**Orde van Dienst zondag 31 juli 2016 19 uur Andreas-kerk te Hattem**

**Welkom en mededelingen**

**Orgelspel**

**Zingen: Psalm 8: 1, 3 en 4**

HEER, onze HEER, hoe heerlijk en verheven

hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-

machtige God, Gij die uw majesteit

ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,

de maan, de duizend sterren die daar branden,

wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,

het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?

Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,

een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,

Gij doet hem heersen over zee en land,

ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.

**Stil gebed – Votum en Groet**

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

Gezegend hij, die in der bozen raad

niet wandelt, noch met goddelozen gaat,

noch zich met spotters in de kring laat noden,

waar ieder lacht met God en zijn geboden,

maar die aan 's HEREN wet zijn vreugde heeft

en dag en nacht met zijn geboden leeft.

Hij is een groene boom die staat gepland

waar waterbeken vloeien door het land.

Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,

te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten

Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:

het gaat hem wel in alles wat hij doet.

Gans anders zal 't de goddelozen gaan:

zij zijn het kaf dat wegwaait van het graan.

Zij kunnen zich voor God niet staande houden,

er is geen plaats voor hen bij zijn vertrouwden.

God kent die wandelt in het rechte spoor,

wie Hem verlaat gaat dwalende teloor.

**Gebed om de verlichting door de Heilige Geest bij de opening van het Woord**

**1e Schriflezing: Prediker 1: 12-14 & 18 + 2: 1-11***(NBV)*

12 Ik, Prediker, was koning van Israël in Jeruzalem. 13 Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden. Het is een trieste bezigheid. Een kwelling is het, die de mens door God wordt opgelegd. 14 Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt, en vastgesteld dat het niet meer is dan lucht en najagen van wind. 18 Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. 21 Ik zei tegen mezelf: Kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, ontdekte ik, is enkel leegte. 2 Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. En waar leidt vreugde toe? 3 Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn, en ik greep die dwaasheid aan om te onderzoeken of ik in mijn wijsheid – want die behield altijd de overhand – kon ontdekken wat een mens het beste doen kan, dat luttel aantal levensdagen dat hij doorbrengt onder de hemel. 4 Ook heb ik grootse dingen ondernomen: Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd en wijngaarden geplant. 5 Ik heb tuinen en parken aangelegd en daarin een keur van vruchtbomen geplant. 6 Ik heb waterbekkens gegraven om een bos met jonge bomen te bevloeien. 7 Ik heb slaven en slavinnen, gekocht, en ook hun kinderen werden slaven in mijn huis. Ik bezat talrijke runderen, schapen en geiten, meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. 8 Ik heb goud en zilver opgestapeld en in de rijkdom gedeeld van koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld en het genot geproefd van vele, vele vrouwen. 9 Grootse dingen heb ik ondernomen en meer bezit vergaard dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. En bij alles wat ik voor mezelf verworven had, behield ik ook mijn wijsheid. 10 Alles wat mijn ogen vroegen heb ik ze gegund, elke vreugde die mijn hart verlangde heb ik het gegeven, en ik genoot naar hartenlust van al het goede dat ik had verworven. Het was het loon voor mijn gezwoeg. 11 Maar toen nam ik alles wat ik ondernomen had nog eens in ogenschouw, alles wat mijn moeizaam gezwoeg me opgeleverd had, en ik zag in dat het allemaal maar lucht en najagen van wind was. Het had geen enkel nut onder de zon.

**Zingen: Psalm 49: 3 en 5**

Bij 't sterven baat geen geld of overleg;

wijzen en dwazen gaan dezelfde weg.

Elk raakt aan andren eens zijn schatten kwijt,

al droomt hij zich een aardse eeuwigheid.

Al denkt hij ook: mijn huis houdt altijd stand,

voorgoed verbond mijn naam zich met dit land,

de mens, wat hij aan pronk zich mag verwerven,

zal eenmaal als de stomme beesten sterven.

Maar God geeft voor mijn leven 't onderpand,

Hij redt mij uit het graf met eigen hand.

Vrees niet, wanneer een rijke zich verrijkt

en in zijn huis met al zijn schatten prijkt.

