Deze week vieren onze orthodoxe broeders en zusters de H. Week die zij Lijdensweek noemen.

Vandaar het zwarte voorhangsel van het altaar hier achter.

Wat we vandaag vieren is heel eenvoudig samen te vatten.

Dit wordt gebeden in de Sequentie van Pasen.

"Het graf van Christus, is leeg!”

Niet omdat zijn lichaam gestolen zou zijn,

Maar omdat Jezus leeft!

De engelen getuigen van de glorie van zijn verrijzenis;

De vrouwen zien het lege graf, geen soldaten die het bewaken.

De lijkwade die op de steen ligt, brengt Petrus en Johannes tot geloof.

Jezus is niet hier. Het graf is gewoon leeg!

Maar Jezus, zien zij nog niet.

Dit is een symbool voor ons eigen leven.

Het lijkt alsof alles tegenzit. Niets schijnt te lukken.

De dood is niet het einde. Wie leeft in Christus,

zal delen in zijn opstanding en in zijn leven.

Gelooft u dit? Zoals Martha en Maria, de zusters van Lazarus.

Zoals Maria Magdalena "Ja, Christus, mijn hoop is opgestaan;

Hij gaat u voor naar Galilea."

Heer, ik geloof dit getuigenis wel, maar vermeerder mijn geloof.

Christus is werkelijk opgestaan, ons nieuw leven schenkend.

Daarom is de geest van Pasen een geest van vreugde. De Heer leeft.

Laten we de Heer danken voor zijn goedheid.

En niet bang zijn om Hem te vragen waar Hij zich schuil houdt.

Hij zal je bij je naam noemen en zeggen: Maria.

En ik zal beseffen, U Heer, bent met ons, altijd geweest, en nooit van onze zijde geweken.

Shalom. Vrede zij met u.

Shalom. Alleluia.