***Liturgie voor de avonddienst op zondag 7 augustus 2022***

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

**Voorganger: : ds. W. Kaljouw uit Nijverdal**

**Organist : dhr. B. Gelderman**

**Zingen Psalm 116: 1,2 en 3 (OB)**

1

God heb ik lief; want die getrouwe HEER

Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen;

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen;

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

2

Ik lag gekneld in banden van den dood,

Daar d' angst der hel mij allen troost deed missen;

Ik was benauwd, omringd door droefenissen;

Maar riep den HEER dus aan in al mijn nood:

3

"Och HEER, och, wierd mijn ziel door U gered!"

Toen hoorde God; Hij is mijn liefde waardig;

De HEER is groot, genadig en rechtvaardig,

En onze God ontfermt zich op 't gebed.

**Votum en groet**

**Geloofsbelijdenis**

**Zingen Psalm 147: 1 en 2 (OB)**

1

Laat 's HEEREN lof ten hemel rijzen;

Hoe goed is 't, onzen God te prijzen!

't Betaamt ons, psalmen aan te heffen,

Die lieflijk zijn, en harten treffen.

De HEER wil ons in gunst aanschouwen;

Hij wil Jeruzalem herbouwen;

Vergâren en in vreê doen leven,

Hen, die uit Isrel zijn verdreven.

2

Hij heelt gebrokenen van harte,

En Hij verbindt z' in hunne smarte,

Die, in hun zonden en ellenden,

Tot Hem zich ter genezing wenden.

Hij telt het groot getal der starren,

Die 't scherpst gezicht op aard' verwarren.

Hij roept dat talloos heir te zamen,

En noemt die allen bij haar namen.

**Gebed**

**Schriftlezingen (HSV):**

* **1 Samuël 1 : 1 – 17**
* **Lucas 10 : 38 - 42**

**1 Samuël 1 : 1 – 17**

1Er was een man uit Ramathaïm-Zofim, uit het bergland van Efraïm, en zijn naam was Elkana, een zoon van Jeroham, de zoon van Elihu, de zoon van Tochu, de zoon van Zuf, een Efrathiet.

2En hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere Peninna. Nu had Peninna kinderen, maar Hanna had geen kinderen.

3Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Silo voor de HEERE van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Daar waren de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, priesters van de HEERE.

4Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Peninna, zijn vrouw, en aan al haar zonen en haar dochters.

5Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief; maar de HEERE had haar baarmoeder toegesloten.

6Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de HEERE haar baarmoeder toegesloten had.

7En zo ging het jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de HEERE ging, treiterde zij haar zo; dan huilde zij en at niet.

8Elkana, haar man, zei dan tegen haar: Hanna, waarom huil je, waarom eet je niet, en waarom is je hart verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan tien zonen?

9Toen stond Hanna op, nadat men in Silo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij een deurpost van de tempel van de HEERE.

10Bitter van gemoed bad zij tot de HEERE en zij huilde erg.

11Zij legde een gelofte af; zij zei: HEERE van de legermachten, wanneer U werkelijk de ellende van Uw dienares aanziet, aan mij denkt en Uw dienares niet vergeet, maar aan Uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de HEERE geven, en er zal geen scheermes op zijn hoofd komen.

12En het gebeurde, toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de HEERE, dat Eli op haar mond lette.

13Want Hanna sprak in haar hart; alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken.

14En Eli zei tegen haar: Hoelang zult u zich nog dronken gedragen? Ontdoe u van uw wijn.

15Maar Hanna antwoordde en zei: Nee, mijn heer, ik ben een diepbedroefde vrouw; ik heb geen wijn of sterkedrank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de HEERE.

16Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken.

17Toen antwoordde Eli en zei: Ga in vrede, en de God van Israël zal u geven wat u van Hem gebeden hebt.;

**Zingen Gezang 284 : 1, 2 en 3 (Liedboek 1973)**

1

O lieve Heer, geef vrede

aan allen hier beneden

die uitzien naar uw feest,

opdat de mensen weten:

uw heilige profeten

zijn niet verblind geweest.

2

Doe onze ogen stralen,

doe ons het hart ophalen

aan blijdschap na verdriet;

o God, voor wie verschijnen

Christus en al de zijnen,

versmaad hun smeken niet!

3

Verlos ons van de boze,

laat niet de goddelozen

op aarde koning zijn!

Laat ons uw land betreden,

dat zal een land van vrede,

van melk en honing zijn!

**Lucas 10 : 38 - 42**

38Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis.

39En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde.

40Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt.

41Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen.

42Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen.

**Zingen Gezang 328 : 1 en 2 (Liedboek 1973)**

1

Here Jezus, om uw woord

zijn wij hier bijeengekomen.

Laat in 't hart dat naar U hoort

uw genade binnenstromen.

Heilig ons, dat wij U geven

hart en ziel en heel ons leven.

2

Ons gevoel en ons verstand

zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,

als uw Geest de nacht niet bant,

ons niet stelt in 't licht der waarheid.

't Goede denken, doen en dichten

moet Gij zelf in ons verrichten.

**Verkondiging .**

**Zingen Gezang 341 : 1 en 3 (Liedboek 1973)**

1

Gij hebt uw woord gegeven

nog voor ik U iets vroeg,

dat is voor heel mijn leven,

ja voor de dood genoeg.

Uw woord is daad, o Vader,

werd brood in de woestijn,

werd mens en is mij nader

dan wie mijn naasten zijn.

3

God, die uw woord gegeven,

uw Zoon gezonden hebt

en naar zijn beeld het leven

van wie U kent herschept,

wees door uw Geest met allen

die hebben ja gezegd,

dat zij die staan niet vallen.

Maak Gij ons trouw en echt.

**Dankgebed en voorbeden**

**Collecte**

**Zingen Gezang 480: 1, 4 en 5 (Liedboek 1973)**

1

Gij hebt, o Vader van het leven,

de aarde aan de mens gegeven,

het land, de zee is zijn domein.

Gij hebt hem aan het woord doen komen

om tussen werklijkheid en dromen

getuige van uw Geest te zijn.

4

Door een geheimenis omsloten,

door alle dingen uitgestoten,

gaat hij op alle dingen in.

Alleen uw woord geeft aan zijn falen,

zijn rustloos zoeken en verdwalen

een onuitsprekelijke zin.

5

O God, wij bouwen als ontheemden,

wij wonen en wij blijven vreemden,

bestemd voor hoger burgerrecht.

Wil ons, o Koning der getijden,

een woning in de stad bereiden

waar Gij het fundament van legt.

**Zegen**