**Tot Leven geroepen** *(tekst: Henriëtte Maaijen, muziek: André van Vliet)*

1. **Inleiding (instrumentaal)**
2. **Vandaag regeert de dood (n.a.v.Joh.11:21,32)**

Aah….

Dit is nu ons leven, getekend door verdriet;

geen hoop, geen blijdschap meer, kleur en glans zien wij niet.

Gisteren was er nog toekomst, ons geloof was groot.

Nu is alles uitzichtloos, want vandaag…, regeert de dood.

Dit is nu ons leven, doortrokken van verdriet.

In ons leeft die ene vraag: Heer’, waarom bent U er niet?

Gisteren was er verwachting, onze hoop was groot.

Nu heerst er verslagenheid, want vandaag…, vandaag regeert de dood.

**Opening**

**Samenzang**

1. **De Opstanding en Het Leven (n.a.v.Joh.11:25,26)**

Ik ben de Opstanding en Ik ben het Leven;

wie in Mij gelooft, zal Ik het leven geven.

Een ieder die leeft en in Mijn naam gelooft,

zal niet sterven, maar leven tot in eeuwigheid.

Een ieder die in Hem gelooft

zal niet verloren gaan.

Zelfs wanneer een mens van kracht beroofd,

tot stof weer is vergaan,

dan zal hij toch het leven zien,

leven voor altijd,

zal het Leven in hem zijn,

nu en tot in eeuwigheid.

Ik ben de Opstanding en Ik ben het Leven;

wie in Mij gelooft, zal Ik het leven geven.

Een ieder die leeft en in Mijn Naam gelooft,

zal niet sterven, maar leven tot in eeuwigheid.

Een ieder die leeft en in Hem gelooft,

zal niet sterven, maar leven tot in eeuwigheid.

1. **Lazarus, kom uit! (n.a.v.Joh.11:41-43)**

Vader, Ik dank U dat U Mij verhoort.

Ik weet dat U Mij altijd zal verhoren.

Maar vanwege hen, die hier om Mij heen staan,

heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven gaan

dat U Mij hebt gezonden, gezonden om het Leven

te geven aan hen die U het Leven geven wil.

Lazarus, Lazarus, kom uit!!

**5. Heeft u Hem al ontmoet? (n.a.v.Joh.4,5,9,11/Jes.53:4)**

Heeft u Hem al ontmoet,

de Man die wond’ren doet?

De zieken maakt Hij beter, wie blind was ziet nu weer,

wie stom was kan nu spreken, ze noemen Hem: hun Heer’.

De doven kunnen horen, wie lam was, huppelt blij.

Zelfs doden heeft Hij doen opstaan, hoe wond’rlijk groot is Hij.

Heeft u Hem al ontmoet,

de Man die wond’ren doet?

Het leven met gebreken, geschonden en belast,

Hij draagt het met zich mede, uw leed is ook Zijn last.

Hij is de Heer’ van leven, machthebber van de dood.

De grote daden die wij zien, maken Gods glorie groot.

Heeft u Hem al ontmoet,

de Man die wond’ren doet?

**6. Een maaltijd in Bethanië (n.a.v.Joh.12:1-8)**

Een maaltijd in Bethanië en Jezus is te gast.

Wanneer het maal is opgediend, lijkt ieder zeer verrast;

Maria stort haar liefde uit en knielt bij Jezus neer,

beseffend dat dit nu nog kan, maar binnenkort niet meer.

En hiermee raakt zij ’t hart van Hem, Die spoedig ons verlaat.

Ter voorbereiding op Zijn dood, verricht zij deze daad:

Maria breekt een kruikje stuk en nardusolie vloeit.

Als zij haar Meester eert en zalft, zien wij hoe liefde bloeit.

Een liefde die zichzelf niet zoekt, maar wel het hart verblijdt,

wordt samen met de nardusgeur, door heel het huis verspreid.

Maria weet dat deze geur de reuk des doods verdrijft.

Straks ligt haar Heiland in het graf, maar deze geur die blijft.

**7.** **Psalm 133: 2 en 3**

Die liefdegeur, moet elk tot liefde nopen,

als d’ olie die, van Arons hoofd gedropen,

Zijn baard en klederzoom doortrekt.

Z’ is als de dauw, die Hermons kruin bedekt.

Die Sions top met vruchtbaar vocht besproeit.

En op zijn bergen nedervloeit.

Waar liefde woont, gebiedt de Heer’ den zegen.

Daar woont Hij zelf, daar wordt Zijn heil verkregen.

En ’t leven tot in eeuwigheid.

**8.** **Juich Sion (n.a.v.Joh.12:15/Zach.9:9)**

Verheug u, verheug u, gij dochters van Sion.

Juich, o dochters van Jeruzalem.

Verheug u, verheug u, o Jeruzalem.

