**ORDE van de DIENST**

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

op zondag 11 augustus 2024

*Heer die mij ziet zoals ik bent* nav Psalm 139

**Welkom en mededelingen van de kerkenraad**

**Moment van stilte**

**Aanvangslied: Psalm 100: 1 en 4**

1 Juich Gode toe, bazuin en zing.

Treed nader tot gij Hem omringt,

gij aarde alom, zijn rijksdomein,

zult voor de Heer dienstvaardig zijn.

4 Want God is overstelpend goed,

die ons in vrede wonen doet.

Zijn goedheid is als morgendauw:

elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

**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.*

**Kyriegebed**

**Glorialied Lied 274 *Wij komen hier ter ere van uw naam***

1 Wij komen hier ter ere van uw naam

rond de verhalen die geschreven staan,

wij schuilen weg als vogels in het riet

zoekend naar warmte, naar een ander lied.

2 Ontferm u God, kyrie eleison,

wees ons nabij, kijk speurend naar ons om,

kom met uw vrede, uw barmhartigheid,

zonder u raken wij de liefde kwijt.

3 Wij zingen samen van uw gloria,

dank voor het leven, dank u voor elkaar,

geef ons uw geestdrift, vuur ons leven aan,

leg zo uw glimlach over ons bestaan.

**Zingen: Vader, ik aanbid u, Hemelhoog 663 (in canon)**

1 Vader, ik aanbid U.

’k Leg mijn leven voor U.

Halleluja.

2 Jezus ik aanbid U.

’k Leg mij leven voor U.

Halleluja.

3 Heil’ge Geest, ik aanbid U.

’k Leg mijn leven voor U.

Halleluja.

**Gebed bij de opening van het Woord**

**Eerste schriftlezing: Psalm 139**

**Voor de koorleider. Van David, een psalm.**

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,

U weet het als ik zit of sta,

U doorziet van verre mijn gedachten.

Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,

met al mijn wegen bent U vertrouwd.

Geen woord ligt op mijn tong,

of U, HEER, kent het ten volle.

U omsluit mij, van achter en van voren,

U legt uw hand op mij.

Wonderlijk zoals U mij kent,

het gaat mijn begrip te boven.

Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen,

hoe aan uw blikken ontkomen?

Klom ik op naar de hemel – U tref ik daar aan,

lag ik neer in het dodenrijk – U bent daar.

Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad,

al ging ik wonen voorbij de verste zee,

ook daar zou uw hand mij leiden,

zou uw rechterhand mij vasthouden.

Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken,

het licht om mij heen veranderen in nacht,’

ook dan zou het duister voor U niet donker zijn –

de nacht zou oplichten als de dag,

het duister helder zijn als het licht.

U was het die mijn nieren vormde,

die mij weefde in de buik van mijn moeder.

Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,

wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt.

Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Toen ik in het verborgene gemaakt werd,

kunstig geweven in de schoot van de aarde,

was mijn wezen voor U geen geheim.

Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,

alles werd in uw boekrol opgetekend,

aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

Hoe rijk zijn uw gedachten, God,

hoe eindeloos in aantal,

ontelbaar veel, meer dan er zand is bij de zee.

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.

God, breng toch de goddelozen om,

– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –

ze spreken kwaadaardig over U,

uw vijanden misbruiken uw naam.

Zou ik niet haten wie U haten, HEER,

niet verachten wie tegen U opstaan?

Ik haat hen, zo fel als ik haten kan,

ze zijn ook mijn vijand geworden.

Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,

peil mij, weet wat mij kwelt,

zie of ik geen verkeerde weg ga,

en leid mij op de weg die eeuwig is.

**Tweede schriftlezing: Marcus 2: 1 - 12**

**Jezus’ gezag betwist**

Toen Hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd het bekend dat Hij weer thuis was. Er stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was, en Hij verkondigde hun Gods boodschap. Er werd ook een verlamde naar Hem toe gebracht, die door vier mensen gedragen werd. Omdat ze door de menigte niet bij Jezus konden komen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Hij was. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op zijn slaapmat naar beneden zakken. Toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: ‘Mijn kind, uw zonden zijn u vergeven.’

Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen, en die dachten bij zichzelf: Hoe durft Hij dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit! Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Jezus wist meteen wat ze dachten en dus zei Hij: ‘Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een verlamde zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op, pak uw mat en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw mat en ga naar huis.’ Meteen stond hij op, pakte zijn mat en ging weg. Alle mensen zagen het; ze stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien,’ zeiden ze.

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

*Gemeente: Amen.*

**Zingen: Psalm 139: 1 en 2**

1 Heer, die mij ziet zoals ik ben,

dieper dan ik mijzelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diepste houdt bewogen,

't ligt alles open voor uw ogen.

2 Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:

wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord,

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.

Ja overal, op al mijn wegen

en altijd weer komt Gij mij tegen.

**Verkondiging:** *Heer die mij ziet zoals ik bent* nav Psalm 139



**Meditatieve muziek**

**Zingen: lied 342 *In God de Vader op zijn troon***

1 In God de Vader op zijn troon

geloven wij, en in de Zoon,

uit God geboren voor de tijd,

Hem zij de macht, de majesteit!

2 En in de Geest, die ons geleidt,

geloven wij: dat er altijd

een Trooster is, zacht als de wind,

een sterke moeder bij haar kind.

3 Lof zij de Vader, die ons schiep

en licht uit nacht tevoorschijn riep.

Lof zij de Zoon, die onze nood,

ons kruis verdroeg en onze dood.

4 Die onderging en overwon

en als de zon ten hemel klom,

die aan de dag treedt op zijn tijd

en eenmaal recht van onrecht scheidt.

5 Lof zij de Geest die wereldwijd

ons kerk maakt: Christus toegewijd

tot wij, van alle kwaad bevrijd,

God zien in alle eeuwigheid.

Amen.

**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.*

**Aandacht voor de gaven**

**Slotlied: Lied 705: 1 en 4 *Ere zij aan God de Vader***

1 Ere, zij aan God, de Vader,

ere zij aan God, de Zoon,

eer de Heilige Geest, de Trooster,

de Drie-enige in zijn troon.

Halleluja, halleluja,

de Drie-enige in zijn troon!

4 Halleluja, lof, aanbidding

brengen engelen U ter eer,

heerlijkheid en kracht en machten

legt uw schepping voor U neer.

Halleluja, halleluja,

lof zij U der Heren Heer!

**Zegen**

*3x gezongen Amen*