**18 september 2022: ds. C. van Dijk, Oldebroek**

**Welkom en mededelingen**

**Psalm 33 : 8 (Liedboek voor de Kerken)**

Wij wachten stil op Gods ontferming,

ons hart heeft zich in Hem verheugd.

Hij komt te hulp en geeft bescherming,

zijn heil’ge naam is onze vreugd.

Laat te allen tijde

uwe liefd’ ons leiden,

uw barmhartigheid.

God, op wien wij wachten,

geef ons moed en krachten

nu en voor altijd.

**Votum, Groet en Bemoediging**

**Psalm 84 : 1, 3 (Oude Berijming)**

**Vers 1**

Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot,

O HEER, der legerscharen God,

Zijn mij Uw huis en tempelzangen!

Hoe branden mijn genegenheên,

Om 's HEEREN voorhof in te treên!

Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;

Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,

En aan mijn ziel het leven geeft.

**Vers 3**

Welzalig hij, die al zijn kracht

En hulp alleen van U verwacht,

Die kiest de welgebaande wegen;

Steekt hen de hete middagzon

In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,

En stort op hen een milden regen,

Een regen, die hen overdekt,

Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

**Geboden**

**Psalm 119: 1, 2, 3, 4 (DNP)**

**Vers 1**

Als je de weg van Gods geboden gaat,

je voeten in het rechte spoor blijft zetten,

naar Hem blijft zoeken en het kwade laat,

vind je geluk dankzij zijn goede wetten.

Een zegen is wat in uw regels staat;

U vraagt van ons dat wij er steeds op letten.

**Vers 2**

Ach, was mijn leven maar zo wetsgetrouw

dat ik nooit met uw wet de hand zou lichten.

Als ik die houd, raak ik niet in het nauw.

Ik zal mij zingend op uw regels richten.

Verlaat mij niet voorgoed, want vol berouw

doe ik waartoe uw woorden mij verplichten.

**Vers 3**

Bijzonder heilzaam is wat U ons zegt;

het houdt je zuiver in je jonge jaren.

Laat mij niet dwalen, U zoek ik oprecht.

Ik blijf uw woord diep in mijn hart bewaren;

ik wil niet ongehoorzaam zijn en slecht.

HEER die ik eer, wil mij uw wet verklaren.

**Vers 4**

Breedvoerig spreek ik over heel uw wet.

Al mag bezit een bron van blijdschap heten,

toch wint de vreugde om uw woorden het.

Van uw bevelen wil ik alles weten.

Ik juich als ik op uw geboden let.

Wat U gezegd hebt zal ik nooit vergeten.

**Gebed om de Heilige Geest**

**Kindermoment**

**Schriftlezing: 1 Samuel 1: 1 – 21 (HSV) *De gelofte van Hanna***

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 sterke drank 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. 18Zij zei: Laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haars weegs. Zij at weer en haar gezicht stond bij haar niet meer als voorheen. 19Zij stonden 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de HEERE, keerden terug en kwamen aan bij hun huis in Rama. Elkana had gemeenschap met zijn vrouw Hanna, en de HEERE dacht aan haar.

***Geboorte van Samuel***

20Het gebeurde na verloop van dagen dat Hanna zwanger werd. Zij baarde een zoon en gaf hem de naam Samuel, want, zei ze, ik heb hem van de HEERE gebeden. 21Die man Elkana ging met zijn hele gezin op weg om de HEERE het jaarlijkse offer en ook zijn gelofteoffer te brengen.

**Psalm 71 : 1, 2 (Oude Berijming)**

**Vers 1**

'k Betrouw op U; hoor mijn gebeden;

Dat mij geen schaamt', o HEER!

In eeuwigheid verneêr';

Red mij door Uw gerechtigheden;

Bevrijd mij; neig Uw oren;

Verlos mij; wil mij horen.

**Vers 2**

Wees mij een rots, om in te wonen;

Een schuilplaats, waar mijn hart

Steeds toevlucht vind' in smart.

Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,

Dat Gij, o groot' Ontfermer,

Mijn burcht zijt en beschermer.

**Schriftlezing: Lukas 1 : 5 – 7, 24 – 25, 39 – 55 (HSV)**

5In de dagen van Herodes, de koning van Judea, was er een priester van de afdeling van Abia, van wie de naam Zacharias was. En zijn vrouw behoorde tot de dochters van Aäron en haar naam was Elizabet. 6Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere. 7En zij hadden geen kind, omdat Elizabet onvruchtbaar was en zij beiden op leeftijd gekomen waren.

24en na die dagen werd zijn vrouw Elizabet zwanger. En zij verborg zich vijf maanden en zei: 25Zo heeft de Heere voor mij gedaan in de dagen waarin Hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen.

39In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda, 40en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabet. 41En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar buik; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest, 42en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik. 43En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt? 44Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn buik. 45En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden. 46En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, 47en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker, 48omdat Hij heeft omgezien naar de nederige staat van Zijn dienares. Want zie, van nu aan zullen alle geslachten mij zalig spreken, 49want Hij Die machtig is, heeft grote dingen aan mij gedaan en heilig is Zijn Naam. 50En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen. 51Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven. 52Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd. 53Hongerigen heeft Hij met goede gaven verzadigd en rijken heeft Hij met lege handen weggezonden. 54Hij heeft het opgenomen voor Israël, Zijn knecht, door aan Zijn barmhartigheid te denken, 55zoals Hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.

**Psalm 71 : 15, 16, 17 (Oude Berijming)**

**Vers 15**

Gij deedt mij veel benauwdheid smaken

En drukkend harteleed;

Maar, tot mijn hulp gereed,

Zult Gij mij weder levend maken,

Mij uit den afgrond trekken,

En met Uw vleug'len dekken.

**Vers 16**

Gij zult met luister mij omringen,

Mij troosten in mijn smart.

Dan zal ik, blij van hart,

Met luit en harp Uw goedheid zingen,

O heilig Opperwezen,

Door Israël geprezen.

**Vers 17**

Mijn lippen zullen juichend roemen,

In psalmen, U gewijd,

Dat Gij mijn helper zijt;

Mijn tong zal U mijn redder noemen;

Uw gunst den Godgetrouwen,

Den gansen dag ontvouwen.

**Verkondiging**

**Gezang 9 : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (Liedboek voor de Kerken)**

**Vers 1 (*allen*)**

Mijn hart verheugt zich zeer

en roemt in God, de Heer.

Hij doet mij 't hoofd opsteken.

Hij heeft mijn eer gered

Ik kan vrijmoedig met

al wie mij hoonde spreken.

**Vers 2 (*mannen*)**

Niemand ter wereld is

van rang en stand gewis,

want God alleen is heilig.

Maar wie zijn onmacht kent

en tot de Heer zich wendt,

is in zijn hoede veilig.

**Vers 3 (*vrouwen*)**

Waartoe dat loos gepraat

van eigen hoge staat,

die trots van kloeke mannen!

De Heer die alles weet

beoordeelt lief en leed

en weegt der mensen plannen.

**Vers 4 (*orgel*)**

De boog valt uit de hand

van wie hem pochend spant

om need'rigen te treffen.

Maar wie versaagde wordt

met nieuwe kracht omgord

en zal zich blij verheffen.

**Vers 5 (*allen*)**

Wie breed aan tafel zat

en lekkernijen at

leert schamel brood te prijzen.

Maar wie gebrek leed, is

gezeten aan een dis

vol uitgelezen spijzen.

**Vers 6 (*mannen*)**

Een vrouw die wordt gesmaad

om haar vergeefse staat

krijgt rijke kinderzegen.

Maar wie zich heeft beroemd,

daar men haar moeder noemt,

staat eenzaam en verlegen.

**Vers 7 (*vrouwen*)**

De Heer, zijn naam zij lof,

werpt levenden in 't stof,

doet doden weer herleven.

De trotsen slaat Hij neer.

Geringen wordt de eer

van edelen gegeven.

**Vers 8 (*orgel*)**

Het is de Heer die doodt

en die de donk're schoot

van 't graf weer kan ontsluiten.

Waar Hij het leven geeft,

die zelve waarlijk leeft,

daar is het niet te stuiten.

**Vers 9 (*allen*)**

De Here God regeert.

Zijn goede trouw fundeert

een rijk voor al de zijnen.

Zij zijn gerust en stil.

Maar wie het boze wil

zal in de nacht verdwijnen.

**Vers 10 (*allen*)**

Des Heren woord beslist

der volken oude twist.

De laatsten worden eersten.

Mijn hart verheugt zich zeer,

en roemt in God, de Heer.

Zijn vredevorst zal heersen.

**Dankgebed, voorbede, Stil gebed, Onze Vader**

**Inzameling der gaven**

U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de kerk en/of diaconie.

De rekeningnummers zijn:

**Diaconie: NL12 RABO 0325 702 365**

**Kerk: NL36 RABO 0325 703 485**

**Gezang 305 : 1, 2 (Liedboek voor de Kerken)**

**Vers 1**

Waar God de Heer zijn schreden zet

daar wordt de mens, van dwang gered,

weer in het licht geheven.

Als 's Heren woord weerklinkt met macht

wordt aan het volk dat Hem verwacht

de ware troost gegeven.

Zijn Geest weerstaat de valse schijn

en schrijft in harten het geheim

van 's Vaders grote daden.

Zo leven wij om Christus' wil

te allen tijd gerust en stil

alleen van zijn genade.

**Vers 2**

O Heer, uw onweerstaanbaar woord

drijft rusteloos de eeuwen voort

dat mensen ook verzinnen.

En waar de weg onvindbaar scheen

mochten wij door geloof alleen

de tocht opnieuw beginnen.

Gij hebt de vaderen bevrijd

en uit het diensthuis uitgeleid

naar 't land van melk en honing.

Hervorm, herschep ook ons geslacht,

opdat het door de wereldnacht

de weg vindt naar uw woning.

**Gebed om Zegen**

Fijn dat u en jij er vanmorgen bij was.

Een gezegende zondag toegewenst.

Vanavond om 19:00 is er een kerkdienst waarin: ***ds. A.H. van Veluw*** uit ***IJsselmuiden*** voorgaat.

Vanavond is er de ***Viering van het Heilig Avondmaal***