Zie uw Koning zal tot u komen.

Zie uw Koning, want Hij komt tot u.

Hij is rechtvaardig, Hij is de Heiland,

Hij komt in vrede ons tegemoet.

Rijdend op een veulen, zie Hem nad’ren.

Sions Koning, wees gegroet.

Verheug u, verheug u, gij dochters van Sion.

Juich, o dochters van Jeruzalem.

Verheug u, verheug u, o Jeruzalem.

**9.** **Als het graan niet in de aarde valt (n.a.v.Joh.12:24-26)**

Als het graan niet in de aarde valt en daar sterft,

dan blijft het slechts wat graan.

Maar als het graan, dat in de aarde wordt gezaaid

ontkiemen gaat, dan zal er vrucht ontstaan.

Wie zijn leven liefheeft meer dan Mij

 en niet haat wat in de wereld is,

die zal meer verliezen dan wel oogsten

 en grijpt daarnaast naar zo veel vreugde mis.

Waar Ik ben, daar zal Mijn dienaar zijn.

Wie Mij dient, hem geeft Mijn Vader eer.

Wie om Mij het leven wil verliezen,

die ontvangt Mij, en met Mij zoveel meer.

Als het graan niet in de aarde valt en daar sterft,

dan blijft het slechts wat graan.

Maar als het graan, dat in de aarde wordt gezaaid

ontkiemen gaat, dan zal er vrucht ontstaan.

**10. Psalm 40 : 4 en 5**

Brandofferen, noch offer voor de schuld,

voldeden 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 opgedragen,

wil U alleen behagen,

mijn liefd' en ijver brandt;

ik draag Uw heil'ge wet,

die Gij den sterv'ling zet,

in 't binnenst' ingewand."

Uw heilleer wordt door mij alom verbreid:

‘k bedwing mijn tong en lippen niet.

Gij weet het, HEER', die alles ziet:

mijn hart verbergt nooit Uw gerechtigheid.

Uw waarheid doe ik horen,

Uw heil, de mens beschoren,

Vloeit daag'lijks uit mijn mond.

Uw gunst, Uw trouw, Uw woord

en Godsgeheimen, hoort

Uw talrijk volk in 't rond.

**11. Bereid om een dienaar te zijn (n.a.v.Joh.13:1-10)**

Omgord, met het schort van de dienstbaarheid,

laat U mij groeien in nederigheid.

Nu U ook bij mij de voeten wast,

weet ik dat ik moet knielen en dat dit schort mij past.

Omgord, met het schort van de nederigheid,

leert U mij volgen in dienstbaarheid.

Nu door U gewassen ben ik rein,

bereid om een dienaar van de Dienaar te zijn.

Omgord, met dit schort, aan U toegewijd,

doet U Mij knielen in gehoorzaamheid.

**12. Zeg ons, wie U verraden zal (n.a.v.Joh.13:21-25)**

Wie is het Heer’, die U verraden zal?

Ben ik het Heer’?

Wie is het Heer’, die U verraden zal?

Zeg ons, wie zal de verrader zijn?

Zal straks blijken dat één van ons Heer’,

Uw vijand is, geen vriend wil zijn?

Zeg ons Heer’, wie U verraden zal.

Bewaar mij, laat mij het niet zijn.

**13. In de Bovenzaal (n.a.v.Math.26:26-29/Luk.22:14-20)**

Jezus brak voor Mij het brood en sprak daarbij:

“Doe dit steeds opnieuw ter gedachtenis aan dit maal met Mij.

Want zoals dit brood voor u gebroken is,

zo zal Mijn lichaam tot schuldvergiffenis

straks gebroken zijn”.

Toen schonk Hij voor mij de wijn uit en Hij zei:

“Neem deze beker aan als getuigenis van ’t verbond met Mij.

Drink hier allen uit, bedenk dat zeker is,

dat Mijn vergoten bloed u tot lafenis en behoud zal zijn”.

“Eet het brood met Mij en drink de wijn met Mij.

Doe dit steeds opnieuw ter gedachtenis aan dit maal met Mij.

Doe dit tot Mijn rijk volmaakt gekomen is

en deze wijn van nieuwe betekenis,

bron van vreugd’ zal zijn”.

**Meditatie**

**14. U bereidt voor mij een plaats (n.a.v.Joh.14:1-3)**

In mijn hart groeit het verlangen om heel dicht bij de Vader te zijn.

Nu is mijn hart Heer’, U tot woning, straks zal Uw huis, mijn woning zijn.

Want U bereidt voor mij een plaats, daar, waar de Vader eeuwig woont.

Dat U mij daar zult ontvangen, is de grootheid die U toont.

**15. Blijf in Mij (n.a.v.Joh.15:1-17)**

Blijf in Mij, blijf in Mij.

Laten Mijn woorden in u blijven.

Blijf in mij, blijf in mij.

