**Stadswijk zondag 26 juni 2016 19 uur**

**Zingen: Psalm 91: 1 en 5**

Heil hem wien God een plaats bereidt

in zijn verheven woning;

hij overnacht in veiligheid

bij een almachtig koning.

Ik zeg tot God; Gij zijt mijn schild,

mijn toevlucht en mijn veste,

op U vertrouw ik, HEER, Gij wilt

voor mij altijd het beste.

Maar gij moogt schuilen bij den HEER,

geen kwaad bedreigt uw woning;

gij hebt tot schild en tegenweer

den allerhoogsten Koning.

Hij gaf zijn engelen bevel

dat u geen ding zou schaden;

zij zullen u naar Gods bestel

behoeden op uw paden.

**Zingen: Gezang 467: 1, 2 en 4**

O eeuwge Vader, sterk in macht,

wiens arm betoomt der baren kracht,

die wijst de grondlooz' oceaan

de hem gestelde perken aan,

o wil verhoren onze beê

voor hen die zijn in nood op zee!

O Christus, wiens bestraffend woord

door wind en water werd gehoord,

die onder 't stormen rustig sliep

en wandeld' over 't schuimend diep,

o wil verhoren onze beê

voor hen, die zijn in nood op zee!

O God, die ons behoeden wilt,

bescherm de broeders, wees hun schild

in storm en strijd, ga met ze mee

en red ze van 't geweld der zee,

dat land en water wijd en zijd

lofzingen uw barmhartigheid.

**Zingen: Psalm 48: 3**

Wij loven, Heer, U in uw huis,

ons hart is in uw liefde thuis.

Gij die uw naam ons openbaarde,

uw lof is tot het eind der aarde.

Recht is in uw hand, o Heer,

Sion jubelt U ter eer.

Hoor hoe Juda's dochters zingen

bij de grootse rechtsgedingen,

waar Gij vonnis hebt gewezen.

Ja, uw oordeel zij geprezen.

**Psalm 42: 4 en 7**

Zie, gekerkerd in verlangen,

balling ver van waar Gij woont,

houden bergen mij gevangen,

waar uw heerlijkheid niet troont.

Watervloed roept watervloed.

Aller diepten euvelmoed

heeft mij met geweld bedolven;

al uw baren, al uw golven!

Hart, onrustig, vol van zorgen,

vleugellam geslagen ziel,

hoop op God en wees geborgen.

Hij verheft wie nederviel.

Eens verschijn ik voor den Heer,

vindt mijn ziel het danklied weer:

Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven

altijd aan de dood ontheven.

**Zingen: Gezang 445: 1, 2 en 3**

God heeft mij zijn Zoon gegeven,

door 't geloof nam ik Hem aan;

ja, ik weet het, ik zal leven,

en door Hem ten hemel gaan.

Zelfs eer ik nog was geboren,

heeft mij God in Hem verkoren,

eer zijn woord met scheppersmacht

dit heelal tot aanzijn bracht.

Jezus Christus is gestorven,

is verrezen, ook voor mij,

heeft de zegepraal verworven

en het leven, ook voor mij.

Aan Gods rechterhand gezeten,

zal Hij nimmer mij vergeten,

maar, uit deernis met mijn lot,

treedt Hij voor mij in bij God.

Ruwe stormen mogen woeden,

alles om mij heen zij nacht,

God, mijn God zal mij behoeden,

God houdt voor mijn heil de wacht.

Moet ik lang zijn hulp verbeiden,

zijne liefde blijft mij leiden:

door een nacht, hoe zwart, doe dicht,

voert Hij mij in 't eeuwig licht.

**Zingen: Gezang 291: 1 en 2**

Nooit kan 't geloof te veel verwachten,

des Heilands woorden zijn gewis.

't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,

maar nooit een vriend als Jezus is.

Wat zou ooit zijne macht beperken?

't Heelal staat onder zijn gebied!

En wat zijn liefde wil bewerken,

ontzegt Hem zijn vermogen niet.

Die hoop moet al ons leed verzachten.

Komt, reisgenoten, ’t hoofd omhoog!

Voor hen, die ’t heil des Heren wachten,

zijn bergen vlak en zeeën droog.

O zaligheid niet af te meten,

o vreugd, die alle smart verbant!

