**Liturgieoverzicht voor de morgendienst van zondag 4 augustus 2019 om 10.00 uur in de Andreaskerk te Hattem**

Voorganger : ds. D.M. van de Linde

Organist : dhr. H. Jansen

Koster : dhr. A. Streng

Beamer : Arno Vros en Lieke Jonker

**Orgelspel**

**Welkom en mededelingen**

**Zingen:** **Psalm 85 : 1 (Nb)**

Gij waart goedgunstig voor uw land, o HEER,

in Jakobs harde lot bracht Gij een keer.

De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan.

Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan.

Gij die de vlammen van uw toorn bezweert,

Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd.

God van ons heil, herstel ons, neem ons aan

en doe uw toorn niet over ons bestaan.

**Stil gebed**

**Bemoediging en groet**

**Zingen: Psalm 85 : 2 (Nb)**

Of blijft uw wrevel tegen ons gericht,

verbergt Gij steeds uw godlijk aangezicht?

Voert Gij uw volk dan nooit tot leven weer

opdat het zich in U verblijde, HEER?

Toon ons uw heil en goedertierenheid:

ik ben o God tot luisteren bereid.

Gij zijt het die uw volk van vrede spreekt,

tenzij het dwaas is en de trouw verbreekt.

**Gebed van verootmoediging**

**Zingen: Psalm 85 :3 (Nb)**

Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant.

Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land,

het heilig land waar goedheid trouw ontmoet,

het recht de vrede met een kus begroet;

de trouw die uit de aarde opwaarts schiet,

het recht dat uit de hemel nederziet.

De velden deelt Hij van zijn overvloed,

de HERE die ons zegent met zijn goed.

**Wetslezing**

**Zingen Psalm 85: 4 (Nb)**

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor,

liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor.

Gerechtigheid is voor zijn aangezicht,

zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt.

**Gebed om de opening van het woord.**

**Kindermoment**

**Kinderlied** **Gezang 162: 1,3 en 6 (Liedboek 2013)**

1

In het begin lag de aarde verloren

in het begin in de duisternis;

God sprak zijn woord en het licht werd geboren,

’t licht dat vandaag onze dag nog is.

3

In het begin is de aarde gekomen,

in het begin uit de diepte der zee.

In het begin kwam het gras en de bomen,

bloeiden de bloemen en graasde 't vee.

6

In het begin riep God mensen tot leven,

in het begin was het woord in hun mond.

Wat was het goed om op aarde te wonen,

wat was God blij dat de wereld bestond.

**Schriftlezing (HSV): 1 Koningen 18: 1-20**

1En het gebeurde *na* vele dagen dat het woord van de HEERE tot Elia kwam, in het derde jaar: Ga, vertoon u aan Achab, want Ik zal regen geven op de aardbodem.

2Elia ging *op weg* om zich aan Achab te vertonen. Nu was de honger sterk in Samaria.

3Achab riep Obadja, de hofmeester. Nu vreesde Obadja de HEERE zeer.

4Het was namelijk gebeurd, toen Izebel de profeten van de HEERE uitroeide, dat Obadja honderd profeten nam en ze per vijftig man in een grot verborg en hen met brood en water onderhield.

5Achab zei tegen Obadja: Ga het land in, naar alle waterbronnen en alle beken. Misschien zullen wij gras vinden, zodat wij de paarden en de muildieren in leven zullen houden en wij geen van de dieren hoeven af te maken.

6En zij verdeelden het land onder elkaar om er doorheen te trekken. Achab ging – alleen – de ene kant op, en Obadja ging – alleen – de andere kant op.

7Toen Obadja onderweg was, zie, Elia *kwam* hem tegemoet. Hij herkende hem, wierp zich met zijn gezicht *ter aarde* en zei: Bent u het, mijn heer Elia?

8Hij zei: Ik ben het. Ga, zeg tegen uw heer: Zie, Elia is *hier*.

