***Liturgie voor de avonddienst op zondag 18 juni 2023***

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

**Voorganger: : ds. N. de Graaf uit Den Ham**

**Organist : dhr. J. Zwart**

**Welkom en mededelingen**

**Zingen Psalm 95 : 1 (OB)**

1

Komt, laat ons samen Isrels HEER.

Den rotssteen van ons heil, met eer,

Met Godgewijden zang ontmoeten;

Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,

Met een verheven lofgedicht

En blijde psalmen, juichend groeten.

**Votum en groet**

**Zingen Psalm 105 : 5, 6 en 7 (OB)**

5

God zal Zijn waarheid nimmer krenken,

Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.

Zijn woord wordt altoos trouw volbracht,

Tot in het duizendste geslacht.

't Verbond met Abraham, Zijn vrind,

Bevestigt Hij van kind tot kind.

6

Al wat Hij Izak heeft gezworen,

Heeft Hij ook aan Zijn uitverkoren',

Aan Jacob, tot een wet gesteld,

Van al 't beloofde heil verzeld,

En aan gans Isrel toegezeid

Tot Zijn verbond in eeuwigheid.

7

Hij sprak: "Ik zal de schoonste landen,

'k Zal Kanân leev'ren in uw handen,

't Welk 't snoer uws erfdeels wezen zal."

Het volk was weinig in getal,

't Verkeerde daar als vreemdeling,

Toen 't zulk een gunstrijk woord ontving.

**Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest**

**Schriftlezing (HSV): Jozua 5 : 1 - 12**

1Toen al de koningen van de Amorieten aan deze zijde van de Jordaan, namelijk ten westen daarvan, en al de koningen van de Kanaänieten aan de zee hoorden dat de HEERE het water van de Jordaan had doen opdrogen voor de ogen van de Israëlieten, totdat wij overgestoken waren, gebeurde het dat hun hart wegsmolt van angst, en er was geen moed meer in hen vanwege de Israëlieten.

2In die tijd zei de HEERE tegen Jozua: Maak u stenen messen en besnijd de Israëlieten opnieuw, voor de tweede keer.

3Toen maakte Jozua voor zich stenen messen en besneed de Israëlieten op de Heuvel van de voorhuiden.

4Dit was de reden waarom Jozua hen besneed: heel het volk dat uit Egypte getrokken was, de mannen, alle strijdbare mannen, waren onderweg gestorven in de woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken waren.

5Immers, al het volk dat er uittrok, was besneden. Al het volk echter dat onderweg geboren was in de woestijn, nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden.

6Want de Israëlieten waren veertig jaar onderweg in de woestijn, totdat heel het volk van strijdbare mannen die uit Egypte getrokken waren, omgekomen was. Zij hadden niet naar de stem van de HEERE geluisterd, en daarom had de HEERE hun gezworen dat Hij aan hen het land dat de HEERE aan hun vaderen gezworen had ons te geven, niet zou laten zien, een land dat overvloeit van melk en honing.

7Maar hun zonen heeft Hij in hun plaats gesteld. Jozua heeft hen besneden, omdat zij de voorhuid hadden, want zij hadden hen onderweg niet besneden.

8En het gebeurde, toen zij het besnijden van heel het volk voltooid hadden, dat zij op hun plaats bleven in het kamp tot zij genezen waren.

9Verder zei de HEERE tegen Jozua: Vandaag heb Ik de smaad van Egypte van u afgewenteld. Daarom gaf men die plaats de naam Gilgal, tot op deze dag.

10Terwijl de Israëlieten in Gilgal hun kamp hadden opgeslagen, hielden zij het Pascha op de veertiende dag van die maand, in de avond, op de vlakten van Jericho.

11Zij aten de dag na het Pascha van de opbrengst van het land, ongezuurde broden en geroosterd graan, op diezelfde dag.

12Het manna hield de volgende dag op, nadat zij van de opbrengst van het land gegeten hadden. En de Israëlieten hadden geen manna meer, maar zij aten in dat jaar van de opbrengst van het land Kanaän.

**Zingen Psalm 105: 22, 23, 24 (OB)**

22

Zij werden daag'lijks begenadigd:

Met manna, hemels brood, verzadigd.

Gods hand bracht, in dat dorre oord,

Rivieren uit een steenrots voort.

Hij dacht aan 't geen Hij aan Zijn knecht,

Aan Abraham, had toegezegd.

23

Dus toog 't verkoren volk des HEEREN

Al juichend uit, op Gods begeren.

Het land der heid'nen van rondom,

Schonk Hij hun tot een eigendom;

Der volken arbeid werd geheel

Aan Israël ten erf'lijk deel.

24.

Die gunst heeft God Zijn volk bewezen,

Opdat het altoos Hem zou vrezen,

Zijn wet betrachten, en voortaan

Volstandig op Zijn wegen gaan.

Men roem' dan d' Oppermajesteit

Om zoveel gunst, in eeuwigheid.

**Verkondiging**

**Zingen Psalm 136 : 1, 2 en 3 (Liedboek 1973)**

1

Looft den HEER, want Hij is goed,

trouw in alles wat Hij doet.

Want zijn goedertierenheid

zal bestaan in eeuwigheid.

2

Geeft den God der goden eer,

jubelt voor der heren Heer.

Hij doet wondren, Hij alleen

trouw door alle tijden heen.

3

Looft Hem die de hemel schiep,

zijn verstand is grondloos diep.

Hij bereidde zee en land.

Eeuwig houdt zijn liefde stand.

**Geloofsbelijdenis**

**Gezang 479: 1, 2 en 3 (Liedboek 1973)**

1

Aan U behoort, o Heer der heren,

de aarde met haar wel en wee,

de steile bergen, koele meren,

het vaste land, de onzeekre zee.

Van U getuigen dag en nacht.

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

2

Gij roept het jonge leven wakker,

een tuin bloeit rond het open graf.

Er ruisen halmen op de akker

waar zich het zaad verloren gaf.

En vele korrels vormen saam

een kostbaar brood in uwe naam.

3

Gij hebt de bloemen op de velden

met koninklijke pracht bekleed.

De zorgeloze vogels melden

dat Gij uw schepping niet vergeet.

't Is alles een gelijkenis

van meer dan aards geheimenis.

**Dankgebed en voorbeden**

**Collecte**

**Zingen Gezang 479: 4 (Liedboek 1973)**

4

Laat dan mijn hart U toebehoren

en laat mij door de wereld gaan

met open ogen, open oren

om al uw tekens te verstaan.

Dan is het aardse leven goed,

omdat de hemel mij begroet.

**Zegen**