol van zuiverheid en kracht.  
God zag het aan en sprak: Zó is het goed!  
Zo wordt de aarde door het licht gevoed.  
  
Toen God de mens schiep op de zesde dag,  
als eerste van het menselijk geslacht,  
gaf Hij de mens een plaats in 't volle licht,  
een taak, een zegen, en Zijn onderricht.  
  
Toch koos de mens de weg vér van het Licht.  
De deur naar 't Paradijs sloeg daardoor dicht.  
Een donk're wolk verduisterde zijn pad,  
toen hij verloren uit Gods lichtkring trad.  
  
Goddank! God Zélf is Licht en geeft weer hoop,  
wanneer je Hem niet langer meer ontloopt.

Herschep mij, Heer, opdat Uw heilzaam licht,  
opdat U Zélf het werk in mij verricht.

Jelly Verwaal, *Heilzaam Licht,* Medema

**Stem**

Na de zondeval blijft de duisternis deel uitmaken van ons leven. Dat blijkt ook bij het volk Israël. Na meer dan vierhonderd jaar slavernij in Egypte is de duisternis voor Gods volk compleet. Maar dan stuurt God Mozes. Mozes, als type van Jezus: dé Verlosser. De rollen worden omgekeerd. Duisternis voor de Egyptenaren, licht voor Israël.

**Schriftlezing**

**Exodus 10:21-23**

Toen zei de HEERE tegen Mozes: Strek uw hand uit naar de hemel, zodat er duisternis komen zal over het land Egypte, en de duisternis te tasten is. Toen Mozes zijn hand uitstrekte naar de hemel, kwam er een dikke duisternis in heel het land Egypte, drie dagen lang. Zij zagen elkaar niet, en drie dagen lang stond niemand op van zijn plaats. Voor alle Israëlieten echter was het licht in hun woongebieden.

**Stem**

De Egyptenaren, die de zon vereerden als hun god, tastten drie dagen lang in het duister. Maar de Israëlieten leefden door Gods genade in het licht.

**Zingen**

**Psalm 105:15 en 16**

Maar *God* *zond* Mozes, *die* *te*voren  
Door *Hem* *met* Aron *was* *ver*koren;  
Zij *beiden* *voer*den Gods *be*sluit  
Door *tekenen* en wond'*ren* uit,  
En *toonden* *in* *E*gypteland  
De *plagen* *van* *Zijn* strenge hand.

't Werd *alles* door Zijn *groot* *ver*mogen  
Met *duister*nissen *over*togen.  
Niets *wederstreef*de 't hoog *be*vel  
Van *God,* *de* *God* van Is*ra*ël,  
Die *beek* *en* *bron* *ver*keerd' in bloed,  
De *vis* *deed* *sterven* in die vloed.

**Stem**

Duisternis gaat aan gelovigen niet voorbij. In het leven van Job komt grote duisternis. Het lijkt wel of God hem verlaten heeft. Ondanks zijn vragen en twijfels zondigt Job niet tegen God. Hij belijdt zelfs in het grootste verdriet: Ik weet, mijn Verlosser leeft!

**Schriftlezing**

**Job 19:21-27**

Ontferm je over mij, ontferm je over mij, jullie, mijn vrienden! Want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij, zoals God, en worden jullie niet verzadigd van mijn vlees?

Och, werden mijn woorden maar opgeschreven. Och, werden ze maar opgetekend in een boekrol! Werden ze maar met een ijzeren griffel en lood voor eeuwig in een rots uitgehakt! Ik weet echter: mijn Verlosser leeft!

**Gedicht**

God, verlos mij van de boze,

die mij geselt, schudt en wringt.

Ruk mij uit zijn vuile handen.

Scheur mij uit zijn scherpe tanden.

Help mij, als hij mij bespringt,

hoor mijn zuchten, schreien, klagen,

als het kruis niet is te dragen

omdat hij het zwaarder maakt.

