**ORDE van de DIENST 9 juni 2024**

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

**Welkom en mededelingen van de kerkenraad**

**Moment van stilte**

**Aanvangslied Psalm 42: 1 en 7**

1 Evenals een moede hinde

 naar het klare water smacht,

 schreeuwt mijn ziel om God te vinden,

 die ik ademloos verwacht.

 Ja, ik zoek zijn aangezicht,

 God van leven, God van licht.

 Wanneer zal ik Hem weer loven,

 juichend staan in zijn voorhoven?

7 Hart, onrustig, vol van zorgen,

 vleugellam geslagen ziel,

 hoop op God en wees geborgen.

 Hij verheft wie nederviel.

 Eens verschijn ik voor de Heer,

 vindt mijn ziel het danklied weer:

 Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven

 altijd aan de dood ontheven.

**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 856 vers 1, 3 en 4**

1 U, God, hebt mij opgericht!

lang was ik aan bed gebonden, -

lijf en ziel zijn niet gezwicht,

hebben weer hun kracht hervonden.

Nieuwe dagen vangen aan;

dankbaar kom ik voor U staan.

3 Als de dag de nacht verdringt

en het land in licht gehuld is,

als de zon de hemel vindt

die van vogelzang vervuld is,

klinkt het heel de wereld door.

Ik mag zingen in dat koor!

4 Hoe de nacht ook dreigt en dringt,

Morgenster, u zie ik dagen!

Want zolang de schepping zingt,

word ik daarop meegedragen.

Waar mijn leven nieuw begon

weet ik U mijn levensbron!

**Gebed van toenadering**

**Glorialied 657: 1, 3 en 4**

1 Zolang wij ademhalen

 schept Gij in ons de kracht

 om zingend te vertalen

 waartoe wij zijn gedacht:

 elkaar zijn wij gegeven

 tot kleur en samenklank.

 De lofzang om het leven

 geeft stem aan onze dank.

3 Het donker kan verbleken

 door psalmen in de nacht.

 De muren kunnen vallen:

 zing dan uit alle macht!

 God, laat het nooit ontbreken

 aan hemelhoog gezang,

 waarvan de wijs ons tekent

 dit lieve leven lang.

4 Ons lied wordt steeds gedragen

 door vleugels van de hoop.

 Het stijgt de angst te boven

 om leven dat verloopt.

 Het zingt van vergezichten,

 het ademt van uw Geest.

 In ons gezang mag lichten

 het komend bruiloftsfeest.

**Gebed bij de opening van het Woord**

**Eerste Schriftlezing: 2 Koningen 4: 8-37**

**Elisa en de vrouw uit Sunem**

Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. De vrouw zei tegen haar man: ‘Die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten, dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt.’

Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. Hij vroeg zijn knecht Gechazi de gastvrouw te roepen. Toen de vrouw op Gechazi’s verzoek naar boven was gekomen zei Elisa tegen Gechazi: ‘Vraag haar wat we voor haar kunnen doen in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten, of bij de bevelhebber van het leger?’ Maar de vrouw antwoordde: ‘Ik leef te midden van mijn eigen volk.’ Weer vroeg Elisa: ‘Kan ik echt niets voor haar doen?’ en Gechazi antwoordde: ‘Jawel, ze heeft geen zoon, en haar man is al oud.’ Toen zei Elisa: ‘Roep haar binnen.’ Gechazi riep haar, de vrouw kwam in de deuropening staan en Elisa zei tegen haar: ‘Vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen houden.’ ‘Nee, waarde godsman,’ antwoordde ze, ‘spiegel uw dienares toch niets voor.’ Maar de vrouw werd zwanger en precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd.

Het kind groeide op. Op zekere dag, toen hij was gaan kijken bij zijn vader, die met de maaiers op het land was, riep hij plotseling uit: ‘Mijn hoofd! Mijn hoofd!’ De vader beval een knecht de jongen naar zijn moeder te brengen. De knecht nam hem op en droeg hem naar zijn moeder. Zij hield hem op haar schoot, maar tegen het middaguur stierf hij. Toen ging ze naar boven, legde de jongen op het bed van de godsman en sloot de deur van het vertrek. Daarna ging ze naar buiten en riep tegen haar man: ‘Stuur me een van de knechten met een ezelin! Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman, maar ik kom direct weer terug.’ ‘Waarom zou je naar de godsman gaan?’ vroeg hij. ‘Het is toch geen nieuwemaan vandaag, en ook geen sabbat?’ ‘Maak je geen zorgen,’ zei ze. Ze zadelde de ezelin en zei tegen de knecht: ‘Drijf de ezelin zonder ophouden aan, tot ik zeg dat je halt kunt houden.’

