**Zondag 7 september om 9.30 uur Heilig Avondmaal**

Voorganger: Ds. Joost Schelling, Sliedrecht

**Woord van welkom**

**Aanvangslied Lied 287: 2, 4 en 5**

Rond het boek van zijn verbond

noemen wij elkaar bij name,

roepen wij met hart en mond

levenswoorden: ja en amen –

als de kerk van liefde leest

is het feest!

Rond de tafel, in de kring,

staat ons land, de oogst voor ogen, –

neem en eet, drink en gedenk,

proef hoe zoet: Gods mededogen,

die ons schenkt in de woestijn

brood en wijn.

Rond het licht dat leven doet

groeten wij elkaar met vrede.

Paaslicht straal ons tegemoet,

zegen wie uw liefde delen, –

licht dat dit geheim behoedt:

God is goed.

**Stil gebed, bemoediging en groet**

**Klein gloria (aansl. *Lied 139: 1 ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’)***

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.

**Inleiding op de dienst**

**Gebed om verootmoediging**

**Lied van hoop:** *Het zijn de dingen die je doet – Matthijn Buwalda*

<https://www.youtube.com/watch?v=h2dK_X9GBjM&list=RDh2dK_X9GBjM&start_radio=1> (liedtekst staat in de clip)

De priester die week in, week uit

Weer opstaat en de klokken luidt

In een kapot geschoten kerk met lege banken

De moeder die de nacht door zingt

Tot er wat rust vloeit in haar zieke kind

En als het licht wordt staat de wereld weer te wachten

Refrein:

Het zijn de dingen die je doet

De dingen die je doet die niemand ziet

Het zijn de dingen die je doet

De dingen die je doet die niemand ziet

Die zeggen wie je bent

De vrouw die nog steeds zorgt voor hem

Terwijl ze weet: Hij weet niet wie ik ben

Ze blijft hem wassen, terwijl hij haar blijft vergeten

De vader die zijn zoon omhelst

Al wordt ′ie keer op keer teleurgesteld

Nooit eens 'het spijt me′, maar toch fluistert hij: vergeven. (refrein)

Een mens, een mens bewijst zich niet

In wat hij doet en zegt voor zijn publiek

Wie hij is blijkt in de kantlijn van zijn leven

Het kleine dat de grootste moeite kost

Het lijden dat maar niet wordt opgelost

Daar kom je alledaagse heldendaden tegen. (Refrein)

**Aandacht voor de kinderen**

**1e lezing:** *Jeremia 17: 9-14**(Nieuwe Bijbelvertaling, 2004) (lector)*

*(Inleidende woorden voor de lector: Woorden uit de onheilsprofetie van Jeremia, aangezegd aan de leiders van Juda, als voorbode op de ballingschap, waarin ze gevoerd zullen worden.)*

9 Niets is zo onbetrouwbaar als het hart,

onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?

10 Ik, de HEER, ben het die het hart doorgrondt,

die nieren toetst,

die ieder naar zijn levenswandel beloont,

aan ieder geeft wat hij verdient.

11 Zoals een patrijs eieren uitbroedt

die ze niet heeft gelegd,

zo is een mens die op oneerlijke wijze rijkdom verwerft.

In de bloei van zijn leven verliest hij alles,

als zijn einde komt, blijkt zijn dwaasheid.’

12 ‘Een luisterrijke troon,

hoog verheven vanaf het begin,

dat is ons heiligdom.

13 HEER, bron van Israëls hoop,

wie u verlaten, zullen te schande staan,

wie van u weggaan, zullen in het stof worden geschreven,

want ze hebben de HEER, de bron van levend water, verlaten.

14 Genees mij, HEER, dan zal ik gezond zijn,

red mij, dan zal ik veilig zijn.

**2e lezing:** *Johannes 8: 1-11 (Nieuwe Bijbelvertaling, 2004) (lector)*

1 Jezus ging naar de Olijfberg, 2 en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe, hij ging zitten en gaf hun onderricht. 3 Toen brachten de schriftgeleerden en de farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en 4 zeiden tegen Jezus: ‘Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. 5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ 6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. 7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ 8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. 10 Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ 11 ‘Niemand, heer,’ zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’

**Lied 833 Neem mij aan zoals ik ben (3x zingen)**

Neem mij aan zoals ik ben

wek in mij wie ik zal zijn,

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

**Overdenking**

**Lied**: *Lied 377: 1, 4, 5 en 6* Zoals ik ben, kom ik nabij

Zoals ik ben, kom ik nabij,

met niets in handen dan dat Gij

mij riep en zelf U gaf voor mij –

o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, ontvangt Gij mij,

reinigt, vergeeft, omarmt Gij mij,

vervult, verlicht, verwarmt Gij mij –

o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben, in U te zijn

en Gij in mij, in brood en wijn:

uw ziel, uw levenskracht wordt mijn –

o Lam van God, ik kom.

Zoals ik ben – ja, dat ik dan

de lengte, breedte, hoogte van

uw diepe liefde vatten kan:

o Lam van God, ik kom.

**Dankgebed en voorbeden**

**Collecte**

**Maaltijd van de Heer**

**Zingen lied 385 De tafel van samen**

De tafel van samen, de tafel is gedekt.

Wij mogen komen eten

en niemand wordt vergeten.

De tafel van samen, de tafel is gedekt.

’t Geheim van het leven wordt zo maar verstrekt.

De tafel van samen, de tafel van het goed,

daar wordt de wijn geschonken

en mondjesmaat gedronken.

De tafel van samen, de tafel van het goed,

daar vinden wij vrede, in overvloed.

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest.

Hier durven wij te dromen

dat alles goed zal komen.

Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest

in naam van de Vader, de Zoon en de Geest.