Leer mij, steeds op U vertrouwen,

altijd op Uw Woord te bouwen,

als hij dagelijks twijfel zaait.

Maak de duisternis weer licht

door Uw vriendelijk aangezicht.

Mies Vreugdenhil, *Uitzicht*, De Groot Goudriaan

**Stem**

‘Ik hoop het.’ Dat zijn woorden die al troost geven. Maar de volle vertroosting ligt toch in: ik weet. Ik weet: mijn Verlosser leeft. Vergeet toch niet: als, maar en misschien, dat zijn moordenaars van uw vrede en vertroosting. Twijfelingen zijn wespen die hun angel pijnlijk laten voelen en veel smart in uw ziel veroorzaken. Maar als ik weet dat Christus de mijne is, dan juich ik te midden van de donkerste nacht: ik weet: mijn Verlosser leeft! Zalig is hij die het weet in Wie hij gelooft. Zalig is hij die de doodsrivier kan doorwaden en weet dat alles goed is. Zalig is hij die weet dat hij als een schuldige, zwakke en hulpbehoevende in de armen van Christus veilig en beveiligd is. En dat Christus machtig is hem te bewaren tot op de dag van Zijn toekomst.

C.H. Spurgeon, *Hij zorgt voor u,* Den Hertog

**Zingen**

**Psalm 146:3 en 4**

Zalig *hij,* *die* *in* *dit* leven  
Jacobs *God* *ter* *hulpe* heeft;  
Hij, die *door* *de* *nood* *ge*dreven,  
Zich tot *Hem* *om* *troost* *be*geeft;  
Die zijn *hoop,* *in* *'t hachlijkst* lot,  
Vestigt *op* *de* *HEER,* *zijn* God.

't Is de *HEER,* *wiens* *alver*mogen  
't Groot heel*al* *heeft* *voortge*bracht;  
Die ge*nadig* *uit* *de* hoge  
Ziet, wie *op* *Zijn* *bijstand* wacht,  
En aan *elk,* *die* *Hem* *ver*beidt,  
Trouwe *houdt* *in* *eeuwig*heid.

**Stem**

Ook David heeft in zijn leven vaak duisternis ervaren. Op een van die momenten schrijft hij, gedreven door de Heilige Geest, Psalm 22. Hoewel deze woorden bij het leven van David passen, beschrijft hij hier profetisch het lijden en sterven van Jezus Christus.

**Zingen**

**Psalm 22:1 en 4**

Mijn God, mijn *God,* *waarom* *ver*laat Gij mij,  
En *redt* *mij* niet, ter*wijl* *ik* zwoeg en strij',  
En *brullend* *klaag* *in* *d' angsten* die ik lij',  
Dus *fel* *ge*slagen?  
't Zij *ik,* *mijn* God, bij *dag* *moog'* *bitter* klagen,  
Gij *antwoordt* niet; 't Zij *ik* *des* *nachts* *moog'* kermen.  
Ik *heb* *geen* *rust,* *ook* *vind* *ik* *geen* *ont*fermen  
In mijn verdriet.

Al wie mij *ziet,* *bespot* *mij,* boos te moê;  
Men *schudt* *het* hoofd, men *steekt* *de* lip mij toe.  
Daar *ik* *'t gebed* *tot* *God* *ver*trouwend doe,  
Moet *ik* *nog* horen:  
‘Dat *God,* *op* Wie hij *steunt,* *hem* *gunstig'* oren  
Ver*leen',* *hem* redd';  
Dat *die* *nu* *hulp* *doe* komen,  
En *hem,* *in* *wie* *Hij* *heeft* *Zijn* *lust* *ge*nomen,  
In ruimte zett'.’

