Palmzondag - Frans den Harder Maandag

Wij zijn op weg naar Gods Jeruzalem

En trekken al de takken van de bomen,

Wij wachten op de Koning, eren Hem

Want hij vervult de allerstoutste dromen.

Hij maakt ons vrij, wij geven Hem de stem

Van ons verlangen: “dat de vrede kome.”

De vredevorst komt op een ezel aan,

De mensen moeten allen voor Hem buigen;

Wij maken nu voor Hem een vreugdebaan,

En zullen hosianna voor Hem juichen.

Daar komt Hij aan, een koning zonder eer

De vredevorst is voor de armsten Koning.

Straks roept het hele volk in koor: kruis Hem,

Zij willen hem niet meer hun koning maken.

Hij geeft aan ons verlangen niet zijn stem

En kan daardoor ons vragend hart niet raken.

Juichen zal dan de dode kille steen,

Want God zal het toch Pasen voor ons maken.

Het Brood des levens - Joke van Sliedregt Dinsdag

Jezus Christus, ’t Brood des levens,

uit de hemel neergedaald,

Zoon van God en mensen tevens,

heeft voor onze schuld betaald.

Niets op aard’ kan vrede geven

dan het kruis van Golgotha …

Jezus’ sterven geeft óns leven,

wat een wonder van genâ!

“Leer mij leven van Uw kruisdood,

leer mij drinken van Uw bloed.

Wees voor mij geen steen van aanstoot,

maar de bron die leven doet.

Leer mij van Uw vlees te eten,

doe mij, van mijzelf ontdaan,

eigen wil en wet vergeten,

zó de weg ten leven gaan.”

Psalm 118 De Nieuwe Psalmberijming

6. De steen waar bouwers niets in zagen,  
die werd de cruciale steen,  
door God als hoeksteen aangedragen.  
Zijn werk verwondert iedereen!  
Dit is de dag van Hem gekregen,  
een dag van blijdschap en gezang.  
Wij bidden, HEER, geef ons uw zegen;  
geef voorspoed, HEER, ons leven lang.

7. Wij zegenen de grote koning  
die komt in naam van God, de HEER.  
Vier nu het feest mee in zijn woning;  
leg offergaven voor Hem neer.  
Mijn God, ik zal U dank bewijzen,  
met groene twijgen in de hand.  
Laat iedereen zijn goedheid prijzen;  
*zijn liefde houdt voor eeuwig stand.*

Ingestort en afgebroken… - Jolanda Vlastuin-van Deelen Woensdag

Ingestort en afgebroken,

de Tempel was niet meer.

Terneergeslagen en bedrukt,

geen hoop op ommekeer.

Drie dagen vol van droefenis,

drie dagen vol geween.

Toen zond de Heer een engel

naar ’t graf van Jezus heen.

De grote steen werd weggerold,

de duisternis droop af.

Een zoete geur van leven

Verspreidde daar het graf.

Het heerlijk hemels Licht kwam uit

van ’t doodsgewaad onthuld.

De Tempel – reeds weer opgebouwd –

heeft daar God Woord vervuld.

Vol liefde wiste Hij het leed,

de tranen en ’t geween.

Het Licht tot Licht herschapen scheen

weer door ’t duister heen.

Gods liefde schenkt ook ons weer troost

na leed en droefenis.

Het werpt zijn stralen op ons pad

dat weer begaanbaar is.

Onder Pontius Pilatus - Mies Vreugdenhil Donderdag

Wat had hij het moeilijk met Jezus.

Pilatus, hij waste zijn handen schoon

en vergreep zich toen aan Gods Zoon.

‘Ik geef Hem u over, die Jezus.’

Hij had een nieuwe list bedacht,

en Bar-abbas ter sprake gebracht.

Diep in zijn hart leefde de wens,

Hem heen te zenden, als vrij mens.

Zijn eigen vrouw zond hem beschroomd

de boodschap: ‘Ik heb zo naar gedroomd.

Doe Hem niets, laat Hem toch vrij,

Hij heeft minder schuld dan wij.’

Maar hij was het werktuig in Gods hand.

Daarom heeft hij zijn vingers gebrand.

‘Hier hebt u Hem, gesel Hem, kruis Hem,

op de heuvel buiten Jeruzalem.’

Zo heeft hij Jezus weggezonden,

na geseling, met diepe wonden.

Maar, in zijn ziel en zijn paleis

heeft hij nooit meer vrede gevonden.

Op Golgota - Truus van der Roest Vrijdag

En zij kruisigden Hem … Marcus 15: 24

Er staat een kruis op Golgota …

Het trotse resultaat

van anti-godd’lijk machtsvertoon

en tomeloze haat.

Er lijdt een mens op Golgota …

Straks buigt Hij stervend ’t hoofd

en dan is bij de Zoon van God

de levensvlam gedoofd.

Er straalt een licht op Golgota …

Het offer is volbracht!

Gods liefde heeft getriomfeerd;

de zonde is ontkracht!

Er zingt een lied op Golgota …

Reeds zwelt het juichend aan

omdat de deur naar ’t Vaderhart

wijd open is gegaan.

Er gloeit weer hoop op Golgota …

De smart en schande wijkt

en ’t kruis wordt tot een gloriekroon:

God heeft zijn doel bereikt!

Stille zaterdag - Diny Beijersbergen-Groot Zaterdag

Elk woord is nu teveel gezegd;

de aarde en de hemel zwijgen.

De Heiland is in ’t graf gelegd,

de duisternis blijft dreigen.

Een antwoord kunnen we niet geven

in onze grote stille nood.

De Heer, Hij ging voor ’t leven

en nu regeert de dood.

Wij buigen stil ’t onrustig hoofd,

gedenken aan het woord gezegd.

De hoop die ons toch was beloofd,

is die voorgoed in ’t graf gelegd?

Maar Hij heeft toch gesproken

daar in de laatste bange nacht

dat ’t kwade wordt gewroken

en ons de overwinning wacht?

Wij wachten biddend op de morgen.

De grote morgen, ach wanneer?

Die blijft voor ons verborgen.

’t Is in de handen van de Heer.

Hoop doet leven! (Romeinen 12: 12) - Jelly Verwaal Zondag

Vanuit die hoop de vreugd ervaren,

dat God ons helpt bij tegenspoed;

dat Hij ons sterkt met nieuwe moed

en ons voor struikelen behoedt.

De stormen brengt Hij tot bedaren,

als wij zijn Geest in ons bewaren.

Bid, dat de vijand wordt verslagen,

opdat verzoeking van ons wijkt;

opdat je nimmermeer bezwijkt.

Zó wordt standvastigheid bereikt.

Blijf dus de wapenrusting dragen,

dan is Hij met ons, alle dagen!

Vanuit die hoop te mogen léven,

met hart en ziel aan Hem gehecht.

Verwachting, in ons hart gelegd;

de toekomst, die ons is voorzegd:

Verdriet en pijn worden verdreven.

Wij zijn ten Leven opgeschreven!