Wil Uw woorden in mij schrijven.

Blijf in Mij, blijf in Mij.

Laat Mijn liefde in u blijven

En laat toch mijn hart ontvankelijk blijven.

Laat mij aan U aanhankelijk blijven.

Blijf in mij, Blijf in mij,

dan zal Mijn vrede,

dan zal Mijn vreugde,

dan zal Mijn vrucht

steeds blijven in u.

Dan zal mijn leven

steeds bloeien voor U.

Blijf in mij.

**16. Blijdschap na droefheid (n.a.v.Joh.15:18-16:28)**

Als Ik straks van hier ben heengegaan,

waardoor u Mij een tijd niet ziet.

Als alle blijdschap is vergaan,

vergeet u dan Mijn woorden niet.

Als de wereld u straks haten zal,

zoals ze Mij hebben gehaat.

Al lokken zij u in hun val,

weet dan Wie er met u gaat.

Want de Trooster die Ik straks zend

en Die getuigen zal van Mij,

Hij weet dat u de Mijne bent

en staat in alles aan uw zij.

Als de droefheid straks overstelpt,

omdat u Hem niet ziet,

geen gebaar van troost meer helpt,

vergeet dan Zijn woorden niet.

Want de morgen breekt spoedig aan,

waarop u Hem weer zult zien.

Vol blijdschap zult u Hem zien staan,

in al Zijn luister bovendien.

Als Ik straks van hier ben heengegaan

en u Mij een tijd niet ziet,

bidt dan de Vader in Mijn naam

en vergeet Mijn woorden niet.

Vergeet u dan Mijn woorden niet.

**17. Jezus spreekt met de Vader (n.a.v.Joh.17)**

Vader, het uur is gekomen,

verheerlijk nu Uw Zoon,

opdat de Zoon,

Uw heerlijkheid zal tonen.

U hebt Mij gegeven,

de macht om eeuwig leven

aan allen te geven,

die U Mij gegeven heeft.

En dit is het eeuwige leven,

dat zij U kennen Vader,

de enige ware God,

en Hem die U gezonden heeft.

Vader, Ik bid voor hen,

die U Mij heeft gegeven,

bewaar hen in Uw Naam,

opdat zij één zijn zoals wij.

Ik wil dat waar Ik ben,

ook zij bij Mij zijn,

opdat zij zullen zien,

de heerlijkheid die U Mij gegeven heeft.

**18. De beker die de Vader te drinken geeft (n.a.v.Joh.18:11)**

In die hof, die donkere hof,

gaat de Heiland, voortgedreven

door het onrecht, door de haat,

door het kwaad dat moet bestreden,

zo gehoorzaam door het stof.

In die nacht, die donkere nacht,

heeft de Vader Hem gegeven

de lijdensbeker vol met smaad,

vol met leed dat wordt geleden,

dat door niemand is verzacht.

Christus nam de beker aan,

dronk van de vloek, heeft ons bestaan

doen veranderen in zegen.

O, hoe zeer maakt dit verlegen

om wat ik Hem heb aangedaan.

Nu reikt Hij mij de beker aan,

geheel gevuld met Zijn leven,

vol van liefde, vol van troost,

vol genade, eeuwig leven,

mag die aan mijn lippen staan.

**19. Voorgeleid en veroordeeld (n.a.v.Joh.18)**

Nu wordt Hij voorgeleid,

de Man van barmhartigheid,

ontdaan van Zijn Godd’lijkheid,

staat Hij terecht.

Niemand die voor Hem pleit,

niets dat in eerlijkheid

over Hem wordt gezegd.

Gehuld in zwijgzaamheid,

toont Hij zachtmoedigheid,

gaat in gehoorzaamheid

eenzaam de weg.

En uit bewogenheid

heeft Hij Zijn waardigheid

ook voor u afgelegd.

Hoor wat men Hem verwijt:

trouw en rechtvaardigheid,

liefde en vriendelijkheid,

niets wordt weerlegd.

De mens, in opstandigheid,

maakt hier in werkelijkheid

van zijn Koning een knecht.

**20. Niet van hier…. (Joh.18:36,37)**

Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.

Mijn Koningschap is niet van deze tijd.

Mijn dienaars zouden hebben gestreden,

al was Mijn Rijk zichtbare werk’lijkheid.

Hierom ben Ik juist geboren,

dit is waarom Ik gekomen ben:

Om van de waarheid te getuigen.

Wie uit de waarheid leeft,

die gehoorzaamt Hem.

Zijn Koninkrijk is niet van deze wereld.

Zijn Koningschap is niet van deze tijd.

Zijn Rijk, gevestigd onder de Zijnen,

vindt zijn oorsprong in Gods verborgenheid.

Want Hij kwam door God gezonden,

uit de hemel is Hij neergedaald,

om ons de waarheid te doen kennen,

zoals de waarheid is,

door God zelf bepaald.