**Stem**

Hoe zwaar en duister de lijdensweg van Christus is geweest, kunnen wij ons niet voorstellen. Hij zwoegt en strijdt, zo fel geslagen, door iedereen verlaten. En God antwoordt niet…

**Schriftlezing**

**Markus 15:25-32**

En het was het derde uur en zij kruisigden Hem. En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE JODEN. En zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn linkerzijde. En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de misdadigers gerekend. En de voorbijgangers lasterden Hem en schudden hun hoofd en zeiden: Ha! U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf en kom van het kruis af! En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden, onder elkaar en zeiden: Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen. Laat de Christus, de Koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan geloven. Ook zij die met Hem gekruisigd waren, smaadden Hem.

**Gedicht**

Er heeft een kruis op Golgotha gestaan

dat de tijd in tweeën heeft gebroken.

Wat God al, vóór de schepping had besloten

kwam hier van knop in volle bloei te staan.

Daar heeft Zijn Zoon de rekening voldaan

voor de zondaar, die is vastgelopen.

Er heeft een kruis op Golgotha gestaan.

De dag had zich in duisternis verstoken

toen Hij, vervangend, heeft terechtgestaan.

Zijn bloed heeft voor de zondeschuld gedropen,

’t verloren paradijs ging daar weer open.

Voor mij ligt er de grond van mijn bestaan.

Er heeft een kruis op Golgotha gestaan.

Mies Vreugdenhil, *Uitzicht*, De Groot Goudriaan

**Stem**

En dan spreekt Jezus dezelfde woorden die David al dichtte in Psalm 22, nadat het drie uur lang helemaal duister is geweest aan het kruis. De Godverlatenheid waarover David zong, heeft onze Heiland in deze duisternis ten volle ervaren. Hij verlaten opdat wij nimmermeer van God verlaten zouden zijn.

**Schriftlezing**

**Markus 15:32-37**

En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? En sommigen van hen die daarbij stonden en *dit* hoorden, zeiden: Zie, Hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf Hem te drinken, en hij zei: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem er af te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest.

**Zingen**

**Herv. Bundel (1938) 49:1 en 4**

Jezus, leven van mijn leven,

Jezus, dood van mijne dood,

die voor mij U hebt gegeven,

in de bangste zielenood,

opdat ik niet hoop’loos sterven,

maar Uw heerlijkheid zou erven.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer!

Dank, mijn Heiland, voor Uw lijden,

voor Uw bitt’re bange nood,

voor Uw heilig, biddend strijden,

voor Uw trouw tot in de dood,

voor de wonden, U geslagen,

voor het kruis, door U gedragen;

duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer!

**Stem**

Dan valt de avond over Jeruzalem. Het wordt stil op Golgotha.

**Gedicht**

De heuvel ligt nu helemaal verlaten.

Het is zo stil in dit verschrik’lijk oord.

In d’ oude stad zien wij nu volle straten.

Zo velen keerden door de Zuiderpoort.

Slechts enkelen geloofden dat Hij was

de Christus waarvan de profeten spraken.

Hij was het Die van zondeschuld genas;

Die ook Zijn volk eenmaal zou zalig maken.

Maar nu was al die blijde hoop vergaan.

Hij gaf de geest en werd in ’t graf begraven.

Zij hadden Meesters stem voorgoed verstaan.

Zijn zoete woorden konden niet meer laven.

---

O, droevig volk, zo helemaal ontdaan,

waar is ’t geloof nu in die donk’re stonden?

Wie zal de vloed met planken tegengaan,

dat al de golven niet meer verder konden?

Wie zal de zon verhinderen op te gaan?

Zal iemand haar het vriendelijk licht beletten?

Zij komt en zal straks aan de hemel staan,

en niemand breekt de Goddelijke wetten.

Zou Hij Die ’t leven is en ’t leven geeft

in ’t duister graf vergaan en stil ontbinden?

De Vader, gans voldaan, roept tot Hem “Leef!”

’t Gesloten graf zal men dan open vinden!

Marinus Nijsse (fragment), *De weg door Hem bereid*, De Groot Goudriaan

**Stem**

Als we kijken naar onszelf, naar de omstandigheden, wat wordt het dan vaak donker in ons hart. Maar God is groter dan onze omstandigheden. Hij is zelfs sterker dan de dood!