9Maar hij zei: Wat heb ik gezondigd, dat u uw dienaar in de hand van Achab geeft om mij te doden?

10*Zo waar* de HEERE, uw God, leeft, er is geen volk of koninkrijk waarheen mijn heer *geen boden* heeft gestuurd om u te zoeken. En als zij zeiden: Hij is hier niet, dan liet hij dat koninkrijk of dat volk zweren dat zij u niet konden vinden.

11En nu zegt u: Ga, zeg uw heer: Zie, Elia is *hier*.

12En mocht het gebeuren dat ík van u zou weggaan en de Geest van de HEERE u zou opnemen, ik weet niet waarheen, en ik zou komen om Achab de boodschap te brengen, en hij zou u niet vinden, dan zou hij mij doden, terwijl *ik*, uw dienaar, vanaf mijn jeugd de HEERE vrees.

13Is mijn heer niet verteld wat ik heb gedaan, toen Izebel de profeten van de HEERE doodde? Dat ik van de profeten van de HEERE honderd man heb verborgen, per vijftig man in een grot, en dat ik die met brood en water onderhouden heb?

14En nu zegt u: Ga, zeg uw heer: Zie, Elia is *hier*. Hij zou mij doden.

15Elia zei: *Zo waar* de HEERE van de legermachten leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, voorzeker, vandaag zal ik mij aan hem vertonen!

16Toen ging Obadja Achab tegemoet en vertelde het hem, en Achab ging Elia tegemoet.

17En het gebeurde, toen Achab Elia zag, dat Achab tegen hem zei: Bent u degene die Israël in het ongeluk stort?

18Toen zei hij: Ík heb Israël niet in het ongeluk gestort, maar ú en het huis van uw vader, doordat u de geboden van de HEERE verliet en achter de Baäls aan gegaan bent.

19Nu dan, stuur *boden*, breng heel Israël bijeen bij mij op de berg Karmel, met de vierhonderdvijftig profeten van de Baäl en de vierhonderd profeten van Asjera, die aan de tafel van Izebel eten.

20Daarop stuurde Achab *boden* naar alle Israëlieten, en bracht de profeten op de berg Karmel bijeen.

**Zingen: Psalm 100 (Ob)**

1

Juich, aar*de,* *juicht* *al*om *den* HEER;  
Dient *God* *met* blijdschap, *geeft* *Hem* eer;  
Komt, nadert *voor* *Zijn* aangezicht;  
Zingt *Hem* *een* vrolijk *lofge*dicht.

2

De HEER *is* *God;* *er*kent, *dat* Hij  
Ons *heeft* *ge*maakt (en *geenszins* wij)  
Tot schapen, *die* *Hij* voedt en weidt;  
Een *volk,* *tot* Zijnen *dienst* *be*reid.

3

Gaat tot *Zijn* *poorten* in *met* lof,  
Met *lofzang* in Zijn *heilig* hof;  
Looft Hem al*daar* *met* hart en stem;  
Prijst *Zijnen* naam, ver*heerlijkt* Hem.

4

Want goe*dertieren* is *de* HEER;  
Zijn *goedheid* eindigt *nimmer*meer;  
Zijn trouw en *waarheid* houdt haar kracht  
Tot *in* *het* laatste *nage*slacht.

**Verkondiging.**

**Zingen: Gezang 284 (Lb)**

1

O lieve Heer, geef vrede

aan allen hier beneden

die uitzien naar uw feest,

opdat de mensen weten:

uw heilige profeten

zijn niet verblind geweest.

2

Doe onze ogen stralen,

doe ons het hart ophalen

aan blijdschap na verdriet;

o God, voor wie verschijnen

Christus en al de zijnen,

versmaad hun smeken niet!

3

Verlos ons van de boze,

laat niet de goddelozen

op aarde koning zijn!

Laat ons uw land betreden,

dat zal een land van vrede,

van melk en honing zijn!

**Dankgebed en voorbede**

**Collecte**

**Zingen: Gezang 479 (Lb)**

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.

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**