Eens daalt berooid hij in het donker af,

geen penning neemt hij met zich mee in 't graf.

Hij moet het al op aarde achterlaten.

Zijn heerlijkheid zal in de dood niet baten.

**2e Schriftlezing: Lucas 12: 13-21***(NBV)*

13 Iemand uit de menigte zei tegen hem: ‘Meester, zeg tegen mijn broer dat hij de erfenis met mij moet delen!’ 14 Maar Jezus antwoordde: ‘Wie heeft mij als rechter of bemiddelaar over jullie aangesteld?’ 15 ***Hij zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’*** 16 En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, 17 en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. 18 Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, 19 en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. 20 Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” 21 Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

**Zingen: Gezang 480: 1, 3 en 4**

Gij hebt, o Vader van het leven,

de aarde aan de mens gegeven,

het land, de zee is zijn domein.

Gij hebt hem aan het woord doen komen

om tussen werklijkheid en dromen

getuige van uw Geest te zijn.

Hij overmant de wilde dieren,

vaart uit op zeeën en rivieren,

doorzoekt der aarde donkre schoot.

Ja, hij snelt voort op hoge winden

om de allerlaatste grens te vinden.

Zo vindt hij onverhoeds de dood.

Door een geheimenis omsloten,

door alle dingen uitgestoten,

gaat hij op alle dingen in.

Alleen uw woord geeft aan zijn falen,

zijn rustloos zoeken en verdwalen

een onuitsprekelijke zin

**Verkondiging n.a.v. Lukas 12:15**

**Orgelspel: Gezang 385**

**Lezen: Gezang 385**

Gij die mijn liefste kleinood zijt,

Gij allerschoonste kostbaarheid

die voor mijn hart ooit telde,

o dat Gij mijn

geluk wilt zijn,

hoe zal ik 't U vergelden?

Rijk ben ik in uw liefde en trouw;

o Here Jezus, zie ik bouw

op niets dan uw genade,

en nooit in tijd

of eeuwigheid

wordt mij die schat tot schade.

Uw woord is waarheid, Gij berooft

mij nooit van wat het heeft beloofd:

uw trouw in dood en leven.

O Heer, omdat

Gij zijt mijn schat,

moet ik mijn hart U geven.

Nu valt de nacht. O mijn kleinood,

verspreid uw glans nog in de dood,

parel van grote waarde.

Blijf, Jezus, Gij,

het licht voor mij,

nu 't donker wordt op aarde.

**Geloofsbelijdenis**

**Zingen: Gezang 466: 1, 2 en 3**

Als God, mijn God, maar voor mij is,

wie is er dan mij tegen?

Dan werken druk en droefenis

mij nochtans tot een zegen;

dan waakt alom een englenwacht,

dan zie ik sterren in de nacht

en bloemen op mijn wegen.

En wat er dreig', of wie er woed',

mijn Herder blijft mij leiden.

Geen donker dal van tegenspoed

kan van zijn staf mij scheiden.

Hij blijft mij overal nabij,

naar stille waat'ren voert Hij mij

en liefelijke weiden.

Ik heb mijn God, dat is genoeg,

ik wens mij niets daarneven.

Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg,

is mij in Hem gegeven:

mijn hoogste goed, mijn troost in smart,

het enig rustpunt van mijn hart,

mijn eeuwig licht en leven.

**Dankgebed & voorbede**

**Collecte**

**Zingen: Gezang 350: 1, 2, 3 en 4**

God, die leven

hebt gegeven

in der aarde schoot,

alle vrucht der velden

moeten we U vergelden,

dank voor 't daaglijks brood.

Niet voor schuren,

die niet duren,

gaaft Gij vruchtbaarheid,

maar opdat op aarde,

in uw goede gaarde,

niemand honger lijdt.

Maar wij rijken,

ach, wij blijken

hard en onverstoord.

Open onze oren,

Heer, opdat wij horen

't roepen aan de poort.

Wil dan geven,

dat ons leven

zelf ook vruchtbaar zij.

Laat in goede daden

't woord van uw genade

opgaan, sterk en vrij.

**Zegen.**