**Orde van Dienst Andreaskerk te Hattem op zondag 24 juli 2016 10 uur**

**Welkom en mededelingen**

**Zingen: Op Toonhoogte 150: 1, 3 en 4**

Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta.

Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.

Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga,

zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta.

Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij.

Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,

eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij.

U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons:

één met God de Vader en verenigd met uw volk;

tot de dag gekomen is van uw wederkomst,

dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

Vader van het leven, ik geloof in U.

Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U.

Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht,

U die via duizend wegen ons hier samen bracht;

en op duizend wegen zendt U ons weer uit,

om het zaad te zijn van Gods rijk.

**Stil Gebed - Votum en groet**

**Zingen: Psalm 103: 1 en 7**

Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten,

verhef zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten,

och, of nu al wat in mij is, Hem preez'!

Loof, loof mijn ziel, den Hoorder der gebeden,

vergeet nooit één van zijn weldadigheden:

vergeet ze niet, 't is God, die z' u bewees!

Geen vader sloeg met groter mededogen

op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,

dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest.

Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten,

hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,

en dat wij stof van jongs af zijn geweest.

**Wet en samenvatting uit Deuteronomium 5 en Markus 12**

**Zingen: Psalm 19: 7**

Weerhoud, o HEER, uw knecht,

dat hij zijn hart niet hecht’

aan dwaze hovaardij!

Heerst die in mij niet meer

dan leef ik tot uw eer,

van grote zonden vrij.

Laat U mijn tong en mond

en 's harten diepste grond

toch welbehaag’lijk wezen.

O HEER, die mij verblijdt,

mijn rots en losser zijt,

dan heb ik niets te vrezen!

**Gebed om verootmoediging**

**Kinderen gaan naar de nevendienst**

**Schriftlezing: Johannes 7: 45 – 8: 11** *(HSV)*

45 De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en Farizeeën, en die zeiden tegen hen: Waarom hebt u Hem niet meegebracht? 46 De dienaars antwoordden: **Nooit heeft een mens zo gesproken als deze Mens.** 47 De Farizeeën dan antwoordden hun: Bent u soms ook misleid? 48 Heeft iemand van onze leiders soms in Hem geloofd, of van de Farizeeën? 49 Maar deze menigte, die de wet niet kent, is vervloekt. 50 Nicodemus, die 's nachts bij Hem gekomen was, die één van hen was, zei tegen hen: 51 Veroordeelt soms onze wet de mens, als zij hem niet eerst hoort en kennis genomen heeft van wat hij doet? 52 Zij antwoordden en zeiden tegen hem: Bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat in Galilea geen profeet is opgestaan. 53 En ieder ging naar zijn huis. 1 Jezus echter ging naar de Olijfberg. 2 En 's morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen. 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was. 4 En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. 5 In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U? 6 En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. 7 En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. 8 En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde. 9 Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond.

10 Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? 11 En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer.

**Zingen: Psalm 51: 1, 4 en 6**

Genâ, o God, genâ, hoor mijn gebed,

verschoon mij toch naar uw barmhartigheden,

delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden:

uw goedheid wordt noch paal noch perk gezet.

Ai, was mij wel van ongerechtigheid:

mijn schuld is zwaar, ik heb uw wet geschonden!

Zie mijn berouw, hoor, hoe een boet’ling pleit,

en reinig mij van al mijn vuile zonden.

Ontzondig mij met hysop en mijn ziel,

nu gans melaats, zal rein zijn en genezen.

Was mij geheel, zo zal ik witter wezen

dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel.

Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd:

laat uit uw mond mij stof tot blijdschap horen!

Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd,

en in mijn geest de ware rust herboren.

Verwerp mij van uw aangezicht toch niet,

ai, laat van mij uw heil’ge Geest niet scheiden!

Die kan alleen op 't rechte spoor mij leiden.

Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet;

geef mijn gemoed, dat nu angstvallig vreest,

de blijdschap weer, doe op uw heil mij hopen.

Laat mij, gesterkt door ene eed’le geest,

volvaardig 't pad van uw geboden lopen.

**Prediking** *thema: Gered van de dood!*

**Zingen: Psalm 77: 6 en 8**

"Zou God zijn genâ vergeten,

nooit meer van ontferming weten,

heeft Hij zijn barmhartigheên

door zijn gramschap afgesneên?"

'k Zei daarna: "Dit krenkt mij 't leven,

maar God zal verand’ring geven.

d' Allerhoogste maakt het goed:

na het zure geeft Hij 't zoet."

Heilig zijn, o God, uw wegen,

niemand spreek' uw hoogheid tegen!

Wie, wie is een God als Gij,

groot van macht en heerschappij?

Ja, Gij zijt die God, die d' oren

wond’ren doet op wond’ren horen.

Gij hebt uwe roem alom

groot gemaakt bij 't heidendom.

**Dankgebed en voorbeden**

**Collecte**

**Zingen: Psalm 89: 7**

Hoe zalig is het volk, dat naar uw klanken hoort,

zij wand’len HEER, in 't licht van ’t godd’lijk aanschijn voort,

zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden!

Uw goedheid straalt hun toe, uw macht schraagt hen in 't lijden,

uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,

maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen.

**Zegen**