**Surhuisterveen, De Flambou 18 augustus 2024 , aanvang 10.00 uur**

**Voorganger: ds. A. Elverdink, Eastermar**

**Orgel: Caroline van der Laan**

**Lector: Anne van der Sluis**

**II Koningen 4: 8 – 17; 28 – 37**

Lied vóór de dienst, NLB 968: 1, 4 “De ware kerk des Heren”

Welkom en mededelingen

Psalm 68: 7 “God zij geprezen met ontzag”

Onze Hulp en Groet

NLB 944: 1, 3 “O Heer, verberg u niet voor mij”

Gebed bij de Opening van het Woord

Lezing, eerste deel II Koningen 4: 8 – 17 + 28

NLB 964 “Met de engelen mee op reis”

Lezing, tweede deel II Koningen 4: 29 – 37

Psalm 119: 64 en 10 “Een smekeling zo kom ik voor uw troon”

Preek

NLB 675 “Geest van hierboven, leer ons geloven”’

Gebeden

Kinderlied “Sorry zeggen” (Youtube)

Collecte

Slotlied Lieteboek foar de Tsjerken Ges. 290: 1, 2, 4, 6 “Der is in lân fan kleare ljocht”

Zegen

**Lieteboek foar de Tsjerken, Gesang 290**

1. Dêr is in lân fan kleare ljocht

dêr’t hillgen fan de Hear

mei ear en hearlikheid betocht,

net lije en stjerre mear.

2. Dêr wit de maitiid fan gjin ein,

it grien fan gjin fergean;

dêr stean de blommen fier en hein

yn keninklike klean.

4. Dêr leit it lân, it hillich lân,

it lân oan Jakob jûn;

dêr ha de hillgen oan Gods hân

it hôf fan Eden fûn.

6. Hear, as de twivel ús berint

en tsjuster ús betiist,

o jou dan, dat in dei begjint

en Kanaän ferriist.

**II Koningen 4: 8 – 17 + 28 en 29 – 37 NBV**

Eerste deel van de lezing

8 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. 9 De vrouw zei tegen haar man: ‘Die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig. 10 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.’

11 Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. 12 Hij vroeg zijn knecht Gechazi de gastvrouw te roepen. Toen de vrouw op Gechazi’s verzoek naar boven was gekomen 13 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.’ 14 Weer vroeg Elisa: ‘Kan ik echt niets voor haar doen?’ en Gechazi antwoordde: ‘Jawel, ze heeft geen zoon, en haar man is al oud.’ 15 Toen zei Elisa: ‘Roep haar binnen.’ Gechazi riep haar, de vrouw kwam in de deuropening staan 16 en Elisa zei tegen haar: ‘Vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen houden.’ ‘Nee, waarde godsman,’ antwoordde ze, ‘spiegelt u me toch niets voor.’ 17 Maar de vrouw werd zwanger en precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd.

(Korte samenvatting van de tussenliggende verzen door ds. Elverdink)

28 Toen zei de vrouw: ‘Heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd dat u geen valse hoop moest wekken?’

Tweede deel van de lezing

29 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.’ 30 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.

31 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. 32 Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. 33 Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de HEER. 34 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. 35 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. 36 ‘Roep de moeder,’ riep Elisa tegen Gechazi. Gechazi waarschuwde haar, en toen ze boven kwam zei Elisa: ‘U kunt uw zoon meenemen.’ 37 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.