***Liturgie voor de avonddienst op zondag 22 mei 2022***

***om 19.00 uur in de Andreaskerk***

**Voorganger: : ds. G.J. Codee uit Zwolle**

**Organist : dhr. G. v.d. Put**

**Zingen Psalm 9: 1, 5 en 7 (Liedboek 1973)**

1

Met heel mijn hart zing ik uw eer,

prijs ik uw wonderwerken, HEER.

Ik wil mij in uw naam verblijden,

U, hoogste God, mijn psalmen wijden.

5

HEER, Gij bewaart wie tot U vliedt.

Die U vertrouwt, verlaat Gij niet.

Een burcht voor wie in nood verkeren,

een vaste burcht is onze HERE.

7

HEER, die mij haten zijn mijn dood.

Geef mij toch uitkomst uit de nood,

geef mij een ingang der genade,

dat ik mag zingen van uw daden.

**Votum en groet**

**Zingen Gezang 380: 3, 4 en 5 (Liedboek 1973)**

3

Al wat geliefd is en vertrouwd,

het wordt voor wie Gods licht aanschouwt

met glans en heerlijkheid verguld,

want het bestaat in Gods geduld.

4

Wie van zich afziet naar God toe,

loopt in het licht en wordt niet moe.

Het schijnsel van de hemel gaat

over de dag van vroeg tot laat.

5

Houd dan de hemel in het oog,

maar hef uw hart niet al te hoog;

op aarde hier, op aarde thans

ziet gij een bovenaardse glans.

**Geloofsbelijdenis**

**Zingen Psalm 64: 9 en 10 (OB)**

9

Dan zullen alle mensen vrezen,

Het werk verheffen van den HEER,

Zijn lof verbreiden en Zijn eer,

En op Zijn daân, alom geprezen,

Oplettend wezen.

10

't Rechtvaardig volk zal zich verblijden,

Betrouwend op den HEER alleen;

D' oprechten zullen, weltevreên,

Terwijl zij Hem hun harten wijden,

Zijn naam belijden.

**Gebed**

**Schriftlezingen:**

* **Prediker 3: 1 – 17**
* **Handelingen 2: 4 – 8**
* **2 Korinthe 6: 1 en 2**

**Prediker 3: 1 - 17**

1Voor alles is er een vastgestelde tijd,

en er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel.

2Er is een tijd om geboren te worden

en een tijd om te sterven;

een tijd om te planten

en een tijd om het geplante uit te trekken;

3een tijd om te doden

en een tijd om te genezen,

een tijd om af te breken

en een tijd om op te bouwen;

4een tijd om te huilen

en een tijd om te lachen,

een tijd om rouw te bedrijven

en een tijd om te huppelen;

5een tijd om stenen weg te werpen

en een tijd om stenen te verzamelen,

een tijd om te omhelzen

en een tijd om zich ver te houden van omhelzen;

6een tijd om te zoeken

en een tijd om verloren te laten gaan,

een tijd om te bewaren

en een tijd om weg te werpen;

7een tijd om stuk te scheuren

en een tijd om dicht te naaien,

een tijd om te zwijgen

en een tijd om te spreken;

8een tijd om lief te hebben

en een tijd om te haten,

een tijd van oorlog

en een tijd van vrede.

9Welk voordeel heeft hij die werkt, van datgene waarvoor hij zwoegt?

10Ik heb gezien welke bezigheid God de mensenkinderen gegeven heeft om zich daarmee te vermoeien.

11Hij heeft alles op zijn tijd mooi gemaakt. Ook heeft Hij de eeuw in hun hart gelegd, zonder dat de mens het werk dat God gedaan heeft, van het begin tot het eind kan doorgronden.

12Ik heb gemerkt dat er voor hen niets beter is dan zich te verblijden en het goede te doen in hun leven,

13ja ook, dat ieder mens eet en drinkt en het goede geniet van al zijn zwoegen. Dat is een gave van God.

14Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht.

15Wat er is, was er al,

en wat er zijn zal, is er al geweest.

God zoekt wat voorbijgegaan is.

16Verder heb ik ook gezien onder de zon:

op de plaats van het recht,

daar was goddeloosheid,

en op de plaats van de gerechtigheid,

daar was onrecht.

17Ik zei in mijn hart:

De rechtvaardige en de goddeloze

zal God oordelen,

want er is een tijd voor elk voornemen

en voor elk werk.

**Handelingen 2: 4 – 8**

4En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

5Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn.

6Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.

7En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken?

8En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?

**2 Korinthe 6: 1 en 2**

1En als medearbeiders van God roepen wij u er ook toe op de genade van God niet tevergeefs ontvangen te hebben.

2Want Hij zegt: In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, en op de dag van het heil heb Ik U geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!

**Zingen Psalm 130: 3 en 4 (OB)**

3

Ik blijf den HEER verwachten;

Mijn ziel wacht ongestoord;

Ik hoop, in al mijn klachten,

Op Zijn onfeilbaar woord;

Mijn ziel, vol angst en zorgen,

Wacht sterker op den HEER,

Dan wachters op den morgen;

Den morgen, ach, wanneer?

4

Hoopt op den HEER, gij vromen;

Is Israël in nood,

Er zal verlossing komen;

Zijn goedheid is zeer groot.

Hij maakt, op hun gebeden,

Gans Israël eens vrij

Van ongerechtigheden;

Zo doe Hij ook aan mij.

**Verkondiging**

**Zingen Psalm 1: 1 en 2 (Liedboek 1973)**

1

Gezegend hij, die in der bozen raad

niet wandelt, noch met goddelozen gaat,

noch zich door spotters in de kring laat noden,

waar ieder lacht met God en zijn geboden,

maar die aan 's HEREN wet zijn vreugde heeft

en dag en nacht met zijn geboden leeft.

2

Hij is een groene boom die staat geplant

waar waterbeken vloeien door het land.

Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,

te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.

Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:

het gaat hem wel in alles wat hij doet.

**Dankgebed**

**Collecte**

**Zingen Gezang 390: 1 en 3 (Liedboek 1973)**

1

'k Wil U, o God, mijn dank betalen,

U prijzen in mijn avondlied.

Het zonlicht moge nederdalen,

maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.

Gij woudt mij met uw gunst omringen,

meer dan een vader zorgdet Gij,

Gij, milde bron van zegeningen:

zulk een ontfermer waart Gij mij.

3

Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,

al wisselen ook dag en nacht.

Ik ken de rots waarop ik bouwe:

hij feilt niet, die uw heil verwacht.

Eens aan de avond van mijn leven

breng ik, van zorg en strijden moe,

voor elke dag, mij hier gegeven,

U hoger, reiner loflied toe.

**Zegen**