**Protestantse gemeente te Zaamslag**

**31 december 2020, 19.00 uur**

**Oudejaarsavond**

voorganger: Ds Gerard de Lang

ouderling: Atie Goudzwaard-Mostert

lector: Carin Simons

organist: Frits Simons

***Orgelspel: Variaties op ‘O God die droeg ons voorgeslacht’ (Psalm 90A)***

***Begroeting en mededelingen***

***Votum en gebedsstilte***

***Bemoediging en groet***

***Psalm 90: 1, 3, 6, 8 (gelezen door de ouderling)***

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen

de zekerheid van allen die U vrezen.

Geslachten gaan, geslachten zullen komen:

wij zijn in uw ontferming opgenomen.

Wij mogen bouwen op de vaste grond

van uw beloften en van uw verbond.

O Here God, Gij wendt het mensenleven

om het weer aan het stof terug te geven.

Gij zegt: Keer weder, mensenkind, keer weder.

Want duizend jaren, Gij ziet op ze neder

als op een nachtwaak, zij zijn in uw oog

gelijk de dag van gist'ren die vervloog.

Zeventig, tachtig jaren mensenleven,

is dat, o Heer, om hoog van op te geven?

't Is moeite en verdriet. Och mocht het wezen

dat wij U kenden naar Gij zijt te vrezen.

Leer Gij ons zo te leven, dag voor dag,

dat in ons hart de wijsheid wonen mag.

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven

en laat uw glans hun kinderen omgeven.

Zie op ons neer met vriendelijke ogen.

O God, bescherm ons in ons onvermogen.

Bevestig wat de hand heeft opgevat,

het werk van onze hand, bevestig dat.

***De organist speelt de melodie***

***Gebed om verlichting met de Heilige Geest***

***Apostellezing: Handelingen 17: 15 – 33***

15Paulus’ begeleiders brachten hem naar Athene en keerden daarna weer terug, met de opdracht om tegen Silas en Timoteüs te zeggen dat ze zich zo spoedig mogelijk bij hem moesten voegen.

16Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele goden-beelden in de stad. 17In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. 18Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden: ‘Wat beweert die praatjesmaker toch?’ Anderen merkten op: ‘Hij schijnt een bood-schapper van uitheemse goden te zijn,’ omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die Opstanding heette. 19Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden: ‘Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? 20Want wat u zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u bedoelt.’ 21Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën.

22Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei: ‘Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. 23Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlet-tend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift: “Aan de onbekende god”. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondi-gen. 24De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tem-pels. 25Hij laat zich ook niet bedienen door mensen-handen alsof er nog iets is dat hij nodig heeft, hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. 26Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. 27Het

was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. 28Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd: “Uit hem komen ook wij voort.” 29Maar als wij dan uit God voortko-men, mogen we niet denken dat het goddelijke ge-lijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht.

30God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen, 31want hij heeft be-paald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaar-dig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan.’

32Toen ze hoorden van een opstanding van de doden dreven sommigen daar de spot mee, ter-wijl anderen zeiden: ‘Daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen.’ 33Zo vertrok Paulus uit hun midden.

***Lied 825: 1, 3, 4, 5 9 (voorgelezen door de ouderling)***

De wereld is van Hem vervuld,

die ’t kennen gaat te boven,

wiens heerlijkheid ons is verhuld,

in vonkenlicht verstoven.

Geen mensenoog heeft Hem gezien

wien elk zijn tempel bouwt, in wien

onwetend wij geloven.

Hij blies ons van zijn adem in.

Hij, hemelhoog verheven,

heeft ons in Adam één begin,

één levensdoel gegeven:

te wonen op zijn aarde, waar

het goed is, goed om met elkaar

in zijn verbond te leven.

Hij meet ons tijd en ruimte toe

genoeg om Hem te vinden.

Hij kent ons toch, Hij weet toch hoe

wij tasten in den blinde

naar Hem, uit wie ons leven is.

Eens treedt Hij uit de duisternis

en noemt ons zijn beminden.

Ja, Hij is elk van ons nabij,

hoe hemelhoog verheven;

in Hem bestaan, bewegen wij,

in Hem is heel ons leven.

Dat heeft Hij aan het licht gebracht:

de mensen zijn van zijn geslacht,

voorgoed met Hem verweven.

***De organist speelt de melodie***

***Preek over Handelingen 17: 28a***

*Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.*

***Orgelspel: Zolang er mensen zijn op aarde (Lied 981)***

***Lied 513 (voorgelezen door de lector)***

God heeft het eerste woord.

Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen,

Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.

Voor wij ter wereld kwamen,

riep Hij ons reeds bij name,

zijn roep wordt nog gehoord.

God heeft het laatste woord.

Wat Hij van oudsher zeide,

wordt aan het eind der tijden

in heel zijn rijk gehoord.

God staat aan het begin

en Hij komt aan het einde.

Zijn woord is van het zijnde

oorsprong en doel en zin.

***De organist speelt de melodie***

***Dankzegging, voorbede, stil gebed, Onze Vader***

***Slotlied: Lied 511 (gelezen door de voorganger)***

Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bittre beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

Maar wilt Gij ons nog eenmaal vreugde schenken
om deze wereld en haar zonneschijn,
leer ons wat is geleden dan herdenken,
geheel van U zal dan ons leven zijn.

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Valt om ons heen steeds meer het diepe zwijgen,
de eenzaamheid, die nergens uitkomst ziet,
laat ons dan allerwege horen stijgen
tot lof van U het wereldwijde lied.

In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

***De organist speelt de melodie***

***Zegen***

***Gemeente zegt:*** Amen.

***Orgelspel na de dienst: ‘Uw stem, Heer, hebben wij gehoord’ (Lied 722) in een bewerking van Dietrich Buxtehude***