Zo ging ze op weg naar Elisa, die op de Karmel verbleef. Toen de godsman haar zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gechazi: ‘Kijk, daar heb je de vrouw uit Sunem. Ga haar vlug tegemoet en vraag hoe het met haar gaat, en met haar man en haar zoon.’ De vrouw antwoordde dat het goed ging, maar toen ze bij de godsman op de berg aankwam, greep ze zijn voeten vast. Gechazi liep op haar toe om haar weg te jagen, maar de godsman zei: ‘Laat haar maar, ze is getroffen door bitter verdriet. En ik wist daar niets van, de HEER heeft het voor mij verborgen gehouden.’ Toen zei de vrouw: ‘Heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd dat u geen valse hoop moest wekken?’ Hierop zei Elisa tegen Gechazi: ‘Neem mijn staf en ga er zo snel mogelijk naartoe. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet. Als iemand jou groet, zeg dan niets terug. Je moet mijn staf op de jongen leggen.’ Maar de moeder van de jongen zei: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar u leeft, ik ga niet zonder u.’ Toen stond Elisa op en ging met haar mee.

Gechazi was hun vooruitgegaan en had de staf op de jongen gelegd, maar die had geen teken van leven gegeven. Hij keerde terug en vertelde Elisa dat de jongen niet wakker was geworden. Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de HEER. Daarna liep hij naar het bed toe en ging boven op het kind liggen, met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn handpalmen. Zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer, en strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk niesde de jongen wel zeven keer, en opende zijn ogen. ‘Roep de moeder,’ riep Elisa tegen Gechazi. Gechazi waarschuwde haar, en toen ze boven kwam zei Elisa: ‘U kunt uw zoon meenemen.’ De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa’s voeten neer en boog diep voorover. Toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit.

**Zingen Lied 837: 1 en 2**

1 Iedereen zoekt U, jong of oud,

speurend langs allerlei wegen:

kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd -

Meester, waar kom ik U tegen?

Een vindt U ons, bij dag of nacht,

Moe van onszelf en zonder kracht,

dorstend naar liefde en zegen.

2 Volgen wij, Heiland, niet uw spoor:

laten wij anderen bloeden,

geven wij pijn en angsten door –

neem ons dan onder uw hoede.

Spreek uw genezend woord vol macht,

dan krijgt ons leven nieuwe kracht.

Spreek, dan keert alles ten goede.

**Tweede schriftlezing: Marcus 1: 29-39**

Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jakobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar, en ze begon voor hen te zorgen.

’s Avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar Hem toe; alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen. Ook dreef Hij veel demonen uit, maar Hij stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie Hij was.

Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond Hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen Hem zoeken en toen ze Hem gevonden hadden zeiden ze tegen Hem: ‘Iedereen is naar U op zoek!’ Toen zei Hij: ‘Laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat Ik ook daar het goede nieuws kan verkondigen. Daarvoor ben Ik immers op weg gegaan.’

In heel Galilea verkondigde Hij het goede nieuws in de synagogen en dreef Hij demonen uit.

*Lector: Tot zover lezen wij de Schriften. Lof zij U Christus in eeuwigheid.*

*Gemeente: Amen.*

#### Zingen Lied 837: 3 en 4

3 Heer, als ons denken U ontkent,

kan ons de leegte benauwen.

Als onze hand uw schepping schendt,

wilt U ons dan nog vertrouwen?

Twijfel of hoogmoed, onverstand –

neem ons, uw mensen, bij de hand.

Laat ons uw schoonheid aanschouwen.

4 Koning, uw rijk is zo nabij –

open mijn ogen en oren!

Onrustig is mijn hart in mij,

totdat het nieuw wordt geboren.

Daarom zoekt U elk mensenkind.

Zoek, herder, mij, opdat ik vind

en steeds meer bij U zal horen.

**Verkondiging: Wonderlijke opstandingsverhalen**

**Meditatieve muziek**

**Zingen Lied 939: 1 en 3**

1 Op u alleen, mijn licht, mijn kracht,

stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.

Door golven heen, door storm en nacht

leid mij uw hand. U blijft nabij.

Uw vrede diep, uw liefde groot

verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.

Mijn vaste rots, mijn fundament,

U bent de grond waarop ik sta.

3 Van eerste kreet tot laatste zucht

leef ik in U, en U in mij.

Geen boze macht, geen kwaad gerucht,

niets is er dat mij van U scheidt.

Want U regeert, U overwint,

U neemt mij aan. Ik ben Gods kind.

Totdat U komt, mij roept voorgoed,

bent U het doel van mijn bestaan.

**Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, ‘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 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.*

**Slotlied 838: 1, 2 en 4**

1 O grote God die liefde zijt,

 o Vader van ons leven,

 vervul ons hart, dat wij altijd

 ons aan uw liefde geven.

 Laat ons het zout der aarde zijn,

 het licht der wereld, klaar en rein.

 Laat ons uw woord bewaren,

 uw waarheid openbaren.

2 Maak ons volbrengers van dat woord,

 getuigen van uw vrede,

 dan gaat wie aarzelt met ons voort,

 wie afdwaalt met ons mede.

 Laat ons getrouw de weg begaan

 tot allen die ons verre staan

 en laat ons zonder vrezen

 de minste willen wezen.

4 Wij danken U, o liefde groot,

 dat Christus is gekomen.

 Wij hebben in zijn stervensnood

 uw diepste woord vernomen.

 Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht

 en het wordt overal volbracht

 waar liefde wordt gegeven,

 wij uit uw liefde leven.

**Zegen**

*3x gezongen Amen*