**Welkom en mededelingen, Kort orgelspel**

**Psalm 42 vers 1 Oude Berijming**

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,

Schreeuwt niet sterker naar 't genot

Van de frisse waterstromen,

Dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;

God des levens, ach, wanneer

Zal ik naad'ren voor Uw ogen,

In Uw huis Uw naam verhogen?

**Stilte voor het gebed**

**Bemoediging en groet**

**Psalm 42 vers 4 en 5 Oude Berijming**

**Vers 4**

'k Denk aan U, o God, in 't klagen,

Uit de landstreek der Jordaan;

Van mijn leed doe 'k Hermon wagen;

'k Roep van 't klein gebergt' U aan.

'k Zucht, daar kolk en afgrond loeit,

Daar 't gedruis der waat'ren groeit,

Daar Uw golven, daar Uw baren

Mijn benauwde ziel vervaren.

**Vers 5**

Maar de HEER zal uitkomst geven,

Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt;

'k Zal in dit vertrouwen leven,

En dat melden in mijn lied;

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht

Zingen, daar ik Hem verwacht;

En mijn hart, wat mij moog' treffen,

Tot den God mijns levens heffen.

**Geboden**

**Psalm 25 vers 5 Oude berijming**

Lout're goedheid, liefdekoorden,

Waarheid zijn des HEEREN paân

Hun, die Zijn verbond en woorden,

Als hun schatten, gadeslaan.

Wil mij, Uwen naam ter eer;

Al mijn euveldaân vergeven!

Ik heb tegen U, o HEER,

Zwaar en menigmaal misdreven.

**Gebed**

**Kindermoment**

**Op Toonhoogte 444 Ik stel mijn vertrouwen**

'k Stel mijn vertrouwen

op de Heer, mijn God.

Want in zijn hand

ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief,

zijn vrede woont in mij.

'k Zie naar Hem op en 'k weet:

Hij is mij steeds nabij!

**Lezing uit de Bijbel: Genesis 37 vers 12-slot**

*Jozef verkocht naar Egypte*

12 Eens gingen zijn broers weg om het kleinvee van hun vader te hoeden bij Sichem. 13 Toen zei Israël tegen Jozef: Weiden je broers het vee niet bij Sichem? Ga, ik stuur je naar hen toe. Hij zei tegen hem: Zie, hier ben ik. 14 En hij zei tegen hem: Ga toch en zie de welstand van je broers en de welstand van de kudde en breng verslag aan mij uit. Zo stuurde hij hem het dal van Hebron uit, en hij kwam naar Sichem. 15 Een man trof hem aan, want zie, hij was aan het ronddwalen op het veld, en de man vroeg hem: Wat zoek je? 16 Hij zei: Ik ben op zoek naar mijn broers; vertel mij toch waar zij aan het weiden zijn. 17 Toen zei die man: Zij zijn vanhier opgebroken, want ik hoorde hen zeggen: Laten we naar Dothan gaan. Jozef ging zijn broers achterna en trof hen aan bij Dothan. 18 Zij zagen hem al van ver; en nog voor hij in hun nabijheid gekomen was, beraamden zij een listig plan tegen hem om hem te doden. 19 Zij zeiden tegen elkaar: Zie, daar komt die meesterdromer aan. 20 Nu dan, kom, laten we hem doodslaan en hem in een van deze putten gooien, en wij zullen zeggen: Een wild dier heeft hem opgegeten. Dan zullen we eens zien wat er van zijn dromen terechtkomt. 21 Ruben hoorde dat en wilde hem uit hun hand redden. Hij zei: Laten wij hem niet om het leven brengen. 22 Ruben zei ook tegen hen: Vergiet geen bloed; gooi hem in deze put die in de woestijn is, en sla niet de hand aan hem. Hij zei dit om hem uit hun hand te redden en hem naar zijn vader terug te brengen. 23 En het gebeurde, toen Jozef bij zijn broers was gekomen, dat zij Jozef zijn gewaad uittrokken, het veelkleurige gewaad dat hij droeg, 24 en zij namen hem en gooiden hem in de put. De put nu was leeg, er stond geen water in. 25 Vervolgens gingen zij zitten om de maaltijd te gebruiken. Toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij, zie, een karavaan van Ismaëlieten uit Gilead aankomen. En hun kamelen droegen specerijen, balsem en mirre, en zij waren op weg om dat naar Egypte te brengen. 26 Toen zei Juda tegen zijn broers: Wat hebben wij er voor baat bij, als wij onze broer doden en zijn bloed verbergen? 27 Kom, laten wij hem aan de Ismaëlieten verkopen; laten wij niet onze hand aan hem slaan. Hij is immers onze broer, ons eigen vlees. Zijn broers luisterden naar hem. 28 Toen er Midianitische kooplieden voorbijkwamen, trokken en tilden zij Jozef uit de put en verkochten zij Jozef voor twintig zilverstukken aan de Ismaëlieten. Die brachten Jozef naar Egypte. 29 Ruben kwam terug bij de put en zie, Jozef was niet in de put! Toen scheurde hij zijn kleren. 30 Hij keerde terug naar zijn broers en zei: De jongen is er niet. En ik, waar moet ik naartoe? 31 Toen namen zij het gewaad van Jozef, slachtten een geitenbok en dompelden het gewaad in het bloed. 32 Zij stuurden het veelkleurige gewaad naar hun vader en zeiden: Dit hebben wij gevonden. Kijk toch eens of dit het gewaad van uw zoon is of niet. 33 Hij herkende het en zei: Het is het gewaad van mijn zoon. Een wild dier heeft hem opgegeten. Jozef is ongetwijfeld verscheurd. 34 Toen scheurde Jakob zijn kleren, deed een rouwgewaad om zijn middel en rouwde vele dagen om zijn zoon. 35 Al zijn zonen en al zijn dochters stonden op om hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten en zei: Voorzeker, ik zal treurend naar mijn zoon in het graf afdalen. Zo beweende zijn vader hem. 36 De Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, een hoveling van de farao en het hoofd van de lijfwacht.

