**Liturgieoverzicht voor zondag 27 oktober om 10.00 in de Andreaskerk te Hattem**

Voorganger : ds. D.M. v.d. Linde

Organist : H. Jansen

Koster : G. Rave

Beamer : Robert Klaassen / Lieke Jonker

**Welkom en mededelingen**

**Orgelspel**

**Zingen: Psalm 103: 1, 2 (OB 1773)**

1. Loof, *loof den* HEER, mijn *ziel, met alle* krachten;
Ver*hef Zijn* naam, zo *groot, zo heilig* t' achten;
*Och* of nu al, wat *in mij is, Hem* prees!
Loof, *loof, mijn* ziel, den *Hoorder der ge*beden;
Ver*geet nooit* één van *Zijn weldadig*heden;
*Ver*geet ze niet; 't is *God, die z' u be*wees.

2. Loof *Hem, die* u, al *wat gij hebt mis*dreven,
Hoe*veel het* zij, ge*nadig wil ver*geven;
*Uw* krankheên kent en *liefderijk ge*neest;
Die *van 't ver*derf uw *leven wil ver*schonen,
Met *goedheid* en barm*hartigheên u* kronen;
*Die* in den nood uw *redder is ge*weest.

**Stilte voor gebed**

**Votum en groet**

**Zingen: Psalm 103: 11 (OB 1773)**

11. Looft, *looft den* HEER, gij *Zijne leger*scharen,
Wier *lust het* is, op *Zijnen wenk te* staren.
*Dat* hemel, aard', en *zee, en berg, en* dal,
Hoe *ver men* ook Zijn *scepter ziet re*geren,
Nu *Zijnen* naam en *grote deugden* eren;
*En* gij, mijn ziel, loof *gij Hem boven*al.

**Lezing van de Geboden**

**Zingen: Psalm 25: 5 (OB 1773)**

5. Lout'*re goedheid,* lief*de*koorden,
Waarheid *zijn des* HEEREN paân
Hun, *die Zijn ver*bond *en* woorden,
Als hun *schatten,* gadeslaan.
Wil mij, *Uwen naam ter* eer;
Al *mijn* eu*veldaân ver*geven!
Ik heb *tegen U, o* HEER,
Zwaar en *menigmaal mis*dreven.

**Gebed om de opening van het Woord**

**Kindermoment**

**Zingen: Kinderlied Gezang 8b (LvdK 2013)**

1. Zie de zon, zie de maan,

zie de sterren in hun baan,

sterren ontelbaar, overal vandaan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

2. Hoor de zee, hoor de wind,

hoor de regen, als hij zingt,

druppels ontelbaar, in de oceaan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

3. Ruik een bloem, ruik een vrucht,

ruik de geuren in de lucht,

geuren ontelbaar, zweven af en aan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

4. Voel je hart, voel je huid,

voel je adem als je fluit,

mensen ontelbaar, overal vandaan.

Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan.

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

5. Zie ik de zon, de sterren en de maan,

wat een wonder dat ik mag bestaan!

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

Heer, hoe heerlijk is uw naam!

**Schriftlezing (HSV): 1 Samuel 4 vers 1 - 21**

**Israël door de Filistijnen verslagen. De ark weggenomen**

1 Het woord van Samuel kwam tot heel Israël. En Israël trok ten strijde, de Filistijnen tegemoet. Zij sloegen hun kamp op bij Eben-Haëzer, terwijl de Filistijnen hun kamp opsloegen bij Afek.

2 De Filistijnen stelden zich op tegenover Israël. Toen de strijd zich uitbreidde, werd Israël door de Filistijnen verslagen; want zij doodden in de gelederen in het open veld ongeveer vierduizend man.

3 Toen het volk in het kamp teruggekomen was, zeiden de oudsten van Israël: Waarom heeft de HEERE ons vandaag vóór de Filistijnen verslagen? Laten wij vanuit Silo de ark van het verbond van de HEERE bij ons nemen, en laat die in ons midden komen, opdat die ons zal verlossen uit de hand van onze vijanden.

4 Toen zond het volk boden naar Silo, en men bracht vandaar de verbondsark van de HEERE van de legermachten, Die tussen de cherubs troont; en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, waren daar met de ark van het verbond van God.

5 En het gebeurde, toen de ark van het verbond van de HEERE in het kamp kwam, dat heel Israël zo'n uitbundig gejuich aanhief dat de aarde dreunde.

6 Toen de Filistijnen het geluid van het gejuich hoorden, zeiden zij: Wat betekent het geluid van dit uitbundige gejuich in het kamp van de Hebreeën? Toen zij vernamen dat de ark van de HEERE in het kamp gekomen was,

7 werden de Filistijnen bevreesd, want zij zeiden: God is in het leger gekomen. En zij zeiden: Wee ons, want iets dergelijks is er sinds jaar en dag niet gebeurd.

8 Wee ons, wie zal ons redden uit de hand van deze machtige goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaren met alle plagen getroffen hebben, bij de woestijn.

9 Filistijnen, vat moed en wees mannen, anders zult u de Hebreeën moeten dienen zoals zij u gediend hebben. Wees mannen, en strijd!

10 Toen streden de Filistijnen, en Israël werd verslagen, en zij vluchtten, ieder naar zijn tent. De nederlaag was zeer groot, er viel van Israël dertigduizend man voetvolk.

11 En de ark van God werd meegenomen, en de twee zonen van Eli, Hofni en Pinehas, stierven.

**De dood van Eli**

12 Toen snelde er een Benjaminiet uit de gevechtslinie, en deze kwam diezelfde dag nog in Silo; en zijn kleren waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd.

