**ORDE van de DIENST**

voor de protestantse wijkgemeente ‘Huis bij de Bron’ te Dordrecht

**Welkom en mededelingen van de kerkenraad**

**Moment van stilte**

**Aanvangslied: Lied 63: 1,3 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat**

1 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat,

 naar U Heer, strekt zich mijn verlangen.

 Mijn hart wil niets dan U ontvangen,

 die leven zijt en leven laat.

 O Heer, mijn ziel en zinnen smachten

 en dorsten naar U in een land,

 waarop de zon verzengend brandt, -

 schenk Gij mijn leven nieuwe krachten.

3 Wanneer ik wakend in de nacht

 mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,

 dan mag ik weer uw goedheid proeven;

 uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.

 Waar zich uw vleugels breed ontvouwden,

 zing ik mij van mijn zorgen vrij.

 Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,

 door uw hand word ik vastgehouden.

**Bemoediging en Groet**

 v.: Onze hulp verwachten wij van de Heer

*g.: die hemel en aarde gemaakt heeft*

v.: die trouw blijft tot in eeuwigheid

*g.: en die niet loslaat het werk van zijn handen.*

v.: Genade voor jullie en vrede

van God de Vader en van

 Jezus Christus onze Heer

*g.: Amen.*

**Zingen: Lied 210 God van hemel, zee en aarde**

1 God van hemel, zee en aarde

Vader, Zoon en Heil'ge Geest,

die ons deze nacht bewaarde,

onze wachter zijt geweest,

houdt ons onder uw gezag,

ook in deze nieuwe dag.

2 Neem mijn dank aan, deze morgen,

dat Gij alle dagen weer

al mijn angsten, al mijn zorgen

met mij delen wilt, o Heer.

Nooit ben ik geheel alleen:

Gij zijt altijd om mij heen.

3 Laat mij als een goede werkman

door uw grote wijngaard gaan,

waar de liefde wordt beleden

en de waarheid wordt gedaan,

waar het recht bloeit als een roos

van uw liefde, eindeloos.

4 Wil mij als de nacht nabijkomt

tot een lieve broeder zijn,

in het donker van de afgrond,

langs de grenzen van de pijn,

die mij als gehoorzaam kind

wakend en niet slapend vindt.

**Kyriegebed**

v.: Laten wij God bidden om ontferming voor de nood van de wereld, en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.

1. *Zingen: lied 301-K, Kyrie eleison...*

Kyrie eleison,

Kyrie eleison.

Christe eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Kyrie eleison.

 v. [...] zo bidden en zo zingen wij:

 *a.: Zingen: lied 301-K, Kyrie eleison...*

Kyrie eleison,

Kyrie eleison.

Christe eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Kyrie eleison.

 v. [...] zo bidden en zo zingen wij:

 *a.: Zingen: lied 301-K, Kyrie eleison...*

Kyrie eleison,

Kyrie eleison.

Christe eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Kyrie eleison.

 v. [...] zo bidden en zo zingen wij:

 *a.: Zingen: lied 301-K, Kyrie eleison...*

Kyrie eleison,

Kyrie eleison.

Christe eleison.

Christe eleison.

Kyrie eleison.

Kyrie eleison.

**Glorialied: Lied 413 Grote God, wij loven U**

1 Grote God, wij loven U,

 Heer, o sterkste aller sterken!

 Heel de wereld buigt voor U

 en bewondert uwe werken.

 Die Gij waart te allen tijd,

 blijft Gij ook in eeuwigheid.

2 Alles wat U prijzen kan,

 U, de Eeuwige, Ongeziene,

 looft uw liefde en zingt ervan.

 Alle engelen, die U dienen,

 roepen U nooit lovensmoe:

 'Heilig, heilig, heilig' toe!

3 Heer, ontferm U over ons,

 open uwe Vaderarmen,

 stort uw zegen over ons,

 neem ons op in uw erbarmen.

 Eeuwig blijft uw trouw bestaan-

 laat ons niet verloren gaan.

**Gebed bij de opening van het Woord**

**Eerste Schriftlezing: I Samuël 3: 1-18 (lector)**

**Samuel geroepen**

De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. De godslamp was nog niet gedoofd. Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja, hier ben ik,’ antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen Samuel weer lag te slapen, riep de HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’ Samuel had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de HEER was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”’ Samuel legde zich weer te slapen, en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ Toen zei de HEER tegen Samuel: ‘Let op! Ik ga in Israël iets doen waarvan ieder zo zal ophoren dat zijn beide oren tuiten! Als die dag aanbreekt zal Ik alles, maar dan ook alles ten uitvoer brengen wat Ik Eli en zijn familie heb voorzegd. Ik heb hem aangekondigd dat Ik onherroepelijk het vonnis over zijn familie zou voltrekken vanwege zijn wandaad: hoewel hij wist dat zijn zonen God lasterden, heeft hij hen niet terechtgewezen. Daarom heb Ik Eli’s familie gezworen dat geen graan- of vredeoffer ooit hun schuld zal kunnen inlossen.’