**Schriftlezing**

**Mattheüs 28:1-8**

Laat na de sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw.

De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: U hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt, Die gekruisigd was.

Hij is hier niet, want Hij is opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen Zijn discipelen dat Hij opgewekt is uit de doden; en zie, Hij gaat u voor naar Galilea; daar zult u Hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg, met vrees en grote blijdschap, en zij snelden weg om het Zijn discipelen te berichten.

**Gedicht**

Dit is als een lied in de morgen

dit is als een ster in de nacht,

dit is als een schat die, verborgen,

door God werd tevoorschijn gebracht.

Dit is als de wind uit het zuiden

dit is als de dauw op het veld,

dit is als een klok die gaat luiden

en ons Gods geheimen vertelt.

Dit is een geschenk ons gegeven

dit is een vertroostend bericht,

dit is overwinning en leven,

nu wordt al ons duister tot licht.

E. IJskes-Kooger, *Dit is mijn troost*, Buijten & Schipperheijn

**Zingen**

**Johannes de Heer 25:1, 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 Vaders kracht,  
want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,  
want alles, alles is voldaan.  
Wie in 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**

De vrouwen gaan vol vrees en blijdschap op weg om te vertellen over de opstanding van Jezus. Ze kunnen deze blijdschap wel uitstralen, maar niet overdragen op anderen. Verschillende volgelingen van Jezus geloven hun woorden niet. Pas als Jezus hen gaat onderwijzen vanuit Gods Woord en hun harten opent, dán komt de blijdschap. Dan schijnt ook bij hen het licht in de donkere nacht van twijfel en verdriet.

**Gedicht**

Twee vrienden zijn op weg naar huis.

Hun hart is vol met vragen:

De Meester stierf aan ’t smaad’lijk kruis

en werd naar ’t graf gedragen.

Maar vrouwen hebben nu verteld,

dat Jezus leeft… ’t Heeft hen ontsteld.

Gods kind’ren zijn zo vaak verward

door eigen overleggen.

En ’t geeft hun óók geen troost in ’t hart

wat and’ren tot hen zeggen.

Het donker wordt slechts opgeklaard

als Jezus Zélf Zich openbaart.

Hij ziet de vrienden in het veld,

die daar zo eenzaam wand’len.

Hij weet hoezeer ze zijn ontsteld,

hoe dwaas ze samen hand’len.

Hij komt tot hen, gaat met hen voort

en onderwijst hen uit Zijn Woord.

Hij opent niet alleen de Schrift,

maar ook hun hart en oren.

Zijn woord wordt in hun ziel gegrift,

zodat ze werk’lijk hóren.

Ze worden innerlijk geraakt,

hun hart wordt brandende gemaakt.

En dan, bij ’t breken van het brood,

dan opent Hij hun ogen:

Hij overwon voor hen de dood

door Godd’lijk alvermogen!

Nu kan geen twijfel meer bestaan:

De Heer’ is waarlijk opgestaan.

Christien de Priester, *Leven uit Hem*, Den Hertog

**Zingen**

**Psalm 73:1 en 13**

Ja *waarlijk,* *God* is Is*rel* goed,  
Voor *hen,* *die* rein zijn *van* *ge*moed;  
Hoe *donker* ooit Gods *weg* *moog'* wezen,  
Hij *ziet* *in* gunst op *die* *Hem* vrezen.  
Maar *ach,* *hoewel* *mijn* ziel dit weet,  
Mijn *voeten* wa*ren* *in* mijn leed  
Schier *uitgeweken,* en mijn treên  
Van *'t spoor* *der* *godsvrucht* afgegleên.