Daar is de vreemdlingschap vergeten

en wij, wij zijn in 't vaderland!

**Schriftlezing: Handelingen 27 vers 14 t/m 44** *(HSV)*

14 Maar niet lang daarna werd Kreta getroffen door een stormwind, die Euroklydon genoemd wordt. 15 En omdat het schip daardoor meegesleurd werd en de kop niet in de wind kon houden, gaven wij het op en dreven weg. 16 En toen wij onder een eilandje doorvoeren dat Klauda heette, konden wij nauwelijks de sloep meester worden. 17 Nadat ze die aan boord gehaald hadden, maakten ze gebruik van allerlei hulpmiddelen en haalden kabels onder het schip door; en omdat ze bevreesd waren dat ze op de droogte Syrtis terecht zouden komen, streken ze het zeil en lieten zich zo meedrijven. 18 En omdat wij door de storm hevig heen en weer geslingerd werden, wierpen ze de volgende dag lading overboord. 19 En op de derde dag wierpen wij met onze eigen handen het scheepstuig overboord. 20 En doordat er gedurende vele dagen geen zon en geen sterren verschenen, en geen kleine storm ons teisterde, werd ons verder alle hoop op redding ontnomen. 21 En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden staan en zei: O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg moeten varen en zo deze hinder en schade moeten voorkomen. 22 Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. 23 Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van Wie ik ben en Die ik ook dien; 24 die zei: Wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terechtstaan; en zie, God heeft u allen die met u varen, geschonken. 25 Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God, dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. 26 Wij moeten echter op een of ander eiland terechtkomen. 27 Toen nu de veertiende nacht aangebroken was, terwijl wij in de Adriatische Zee heen en weer gedreven werden, vermoedden de zeelieden midden in de nacht dat er land dichter bij hen kwam.

28 En zij wierpen het dieplood uit en peilden twintig vadem, en na iets verder gevaren te zijn, wierpen zij weer het dieplood uit en peilden vijftien vadem. 29 En omdat zij vreesden dat zij ergens op rotsachtige plaatsen terecht zouden komen, wierpen zij vanaf het achterschip vier ankers uit, en wensten dat het dag werd. 30 Maar toen de zeelieden probeerden van het schip te vluchten en de sloep in zee neerlieten, met als voorwendsel dat zij de ankers uit het voorschip zouden uitwerpen, 31 zei Paulus tegen de hoofdman en de soldaten: Als zij niet in het schip blijven, kunt u niet gered worden. 32 Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. 33 En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan om voedsel tot zich te nemen en hij zei: Het is vandaag de veertiende dag dat u blijft afwachten zonder te eten en zonder iets tot u te nemen. 34 **Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding**; want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen. 35 En toen hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in aanwezigheid van allen, en na het gebroken te hebben begon hij te eten. 36 En zij vatten allen moed en namen ook zelf voedsel tot zich. 37 Wij waren nu in het schip met in totaal tweehonderdzesenzeventig zielen. 38 En toen zij allen met voedsel verzadigd waren, maakten zij het schip lichter door het koren in zee te werpen. 39 En toen het dag werd, herkenden zij het land niet, maar zij merkten dat er een inham was met een strand. Het leek hun raadzaam het schip, als zij konden, daarop te laten lopen. 40 En nadat zij de ankers losgemaakt hadden, gaven zij die prijs aan de zee, terwijl zij meteen de touwen van de roeren losmaakten; en na het razeil gehesen te hebben, hielden zij vóór de wind op het strand aan. 41 Maar zij kwamen terecht op een plaats waar aan weerskanten zee was, en lieten het schip daarop lopen; het voorschip bleef onbeweeglijk vastzitten, maar het achterschip brak door het geweld van de golven. 42 Het voornemen van de soldaten was de gevangenen te doden, opdat niemand door weg te zwemmen zou ontsnappen. 43 Maar de hoofdman, die Paulus wilde behouden, belette hun dat voornemen en gaf bevel dat zij die konden zwemmen, eerst van boord moesten springen en aan land moesten gaan; 44 en daarna de anderen, of op planken, of op enkele stukken van het schip. En zo gebeurde het dat zij allen behouden aan land kwamen.

Tekst Handelingen 27v 34 a ***Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding***