**ORDE van de DIENST op zondag 9 februari 2025**

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

**Voorganger: ds Nico van der Leer**

**Ouderling van dienst: Bram Deurwaarder**

**Lector: Hennie Oemar Said**

**Muziek: Pieter Huijgen**

**Volgende week in het Huis bij de Bron:**

**Woensdag 12 februari, 19.15 uur: Midweekviering**

**Zondag 16 februari, 10.00 uur: Erik Schipper**

**Welkom en mededelingen van de kerkenraad**

**Moment van stilte**

**Aanvangslied: Psalm 72: 1 en 3 Geef Heer de koning uwe rechten**

1 Geef, Heer, de koning uwe rechten

 en uw gerechtigheid

 aan 's konings zoon, om uwe knechten

 te richten met beleid.

 Dan ruist op alle bergen vrede,

 heil op der heuvelen top.

 Hij zal geweldenaars vertreden,

 maar armen richt hij op.

3 Heerse van zee tot zee zijn vrede,

 van land tot land zijn lof,

 de volken zullen tot hem treden,

 zijn vijand likt het stof.

 Tarsis en Scheba's verre stranden,

 brengt hem uw overvloed.

 Gij koningen van alle landen,

 valt deze heer te voet.

**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: Psalm 72: 4**

4 Hij zal de redder zijn der armen,

 hij hoort hun hulpgeschrei.

 Hij is met koninklijk erbarmen

 hun eenzaamheid nabij.

 Hij helpt, met hun bestaan bewogen,

 die zijn in vrees verward.

 Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.

 Hij draagt hen in zijn hart.

**Kyriegebed**

**Glorialied: Opwekking 284 Maak groot de Here onze God de rots (2x)**

Maak groot de Here, onze God, de Rots.

Zijn werken zijn volmaakt

en al zijn wegen recht.

Maak groot de Here, onze God, de Rots.

Zijn werken zijn volmaakt

en al zijn wegen recht.

Een God van trouw is Hij

volmaakt in liefde.

Goed en rechtvaardig is Hij.

Een God van trouw is Hij

volmaakt in liefde.

Goed en rechtvaardig is Hij.

**Gebed bij de opening van het Woord**

**Eerste Schriftlezing: Genesis 21: 1-21 (lector)**

**Isaak en Ismaël**

De HEER zag om naar Sara zoals Hij had beloofd, Hij gaf haar wat Hij had toegezegd: Sara werd zwanger en baarde Abraham op zijn oude dag een zoon, op de vastgestelde tijd, die God hem had genoemd. Abraham noemde de zoon die hij gekregen had en die Sara hem gebaard had, Isaak, en hij besneed Isaak toen deze acht dagen oud was, zoals God hem had opgedragen. Abraham was honderd jaar toen zijn zoon Isaak werd geboren. ‘God maakt dat ik kan lachen,’ zei Sara, ‘en iedereen die dit hoort zal met mij mee lachen. Wie had Abraham durven voorspellen dat ik ooit een kind de borst zou geven? En toch heb ik hem op zijn oude dag nog een zoon gebaard!’

Het kind groeide voorspoedig op, en toen de dag gekomen was dat het van de borst werd genomen, gaf Abraham een groot feest. Sara zag dat de zoon die Abraham bij Hagar, haar Egyptische slavin, had gekregen, spottend lachte. Daarom zei ze tegen Abraham: ‘Jaag die slavin en haar zoon weg, want ik wil niet dat de zoon van die slavin straks deelt in de erfenis die mijn zoon Isaak krijgt.’ Dit voorstel beviel Abraham allerminst; het ging immers om zijn eigen zoon. Maar God zei tegen hem: ‘Je hoeft je niet bezwaard te voelen vanwege de jongen of je slavin. Alles wat Sara je vraagt moet je doen, want alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht. Maar ook uit de zoon van je slavin zal Ik een volk doen voortkomen, omdat ook hij een kind van je is.’

