**ORDE VAN DIENST op zondag 19 juni 2016 om 10 uur in de Grote- of Andreaskerk te Hattem**

**Welkom en mededelingen**

**Orgelspel**

**Psalm 68: 1 en 2**

God richt zich op, de vijand vlucht;

zijn haters voor zijn aangezicht,

als rook zijn zij verdreven.

Zij zijn als was in deze vlam,

zijn woede heeft hen, waar Hij kwam,

ten dode opgeschreven.

Maar de getrouwen zijn verblijd.

zij staan voor Hem in vrolijkheid,

zij zijn verrukt van vreugde.

Zingt God en speelt zijn naam ten prijs,

zingt Hem op een verhoogde wijs

om wat uw hart verheugde.

Draagt op een lied, aan Hem gewijd

die spoorslags op de wolken rijdt;

hoog is de Naam verheven!

Hij, vader van 't verweesde kind,

bij wie een vrouw bescherming vindt

in haar vereenzaamd leven.

Hij, HERE in zijn heiligdom,

doet wie verlaten was, weerom

het samenzijn ervaren.

Wie was gevangen wordt bevrijd,

maar Hij verbant in eenzaamheid

al wie weerspannig waren.

**Stil gebed – Votum en groet**

**Gezang 435: 1, 2 en 3**

O verbreker aller banden,

Gij die ons vertrouwen zijt,

bij wie schade zelfs en schande

hemel wordt en heerlijkheid,

tuchtig Adams trotse zonen

in hun eigenzinnigheid,

tot Ge uw aangezicht zult tonen

en hen uit de kerker leidt.

Heer, ons lot is in uw handen,

en het is uw hartewens,

naar uw beeld ons te verandren,

Jezus Christus, nieuwe mens.

O Gij zijt ons zeer genegen,

ook al doet uw liefde pijn

en al smaalt men allerwegen,

dat wij uw gevangnen zijn.

Zie ons lijden, Heer, tezamen

met de ganse creatuur;

zie toch, hoe uw erfgenamen

zuchtend uitzien naar het uur,

dat zij 't juk af mogen schudden,

het vernederende juk

der vergeefsheid, ach wij bidden:

breek het stuk, Heer, breek het stuk!

**Gebod en Belofte**

**Gezang 435: 4 en 5**

Kom toch om de macht te breken

van de vorst der duisternis;

geef in ons bestaan een teken,

dat de zege zeker is;

hef ons op uit onze zonden,

werp de duivlen bij ons uit,

want de vrijheid moet gevonden,

Heer, vervul Gods raadsbesluit!

Duur hebt Gij uw volk verworven

en alleen van U zijn wij.

Heer, zowaar Gij zijt gestorven,

maak ons nu ook waarlijk vrij.

O, uw heil zal spoedig komen,

Gij laat ons niet ledig staan:

schoner dan de schoonste dromen

breekt de dag der vrijheid aan.

**Schriftlezing: Handelingen 12:1-17***(HSV)*

1 Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. 2 En hij doodde Jakobus, de broer van Johannes, met het zwaard. 3 En toen hij zag dat het de Joden welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen (het waren de dagen van de ongezuurde broden); 4 en toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het Pascha wilde voorleiden aan het volk. 5 Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. 6 Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen; en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. 7 En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. 8 En de engel zei tegen hem: Doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem: Sla uw bovenkleed om en volg mij. 9 En hij ging naar buiten en volgde hem, en hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een visioen zag. 10 En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt; die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder, en meteen ging de engel van hem weg. 11 En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij: Nu weet ik werkelijk dat de Heere Zijn engel uitge-zonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte. 12 En toen dit tot hem doorgedrongen was, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die ook Markus genoemd werd, waar velen bijeenwaren en baden. 13 Toen Petrus aan de deur van de poort klopte, ging er een dienstmeisje naar toe om te luisteren, van wie de naam Rhodé was. 14 En toen zij de stem van Petrus herkende, deed zij van blijdschap de poort niet open, maar rende naar binnen en berichtte dat Petrus voor de poort stond. 15 En zij zeiden tegen haar: U bent buiten zinnen! Maar zij hield vol dat het zo was. En zij zeiden: Het is zijn engel. 16 Maar Petrus bleef kloppen; en toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. 17 En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten, en hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had en zei: Vertel dit aan Jakobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats.

