***Liturgie voor de morgendienst op Goede Vrijdag 29 maart 2024***

***om 10.00 uur in de Andreaskerk***

**Voorganger : Ds. G.J. Mantel uit Woudenberg**

**Mededelingen**

**Zingen Psalm 62: 1 (Liedboek 1973)**

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,

van Hem verwacht ik altijd weer

mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen.

Ik wankel niet, want Hij staat vast:

mijn toevlucht, als het water wast,

mijn rots, mijn enige vertrouwen.

**Votum en groet**

**Zingen Gezang 177: 1, 2 en 7 (Liedboek 1973)**

1

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,

in deze zee verzinken mijn gedachten:

o liefde die, om zondaars te bevrijden,

zo zwaar moest lijden.

2

'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,

tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,

in onze plaats gemarteld en geslagen,

de zonde dragen.

7

Laat mij, o Heer, uw won-dre wijsheid prijzen,

dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen,

laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen

als sterkte roemen.

**Geloofsbelijdenis**

**Zingen Psalm 48: 6 (OB)**

Want deze God is onze God;

Hij is ons deel, ons zalig lot,

Door tijd noch eeuwigheid te scheiden:

Ter dood toe zal Hij ons geleiden.

**Gebed**

**Schriftlezing:** **Markus 15: 16 - 25**

16En de soldaten leidden Hem het paleis binnen, dat is het gerechtsgebouw, en riepen heel de legerafdeling bijeen.

17En zij deden Hem een purperen mantel om, en nadat zij een doornenkroon gevlochten hadden, zetten zij Hem die op

18en begonnen Hem te begroeten: Gegroet, Koning van de Joden!

19En zij sloegen op Zijn hoofd met een rietstok en bespuwden Hem en zij vielen op de knieën en aanbaden Hem.

20En toen zij Hem bespot hadden, trokken zij Hem de purperen mantel uit en trokken Hem Zijn eigen kleren aan en leidden Hem naar buiten om Hem te kruisigen.

De kruisiging

21En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.

22En zij brachten Hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald: Schedelplaats.

23En zij gaven Hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar Hij nam die niet.

24En toen zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren: door het lot te werpen bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou.

25En het was het derde uur en zij kruisigden Hem.

**Zingen Psalm 22 : 6 en 7 (OB)**

6

Wees dan mijn hulp; houd U niet ver van mij;

Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij;

'k Heb buiten U, daar ik zo bitter lij',

Geen hulp te wachten.

Een stierenheir uit Bazan, sterk van krachten,

En fel verwoed,

Omringt m' aan alle zijden;

Mijn God, hoe zwaar, hoe smart'lijk valt dit lijden

Voor mijn gemoed!

7

Zij rukken aan, met opgesperden mond,

Gelijk een leeuw, al brullend in het rond.

Ik vloei daarheen als waat'ren op den grond,

Die zich verspreiden;

Mijn beend'ren zijn in mij vaneen gescheiden.

O doodlijk uur!

Wat hitte doet mij branden!

Mijn hart is week, en smelt in d' ingewanden,

Als was voor 't vuur.

**Verkondiging.**

**Zingen Gezang 182 : 1 en 6 (Liedboek 1973)**

1

Jezus, leven van ons leven,

Jezus, dood van onze dood,

Gij hebt U voor ons gegeven,

Gij neemt op U angst en nood,

Gij moet sterven aan uw lijden

om ons leven te bevrijden.

Duizend, duizendmaal, o Heer,

zij U daarvoor dank en eer.

6

Dank zij U, o Heer des levens,

die de dood zijt doorgegaan,

die Uzelf ons hebt gegeven

ons in alles bijgestaan,

dank voor wat Gij hebt geleden,

in uw kruis is onze vrede.

Voor uw angst en diepe pijn

wil ik eeuwig dankbaar zijn.

**Lezen Avondmaalsformulier**

**Zingen bij het klaarmaken van de tafel: Gezang 355: 6 en 7 (Liedboek 1973)**

6

Heer, wien liefde heeft bewogen

neer te dalen uit den hoge,

die gewillig hebt uw leven

in de dood voor ons gegeven,

en uw kostbaar bloed doen vloeien,

dat wij daaruit zouden bloeien,

en uw lieflijke geschenken

altijd liefelijk gedenken.

7

Jezus, ware levensspijze,

laat mij op de rechte wijze

eten 't brood van uw genade

tot genezing, niet tot schade.

Laat mijn ziel uw liefde ervaren,

die Gij eens zult openbaren,

als ik zal zijn aangezeten

en het brood met U zal eten.

**Lezen aan de tafel:**

**1.**

**Markus 15: 26 – 33**

26En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE JODEN.

27En zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn linkerzijde.

28En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de misdadigers gerekend.

29En de voorbijgangers lasterden Hem en schudden hun hoofd en zeiden: Ha! U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt,

30verlos Uzelf en kom van het kruis af!

31En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden, onder elkaar en zeiden: Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen.

32Laat 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.

33En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe.

**2.**

**Markus 15: 34 - 37**

34En 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?

35En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: Zie, Hij roept Elia.

36En 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.

37En roepend met luide stem gaf Jezus de geest.

**Zingen aan de tafel: Gezang 189: 1 en 2 (Liedboek 1973)**

1

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,

hangt ten spot van snode smaders.

Zoon des Vaders,

waar is toch uw almacht thans,

waar uw goddelijke glans?

2

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,

en Hij hangt er mijnentwegen,

mij ten zegen.

Van de vloek maakt Hij mij vrij,

en zijn sterven zaligt mij.

**Dankgebed en voorbeden**

**Collecte**

**Zingen Psalm 103: 2 (OB)**

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,

Hoeveel het zij, genadig wil vergeven;

Uw krankheên kent en liefderijk geneest;

Die van 't verderf uw leven wil verschonen,

Met goedheid en barmhartigheên u kronen;

Die in den nood uw redder is geweest.

**Zegen**