De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, legde die op Hagars schouder, gaf haar ook het kind mee en stuurde haar weg. Ze trok de woestijn van Berseba in en doolde daar rond. Toen het water uit de zak op was, liet ze haar kind onder een struik achter. Zelf ging ze een eindje verderop zitten, op een boogschot afstand, omdat ze niet kon aanzien hoe haar kind stierf. En terwijl ze daar zo zat, huilde ze bittere tranen. Maar God hoorde de jongen kermen, en de engel van God riep Hagar vanuit de hemel toe: ‘Wat is er, Hagar? Wees gerust: God heeft je jongen, die daar ligt te kermen, gehoord. Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen.’ Toen opende God haar de ogen en zag ze een waterput. Ze liep ernaartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken.

 God beschermde de jongen, zodat hij voorspoedig opgroeide. Hij leefde als boogschutter in de woestijn. Hij ging in de woestijn van Paran wonen, en zijn moeder koos een Egyptische vrouw voor hem uit.

**Zingen: Opwekking 542 God van trouw U verandert nooit (2x)**

God van trouw, U verandert nooit,

Eeuwige, U mijn vredevorst.

Aller Heer, ik vertrouw op U.

Heer, ik roep tot U,

opnieuw en opnieuw.

Heer, ik roep tot U,

opnieuw en opnieuw.

U bent mijn rots wanneer ik wankel,

U richt mij op wanneer ik val.

Dwars door de storm

bent U Heer,

het anker;

ik stel mijn hoop alleen op U.

**Tweede schriftlezing: Markus 7: 24-30**

**Naar Tyrus, Sidon en de Dekapolis**

Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam Hij zijn intrek in een huis, en hoewel Hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het Hem niet onopgemerkt te blijven. Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over Hem gehoord had naar Hem toe, en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was. Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin; ze smeekte Hem om bij haar dochter de demon uit te drijven. Hij zei tegen haar: ‘Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; het is niet goed om het brood voor de kinderen aan de honden te voeren.’ De vrouw antwoordde: ‘Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’ Hij zei tegen haar: ‘Omdat u dit zegt ... Ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten.’ En toen ze thuiskwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn.

#### Zingen Lied 969: 1-4 In Christus is noch west noch oost

1 In Christus is noch west noch oost

 in Hem noch zuid noch noord,

 één wordt de mensheid door zijn troost,

 de wereld door zijn woord.

2 Tot ieder hart, dat Hem behoort,

 met Hem gemeenschap vindt.

 De dienst aan Hem is 't gouden koord

 dat allen samen bindt.

3 Geliefden, sluit u dan aaneen,

 vanwaar en wie g'ook zijt

 als kinderen om uw Vader heen

 en Christus toegewijd.

4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd,

 Hem prijzen west en oost.

 Aan Christus hoort de wereld wijd,

 in Hem is zij vertroost.

**Verkondiging: “Mag ik er zijn?’**

**Luisterlied Matthijn Buwalda ‘Je draagt het niet alleen’**

<https://www.youtube.com/watch?v=86Vgwti8aSY>

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

**Aandacht voor de gaven**

**Slotlied: Lied 747: 1,2,3,4 Eens komt de grote zomer**

1 Eens komt de grote zomer

 waarin zich 't hart verblijdt.

 God zal op aarde komen

 met groene eeuwigheid.

 De hemel en de aarde

 wordt stralende en puur.

 God zal zich openbaren

 in heel zijn creatuur.

2 Geen woord kan het bereiken,

 het is aan niets gelijk,

 met niets te vergelijken

 dat schone koninkrijk.

 Als God zich openbaren

 zal op de jongste dag

 dan zullen wij ervaren

 wat Hij met ons vermag.

3 Dan zien wij met verblijden

 Hem die ons hart beleed,

 de Heer die door zijn lijden

 de hemel opendeed

 en alle patriarchen

 met de profeten saam,

 apostlen, martelaren,

 verlosten in zijn naam.

4 Ook ons zal God verlossen

 uit alle pijn en nood,

 van 't woeden van de boze,

 van 't vrezen voor de dood,

 van aarzelen en klagen,

 verdriet en bitterheid,

 van alles wat wij dragen,

 van 't lijden aan de tijd.

**Zegen** *3x gezongen Amen*