Wien *heb* *ik* *ne*vens U *om*hoog?  
Wat *zou* *mijn* hart, wat *zou* *mijn* oog,  
Op *aarde* nevens *U* *toch* lusten?  
Niets *is* *er,* waar ik *in* *kan* rusten.  
Be*zwijkt* *dan* *ooit,* *in* bitt're smart  
Of *bangen* nood, *mijn* *vlees* en hart,  
Zo *zult* *Gij* *zijn* *voor* mijn gemoed  
Mijn *rots,* *mijn* *deel,* *mijn* eeuwig goed.

**Stem**

Net als de Emmaüsgangers hebben wij Gods onderwijs nodig. Dagelijks putten uit de bron van Zijn Woord. Zodat het licht wordt, ook als het duister is in ons leven.

**Zingen**

**Psalm 119:53 en 65**

Uw *woord* *is* mij een *lamp* *voor* *mijne* voet,  
Mijn *pad* *ten* licht, om *'t donker* *op* *te* klaren.  
Ik *zwoer,* *en* zal dit *met* *een* *blij* *ge*moed  
Be*vesti*gen, in *al* *mijn* *levens*jaren,  
Dat *ik* *Uw* wet, die *heilig* *is* *en* goed,  
Door *Uw* *ge*nâ be*stendig* *zal* *be*waren.

Hoe *wonder*baar is *Uw* *getuige*nis!  
Dies *zal* *mijn* ziel dat *ook* *getrouw* *be*waren;  
Want *d' oop'ning* van Uw *woorden* *zal* *ge*wis,  
Ge*lijk* *een* licht, het *donker* *op* *doen* klaren;  
Zij *geeft* *ver*stand aan *slechten,* *wie* *'t ge*mis  
Van *zulk* *een* glans een *eeuw'ge* *nacht* *zou* baren.

**Stem**

Dat Woord heeft zeggingskracht en blijft tot in eeuwigheid!

**Schriftlezing**

**2 Petrus 1:16-19**

Want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heere Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

**Stem**

Tijdens onze reis op aarde hebben wij Gods Woord als lamp voor onze voet. Tot Jezus terugkomt en God Zelf het duister zal verlichten.

**Gedicht**

De lichtstad Gods - de heerlijkheid!  
Bevrijding van de duisternis.  
De stad, waar glans en luister is:  
een heerlijk, onvoorstelbaar feit!  
  
De stad staat onder Gods gezag.  
Geen leed, maar wel een liefdeslied.  
Geen ziekte meer, en geen verdriet.  
Geen tranen meer, geen rouwbeklag.  
  
Daar schijnt het Licht dat nooit meer dooft.  
Verdwenen is de donk're nacht.  
Het Lam wordt Lamp - en schijnt met kracht  
en nimmer wordt die glans geroofd!  
  
Jelly Verwaal, *Heilzaam Licht*, Medema

**Schriftlezing Openbaring 21:4 en 23**

God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn.

En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp.

**Zingen**

**Johannes de Heer 981:1, 3 en 5**

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,  
Als Jezus weer zal komen op de wolken,  
Als al wat leeft, de natiën, de volken,  
Zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.  
  
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,  
Als heel de schepping zal gezuiverd wezen  
Als d` aarde zal vernieuwd zijn en genezen,  
Van al ons kwaad, van heel ons wangedrag.  
  
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag  
Als God Zijn volk met heerlijkheid zal kronen  
En in het nieuw Jeruzalem doet wonen  
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag.

**Liedsuggesties**

|  |  |
| --- | --- |
| In de liturgie: | Kan worden vervangen door: |
| Op Toonhoogte 282 | Psalm 8:1, 3, 4, 9 |
| Psalm 105 | Weerklank 245:1, 2 |
| Psalm 146 | Op Toonhoogte 52 |
| Psalm 22 | Weerklank 153:1, 2, 3 |
| Hervormde Bundel 49 | Psalm 43:3, 5 |
| Johannes de Heer 25 | Psalm 118:11, 12 |
| Psalm 73 | Op Toonhoogte 154:1, 2, 3 |
| Psalm 119 | Weerklank 441:1, 2 |
| Johannes de Heer 981 | Psalm 98:4 |