Samuel bleef tot de ochtend liggen en opende toen de deuren van het heiligdom van de HEER. Hij zag ertegen op om Eli te vertellen wat hij in het visioen had gehoord. Maar Eli riep hem bij zich: ‘Samuel, mijn jongen, kom eens hier!’ ‘Hier ben ik,’ antwoordde Samuel, en Eli vroeg: ‘Wat heeft Hij tegen je gezegd? Probeer het niet voor me te verbergen. God mag met je doen wat Hij wil, als je ook maar iets achterhoudt van wat Hij tegen je heeft gezegd!’ Zonder iets achter te houden vertelde Samuel hem alles wat God had gezegd, en Eli zei: ‘Hij is de HEER. Laat Hij doen wat Hij het beste vindt.’

**Zingen: Lied 170 Samuël, Samuël, lig je te dromen**

1 Samuël, Samuël, lig je te dromen,

moe van het werk in het huis van de Heer.

Zijn er weer zoveel pelgrims gekomen,

was er zoveel nog te doen deze keer?

Slaap dan gerust, want het werk is gedaan,

de zon is gedoofd en de sterren zijn aan.

2 Samuël, Samuël, lig je te slapen

na het geveeg en geboen van vandaag.

Sloot je de deuren wel, heb je de schapen

netjes bijeen gebracht binnen de haag?

Nu is het stil in het land, overal,

zo stil voor Gods stem, die je straks roepen zal.

3 Samuël, Samuël, droom in de tempel,

droom, kleine man, want de lampen zijn uit;

droom na het werk en het spel op Gods drempel,

stil ligt de aarde, en zonder geluid.

Maar als je slaap door Gods stem wordt verstoord

dan zeg je: Heer, spreek, uw knecht Samuel hoort.

**Tweede schriftlezing: Marcus 1: 14-20 (lector)**

Nadat Johannes gevangengenomen was, ging Jezus naar Galilea, waar Hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat Hij zei: ‘De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.’

Toen Jezus langs het Meer van Galilea liep, zag Hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer; het waren vissers. Jezus zei tegen hen: ‘Kom, volg Mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Meteen lieten ze hun netten achter en volgden Hem. Iets verderop zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten, en direct riep Hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners achter in de boot en volgden Hem.

*Lector: Tot zover lezen wij de Schriften.*

*Lof zij U Christus in eeuwigheid.*

*Gemeente: Amen.*

#### Zingen: Lied 921 (3x) Christe, lux mundi

Christe, lux mundi, qui sequitur te

 habebit lumen vitae, lumen vitae.

**Verkondiging: ‘Hier ben ik!’**

**Meditatieve muziek**

**Zingen: Lied 612 Wij komen als geroepen**

1 Wij komen als geroepen

 en aan het licht gebracht.

 Het leven te begroeten

 heeft God ons toegedacht.

 Wij komen als geroepen,

 getekend met een naam,

 van ongeweten toekomst

 de medeerfgenaam.

2 Geroepen om te leven,

 gehouden aan zijn woord

 van uitgesproken vrede,

 van liefde ongehoord.

 Herboren, uitgetogen

 uit de toevalligheid,

 bestemd voor de genade,

 het donker al voorbij!

3 Getekend voor ons leven

 als kind'ren van het licht,

 gezaaid op hoop van zegen,

 de dag als vergezicht.

 God, breng ons zelf op Adem

 en treed in ons bestaan.

 Bezegel onze vreugde

 hier met uw eigen Naam!

**Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘Onze Vader’**

- voorbedenschrift

- Onze Vader:

*Onze Vader in de hemel,*

*laat uw naam geheiligd worden,*

*laat uw koninkrijk komen*

*laat uw wil gedaan worden*

*op aarde zoals in de hemel.*

*Geef ons vandaag het brood*

*dat wij vandaag nodig hebben.*

*Vergeef ons onze schulden,*

*zoals ook wij vergeven*

*wie ons iets schuldig was.*

*En breng ons niet in beproeving,*

*maar red ons van het kwaad.*

*Want aan u behoort het koningschap,*

*de macht en de majesteit*

*tot in eeuwigheid.*

*Amen.*

**Aandacht voor de gaven**

De kinderen komen uit de kindernevendienst XL naar de kerkzaal en vertellen wat ze hebben gedaan.

**Slotlied: Lied 425 Vervuld van uw zegen**

Vervuld van uw zegen

gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis

waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden,

tezamen gezonden

op weg in een wereld

die wacht op uw woord.

Om daar in genade

uw woorden als zaden

te zaaien tot diep

in het donkerste dal,

door liefde gedreven,

om wie met ons leven

uw zegen te brengen

die vrucht dragen zal.

**Zegen, gezongen Amen**