**Psalm 3: 1, 2 en 3**

O HEER, de vijand stelt

zijn overmacht in 't veld

en staat mij naar het leven.

Ook hoor ik overal

dat niets mij baten zal

daar God mij heeft begeven.

Maar, HEER, Gij zijt mijn schild.

Ik heb bij U geschuild

met opgerichten hoofde.

Uit Sions heilig oord

kwam steeds uw wederwoord

als ik U riep en loofde.

Ik legde mij en sliep.

Ik wist dat wie mij schiep

voor mijn behoud zou waken.

De morgen is gekeerd

en ik mocht ongedeerd,

dank zij Gods trouw, ontwaken.

Nu is mijn vrees voorbij,

God ondersteunde mij

en blijft mij vergezellen.

Zo treed ik in het perk

hoe dreigend ook en sterk

tienduizenden zich stellen.

Sta op, verlos mij, HEER,

Gij sloegt reeds menig keer

met uw geduchte handen

mijn vijand op de kaak,

ja, Gij vergruisde vaak

der goddelozen tanden.

O Helper, help ook nu.

Elk heil berust bij U.

Wees met ons en strijd mede.

Dan daalt uw zegen neer,

want uw triomf, o HEER,

omgeeft uw volk met vrede.

Verkondiging n.a.v. Handelingen 12:1-17 - **De noodzaak van een biddende gemeente**.

**Gezang 459: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8**

Door de nacht van strijd en zorgen

schrijdt de stoet der pelgrims voort,

vol verlangen naar de morgen,

waar de hemel hen verhoort.

Liedren zingend vol vertrouwen

tot in het voltooide licht

broeder broeder zal aanschouwen

staande voor Gods aangezicht.

Door de nacht leidt ons ten leven

licht dat weerlicht overal,

dat ons blinkend zal omgeven,

als ons God ontvangen zal.

In ons hart is dit de luister,

dit de liefde die ons leidt

op de kruistocht door het duister

naar de lichte eeuwigheid.

Met één lied uit duizend monden

gaan wij zingend door de nacht,

door een Geest tesaam verbonden,

naar de kust waar God ons wacht.

Eén van hart en één van zinnen,

één in onze aardse strijd,

in ons hemels overwinnen,

één in tijd en eeuwigheid.

Zo gaan wij hier met elkander

door de nacht op weg naar huis,

pelgrims die uit alle landen

samenkomen om het kruis.

Die aan kruis en graf ontheven

zullen zingen lof en prijs

aan den Heer van dood en leven

in zijn zalig paradijs.

**Gebed**

**Collecte**

**Psalm 68: 7 en 12**

God zij geprezen met ontzag.

Hij draagt ons leven dag aan dag,

zijn naam is onze vrede.

Hij is het die ons heeft gered,

die ons in ruimte heeft gezet

en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht,

Hij heeft ons heil teweeggebracht,

dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,

de HERE Here doet alleen

ons aan de dood ontkomen.

Gij mogendheden, zingt een lied,

zingt Hem die koninklijk gebiedt,

hier en in alle landen.

Hij heft zijn stem, een stem van macht-

uw sterkte zij Hem toegebracht,

strekt tot Hem uit uw handen.

Zijn heerlijkheid en hoog bevel

staan wakend over Israël,

geen wankeling gedogend.

Doorluchtig is uw majesteit,

geef aan uw volk standvastigheid,

o Here God hoogmogend.

**Zegen**