Voor de dienst: **Gezang 432: 1 en 3**

Wat God doet, dat is welgedaan,

zijn wil is wijs en heilig.

'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,

die hand geleidt mij veilig.

In nood is mij

zijn trouw nabij.

Ja Hij, de Heer der heren,

blijft eeuwig wijs regeren.

Wat God doet, dat is welgedaan,

daar laat ik het bij blijven.

Al moet ik door de engten gaan

waar mij de dood zal drijven

als God mij leidt

kan ik de tijd

van duisternis verdragen:

ik zal zijn licht zien dagen.

**Psalm 146: 1 en 5**

Prijs den HEER' met blijde galmen;

gij, mijn ziel, hebt rijke stof;

'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen

vrolijk wijden aan Zijn lof:

'k zal, zo lang ik 't licht geniet,

Hem verhogen in mijn lied.

't Is de HEER', die 't recht der armen,

der verdrukten gelden doet;

die, uit liefderijk erbarmen,

hongerigen mild’lijk voedt;

die gevang’nen vrijheid schenkt,

en aan hun ellende denkt.

Na de geloofsbelijdenis: **Gezang L: 4 en 7**

Houd ons gemoed voor U bereid,

opdat het blij Uw komst verbeid',

daar 't in een stil vertrouwen leeft,

dat Gij ons onze schuld vergeeft.

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk';

o Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;

o Geest, zend Uwen troost ons neer;

Drieenig God, U zij al d' eer.

Voor de preek: **Psalm 30: 3 en 4**

Psalmzingt, Gods gunstgenoten, geeft,

geeft lof den HEER', die eeuwig leeft:

Zijn vlekkeloze heiligheid

zij ter gedachtenis verbreid.

Een ogenblik moog' ons doen beven,

zijn gunst verduurt een eeuwig leven.

Perst eens de bittre tegenspoed

des avonds het benauwd gemoed,

tot naar gejammer en geklag,

nauw rijst des morgens vroeg de dag,

of God verleent, in plaats van lijden,

weer stof tot juichen en verblijden.

Na de preek: **Psalm 118: 9**

De HEER' wou mij wel hard kastijden,

maar stortte mij niet in den dood;

verzachtte vaderlijk mijn lijden,

en redde mij uit allen nood.

Ontsluit, ontsluit voor mijne schreden,

de poorten der gerechtigheid;

door deze zal ik binnen treden,

en loven 's HEEREN majesteit.

Slotlied**: Gezang 473: 1,2,10**

Neem mijn leven, laat het, Heer,

toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,

trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet.

Neem ook mijne liefde, Heer,

'k leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf en voor altijd

ben ik aan U toegewijd.

Schriftlezing: **Markus 1: 14 t/m 31**

14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, 15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. 16 En toen Hij bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. 17 En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. 18 En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 19 En toen Hij vandaar wat verdergegaan was, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. 20 En meteen riep Hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg, Hem achterna. 21 En zij kwamen in Kapernaüm; en op de sabbat ging Hij meteen naar de synagoge en gaf Hij onderwijs. 22 En ze stonden versteld van Zijn onderricht, want Hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. 23 Nu was er in hun synagoge een man met een onreine geest, en die schreeuwde: 24 Ga weg! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God. 25 En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! 26 En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging, roepend met luide stem, uit hem weg. 27 En zij waren allen verbaasd, zodat zij elkaar vroegen: Wat is dit? Wat voor een nieuwe leer is dit, dat Hij ook de onreine geesten met gezag bevel geeft en zij Hem gehoorzaam zijn? 28 En het gerucht over Hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea. **29 En toen zij uit de synagoge gegaan waren, gingen zij meteen naar het huis van Simon en Andreas, met Jakobus en Johannes. 30 En de schoonmoeder van Simon lag met koorts op bed, en zij spraken meteen met Hem over haar. 31 En Hij ging naar haar toe, pakte haar hand en richtte haar op, en meteen verliet de koorts haar; en zij diende hen.**

Tekstlezing: **Markus 1: 29 t/m 31**

Thema: **Stille wonderen**