13 Toen hij aankwam, zie, Eli zat op de stoel aan de kant van de weg op de uitkijk, want zijn hart sidderde vanwege de ark van God. Toen die man kwam om het in de stad te vertellen, schreeuwde heel de stad het uit.

14 Eli hoorde het geluid van het schreeuwen, en hij zei: Wat betekent het geluid van dit rumoer? Daarop haastte de man zich en kwam het Eli vertellen.

15 Eli nu was een man van achtennegentig jaar, en zijn ogen waren star geworden, zodat hij niet meer zien kon.

16 En die man zei tegen Eli: Ik kom uit de gevechtslinie; vandaag nog ben ik uit de gevechtslinie gevlucht. Hij zei: Wat is er gebeurd, mijn zoon?

17 Toen antwoordde de boodschapper en zei: Israël is voor de Filistijnen uit gevlucht, en ook is er een grote slachting onder het volk geweest. Bovendien zijn uw twee zonen, Hofni en Pinehas, gestorven en is de ark van God meegenomen.

18 En het gebeurde, toen hij van de ark van God melding maakte, dat Eli achterover van de stoel viel, aan de kant van de poort, zijn nek brak en stierf; want de man was oud en zwaar. En hij had veertig jaar leiding gegeven aan Israël.

19 En zijn schoondochter, de vrouw van Pinehas, was zwanger en zou baren. Toen zij het bericht hoorde dat de ark van God meegenomen was en dat haar schoonvader en haar man gestorven waren, kromde zij zich en baarde, want haar weeën overvielen haar.

20 En omstreeks de tijd van haar sterven spraken de vrouwen die bij haar stonden: Wees niet bevreesd, want u hebt een zoon gebaard. Maar zij antwoordde niet en nam het niet ter harte.

21 En zij noemde het jongetje Ikabod, en zei: De eer is weggevoerd uit Israël. Dit zei ze, omdat de ark van God meegenomen was, en vanwege haar schoonvader en haar man.

**Zingen: Psalm 78: 1, 20, 21 (LvdK 1973)**

1. Mijn volk, ik ga geheimen openleggen.

Wend nu het oor tot wat ik u zal zeggen.

Verborgenheden wil ik openbaren,

een van oudsher ons doorgegeven mare,

roemrijke daden door de Heer volbracht,

zijn grote wondren en zijn grote kracht.

20. Opstandig tegen God, die uit den hoge

de mensen roept als kind'ren voor zijn ogen,

verlieten zij het spoor van hun bestemming

als rukten zij zich los uit een omklemming;

als een vroegtijdig afgeschoten pijl,

ontrouw als steeds, verwierpen zij hun heil.

21. Maar zij bedrogen God met vreemde goden,

vergaten waartoe Hij hen had ontboden;

om Hem alleen van heler hart te eren, -

met afgodsbeelden tergden zij den Here!

Daarom verstiet Hij hen uit zijn gezicht,

verliet het huis in Silo Hem gesticht.

**Verkondiging**

**Zingen: Gezang 169: 1, 2, 3, 4 (LvdK 1973)**

1. Zingt nu de Heer, stemt allen in

met ons die God lofzingen,

want Hij deed ons van het begin

verrukkelijke dingen.

Hij heeft het menselijk geslacht

in 't licht geroepen en bedacht

met louter zegeningen.

2. Maar wij verkozen 't duister meer

dan 't licht door God geschapen

en dwaalden weg van onze Heer

als redeloze schapen.

Wij hebben dag en nacht verward,

de nacht geprezen in ons hart

en onze dag verslapen.

3. Voor 't leven hebben wij de dood,

het lege niets verkozen,

voor vrede vreze, steen voor brood,

voor 't eeuwig goed de boze.

Wij hebben onze ziel verkocht

van ademtocht tot ademtocht

aan die genadeloze.

4. Maar God heeft naar ons omgezien!

Wij, in de nacht verdwaalden,

hoe zou het ons vergaan, indien

Hij ons niet achterhaalde,

indien niet in de duisternis

het licht dat Jezus Christus is

gelijk de morgen straalde.

**Dankgebed en voorbede**

**Collecte**

**Zingen: Gezang 447 (LvdK 1973)**

1. God gaat zijn ongekende gang

vol donk're majesteit,

die in de zee zijn voetstap plant

en op de wolken rijdt.

2. Uit grondeloze diepten put

Hij licht, en vreugde uit pijn.

Hij voert volmaakt zijn plannen uit,

zijn wil is souverein.

3. Geliefden Gods, schept nieuwe moed,

de wolken die gij vreest,

zijn zwaar van regen overvloed

van zegen die geneest.

4. Zoudt gij verstaan, waar Hij u leidt?

Vertrouw Hem waar Hij gaat.

Zijn duistere voorzienigheid

verhult zijn mild gelaat.

5. Wat Hij bedoelt dat rijpt tot zin,

wordt klaar van uur tot uur.

De knop is bitter, is begin,

de bloem wordt licht en puur.

6. Hoe blind vanuit zichzelve is

het menselijk gezicht.

Godzelf vertaalt de duisternis

in eind'lijk eeuwig licht.

**Zegen**

**Kerkdiensten verder vandaag:**

**19.00 uur Andreaskerk,**

ds. D.M. van de Linde, ds. W.P. Sarolea, ds. B.J.D. van Vreeswijk,

reformatiedienst onder verantwoordelijkheid van de Federatieraad