**Nodiging**

Iedereen, die Jezus liefheeft, is hier welkom rondom deze Tafel. Jezus Christus zelf nodigt ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van zijn Kerk in te stemmen en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.

**Beurtspraak tot lofprijzing**

Vg.: De HEER zij met u.

**Gem.: Zijn Geest is in ons midden.**

Vg.: Laten we elkaar dan een teken van vrede geven.

*(U kunt de mensen om u heen welkom heten aan de tafel, bijv. met de woorden: de vrede van Christus))*

Vg.: Heft uw harten omhoog.

**Gem.: Wij heffen ons hart op tot God.**

Vg.: Brengen wij dank aan onze HEER.

**Gem.: De HEER is onze dank waard.**

U komt onze dank toe, God onze Vader,

door Jezus Christus, onze Heer, altijd en overal.

U heeft naar ons omgezien

naar mensen met honger en dorst:

het brood van uw leven en

de wijn van uw liefde reikt U ons aan.

Een maaltijd van overvloed voor alle mensen

stelt U ons in het vooruitzicht.

Daarom, met heel uw kerk, met alle engelen

en met allen die ons in het geloof zijn voorgegaan,

bezingen en verheerlijken wij uw heilige Naam:

**Zingen: Lied 985:1**

Heilig, heilig, heilig! Hemelhoog verheven

Boven ons mensen: de naam van God de Heer!

Heilig, heilig, heilig! Schepper van de wereld,

Mensen beneden zingen U ter eer!

Gezegend is Jezus,

die met zijn komst ons leven met uw Naam

heeft verbonden en met alles wat in uw Naam besloten ligt

aan mededogen, liefde en genade;

want Jezus is uw stem, die ons roept:

uw woord dat ons opricht.

Uw oog en uw oor

voor wat leeft in ons hart.

Hij is uw milde hand

die het brood met ons deelt en

de beker laat rondgaan.

Zo wordt Gods liefde

in woord en daad

onder ons zichtbaar en tastbaar gemaakt.

Jezus heeft in de nacht van zijn gevangenneming

het brood genomen en daar de dankzegging over uitgesproken.

Hij brak het brood en zei:

Neem en eet, dit is mijn lichaam voor jullie gegeven.

Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken.

Zo nam Jezus ook een beker wijn van de tafel,

sprak de dankzegging daarover uit, gaf de beker rond en zei:

Drink allen daaruit, want deze beker is het nieuwe verbond,

dat door mijn bloed gesloten wordt tot vergeving van zonden.

Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.

Hoe wonderlijk, Heer, is het geheim van uw liefde!

Met dit brood en deze beker gedenken wij

de dood van uw Zoon Jezus.

Wij verkondigen zijn opstanding en leven

in de verwachting van zijn wederkomst.

**Gemeente: Maranatha. Ja Heer, kom spoedig.**

Heer, wij brengen U dank om het offer

dat Jezus Christus voor ons heeft gebracht.

Zend ons de Geest van uw liefde

en wees de ziel van ons bestaan.

Leer ons uw bestaan te leiden,

dienstbaar aan de mensen om ons heen:

het brood te breken en te delen,

rechtzetten en heelmaken,

en behoedzaam omgaan

met uw kostbare schepping.

Dat uw Geest ons mag bewaren in geloof en liefde,

in uw lichaam verbonden: één wereldwijde kerk.

In het bijzonder verbonden met hen

die ons zijn voorgegaan in het geloof

en hen die we moesten afstaan aan de dood.

In deze verbondenheid vieren wij de maaltijd hier en nu.

Tot de dag waarop wij allen

in uw Koninkrijk aan uw tafel zullen aanzitten.

Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons leerde:

**Gem.: Onze Vader die…**

**We zingen: “Lam van God - Sela”**

Lam van God,

dat de zonde der wereld draagt.

Heer, ontferm U over ons.

Lam van God,

dat de zonde der wereld draagt.

Heer, ontferm U over ons.

Lam van God,

dat de zonde der wereld draagt.

Heer, geef vrede overal.

**Uitdelingswoorden**

**Vg.:** Het brood, dat wij breken, is gemeenschap

 met het lichaam van Christus.

Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam

 van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een

 volkomen verzoening van al onze zonden.

**Gem: Amen**

**Vg.:** De beker der dankzegging, waarover wij de

 dankzegging uitspreken, is gemeenschap met

 het bloed van Christus.

 Neem die beker, drink allen daaruit, gedenk en

 geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer

 Jezus Christus vergoten is tot een volkomen

 verzoening van al onze zonden.

**Gem: Amen**

Vg: Komt dan allen want alle dingen zijn gereed.

**Deling van brood en wijn (communie) – orgelspel of zingen uit Taizé met lied 103e, 900 en 117d**

**Dankgebed (Na de deling, bidden wij samen)**

**U zeggen wij lof en dank, hemelse Vader,**

**dat U ons de gemeenschap**

**met uw Zoon Jezus Christus geschonken heeft.**

**Wij vragen U: Laat deze gemeenschap**

**in ons altijd sterk zijn,**

**opdat wij als nieuwe mensen leven,**

**tot eer van U en onze naaste tot heil.**

**Amen**

**Slotlied:** *Lied 316: 1 en 4 Het woord dat u ten leven riep*

Het woord dat u ten leven riep

is niet te hoog, is niet te diep

voor mensen die ’t zo traag beamen.

Het is een teken in uw hand,

een licht dat in uw ogen brandt.

Het roept u dag aan dag bij name.

Het woord van liefde, vrede en recht

is in uw eigen mond gelegd,

is in uw eigen hart geschreven.

Rondom u klinkt de stem van God:

vrijspraak, vertroosting en gebod,

vlak vóór u ligt de weg ten leven.

**Zegen** *beantwoord met**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.