**21.** **Zie de Mens (n.a.v.Joh.19:1-5/Gen.3:17,18)**

Al sinds de mens in zonde is gevallen

en de aarde door God werd vervloekt,

groeien distels en ook doornenstruiken

overal waar men het goede zoekt.

O, zie de Mens, hoe Hij voor mij wil lijden

en het pad vol doornen is gegaan.

Zie Zijn kroon, gevormd van doornentakken,

nu reeds vol genadebloesems staan.

**22.** **Aan het kruis gespijkerd (n.a.v.Joh.19:18,28/Matth.27:45,46/Mark.15:33,34)**

De hand die eens mijn leven vormde,

heeft de spijker aanvaard.

Het bloed dat van het kruishout sijpelt,

maakt mijn leven het leven waard.

Hij leefde het leven dat wij niet kunnen leven.

Hij droeg de straf die ik niet dragen kan,

om mij de hoop op het Leven te geven.

Die hoop leeft nu in ons, daar zingen wij van.

De stem die sprak van levend water,

breekt als Hij roept: Mij dorst.

Strijdend tot het bittere einde

hangt hier voor mij de Levensvorst.

Hij leefde ‘t leven dat wij niet kunnen leven.

Hij droeg de straf die ik niet dragen kan,

om mij de hoop op het Leven te geven.

Die hoop leeft nu in ons, daar zingen wij van.

Het hart, zozeer met ons bewogen,

smeekt nu om Gods gena.

Dichter kan de hemel niet sluiten

dan hij sluit boven Golgotha.

**23. Het laatste woord (n.a.v.Joh.19:30)**

Sta stil bij het kruis en luister

naar Zijn laatste woord.

Joelende stemmen zwijgen,

slechts een zwak gefluister

wordt nu nog gehoord.

Dan is daar Zijn laatste kreet,

woorden die men niet vergeet.

Met Zijn allerlaatste kracht

roept Hij: Het is volbracht!

Sta stil bij het kruis en luister

naar dit laatste woord.

Deze roep van vervulling

is geen zwak gefluister,

maar wordt nu nog gehoord.

Nee, hier klinkt geen wanhoopskreet.

Zijn roep maakt dat de wereld weet

dat het offer is gebracht

in Zijn overwinningskracht!

Sta stil bij het kruis en luister.

**24. In het graf (instrumentaal)**

**Sluiting met aansluitend samenzang Psalm 115 (deel 25)**

**25. Psalm 115 : 9**

In 't stille graf zingt niemand 's HEEREN lof;

Het zielloos lijf, gedompeld in het stof,

kan Hem geen glorie geven;

Maar onze tong zingt, tot in eeuwigheid,

des HEEREN lof, Zijn roem en majesteit.

Looft God, de bron van 't leven!

**26. De steen van het graf (n.a.v.Joh.20:5,8)**

Opgestaan… Hij is opgestaan…

Jezus is waarlijk opgestaan.

De steen van het graf

wentelt alle twijfel af.

Zie de plaats waar Hij gelegen heeft,

betekent dit niet dat Hij leeft?

Opgestaan… Hij is opgestaan…

Jezus is waarlijk opgestaan.

De doeken waarin Hij lag gehuld

hebben het heilgeheim onthuld.

Heeft dit dan niet de betekenis

dat dit het “Amen” op Zijn beloften is?

Opgestaan… Opgestaan…

Jezus is opgestaan!

De steen van het graf

wentelt alle twijfel af,

want Hij is opgestaan!

Hij is opgestaan!

Ja, Hij is opgestaan!

**27. De Opstanding en het Leven (n.a.v.Joh.11:25,26/Openb.1:17,18)**

Ik ben de opstanding en Ik ben het leven;

wie in Mij gelooft, zal Ik het leven geven.

Hij leefde het leven dat wij niet kunnen leven,

dat leven wil Hij geven aan u, aan jou, aan mij,

om ons in Zijn eeuwige glorie te doen delen,

als heel de schepping is vervuld van Zijn heerschappij.

Ik ben de eerste, Ik ben de laatste.

Ik ben Degene die leeft in eeuwigheid.

Ik heb de sleutels van het rijk der doden.

Zie, Ik ben dood geweest, maar Ik leef!

Straks breken de graven op Zijn bevel weer open.

Een juub’lende schare, die niemand tellen kan,

zal dan door de poorten de hemel binnen lopen,

TOT LEVEN GEROEPEN voor de bruiloft van het Lam.

Hij is de Opstanding, Hij is het Leven

en omdat Hij leeft, leven wij met Hem!

De dood hebben wij nu niet meer te vrezen

want wie in Hem gelooft, leeft het Leven met Hem!

Nu en tot in eeuwigheid, tot in eeuwigheid.

Amen!