**Psalm 61 vers 1,2,3 Nieuwe Berijming**

**Vers 1**

O Here, verhoor mijn smeken. Haast bezweken

roep ik, ver bij U vandaan.

Sla toch acht op mijn gebeden, leid mijn schreden,

dat ik tot U op kan gaan.

**Vers 2**

Mijn schutse waart Gij tevoren;

sterke toren,

wees mij weer ten toevluchtsoord.

Staan de mensen mij naar 't leven,

Gij zult geven

't erfdeel van wie U behoort.

**Vers 3**

Laat mij als een kleine vogel

schuilen mogen

waar G'uw vleuglen om mij slaat.

Want Gij weet wien ik mij wijdde,

dat ik zeide:

Heer, Gij zijt mijn toeverlaat!

**Verkondiging**

**Gezang 484**

**Vers 1**

Waarom moest ik uw stem verstaan?

Waarom, Heer moet ik tot U gaan

zo ongewende paden?

Waarom bracht Gij

die onrust mij

in 't bloed - is dat genade?

**Vers 2**

Gij maakt mij steeds meer vreemdeling.

Ontvreemdt Ge mij dan, ding voor ding,

al 't oude en vertrouwde?

O blinde schrik, -

mijn God, mag ik

niet eens mijzelf behouden?

**Vers 3**

Want ik zie voor mij kruis na kruis

mijn weg langs en geen enkel huis

waar ik nog rust zou vinden.

Kom ik zo echt

bij U terecht,

ben ik wel uw beminde?

**Vers 4**

Spreek Gij dan in mijn hart en zeg,

dat het zo goed is, dat die weg

ook door uw Zoon gegaan is,

en dat uw land

naar alle kant

niet ver bij mij vandaan is.

**Dankgebed en voorbede**

**Gezang 427 vers 6 en 7**

**Vers 6**

Wel kan zijn hulp vertragen,

en 't schijnt soms in de nacht,

alsof geen licht zal dagen,

alsof geen troost u wacht,

als u de angst doet beven

dat God u niet meer kent,

dat Hij zich van uw leven

voorgoed heeft afgewend.

**Vers 7**

Maar blijft gij met vertrouwen

naar God zien in de nacht;

dan doet Hij u aanschouwen

wat gij het minst verwacht.

Eens zal Hij u bevrijden

ook van de zwaarste last,

houd moedig bij het strijden

aan zijn beloften vast.

**Zegen**