**Liturgie PKN Surhuisterveen in De Flambou, 1 december 2024, aanvang 10.00 uur**

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

**Ouderling van dienst: Henny Veenstra**

**Lector: Reinie Postma**

**Organist: Oebele Dijkstra**

Lied vóór de dienst, NLB 286 “Waar de mensen dwalen in het donker”

* Welkom en mededelingen
* Aansteken kaars door Marrit Dillema en Nora Bosma
* Psalm 27: 1, 7 “Mijn licht, mijn heil is Hij mijn God en Here”
* Onze Hulp en Groet
* Als Kyrielied, NLB 463, op de melodie van NLB 505 “In de nacht gekomen”,   
  steeds twee coupletten aan elkaar; coupletten 1+2; 3+4; 5+8
* Aandacht voor Pikulan
* Afsluiten met nog eens NLB 463 (melodie NLB 505) nu vers 3 en 4 combineren
* Gebed bij de opening van het Woord
* Lezing, Ruth 1: 1 – 19a NBG ’51
* Zingen, Liedboek voor de Kerken, Gezang 29: 1, 4, 5 “Gij die ’t menselijke leven”

(op de melodie van LvdK Gez. 292 “Wegen Gods hoe duister zijt gij”)

* Preek
* NLB 473 “Er is een roos ontloken”
* Gebeden
* Kinderen terug, Kinderlied “Laat zo je licht maar schijnen”
* Collecte
* Slotliet NLB 441: 1, 3, 6 (Frysk) “Hoe kom ik jo temjitte?”
* Zegen

**NLB 441: 1, 3, 6 (Frysk)**

1. Hoe kom ik Jo temjitte,

Wrâlds allerdjipst ferlet,

hoe sil 'k jo namme hjitte,

o hope fan myn hert?

Lit my jo Geast trochstreame,

dat ik, yn leafde wei,

myn Jezus rjocht beneame,

Him weardich priizje mei.

3. Fier fan jo troan en eare

en 't himelsk freugderyk,

wol J' ûnder ús ferkeare,

oan ús as broer allyk.

Jo, dy't ús sûnden soenen,

bringe\_ús ta God opnij,

en ûnder millioenen

ha Jo ek 't each op my.

6. Wol dit, o drôven, skriuwe

yn’t djip fersleine hert,

as heech de neden driuwe,

de siele krimpt fan smert:

ûntfalt jim rêst en frede

mei ’t lêste ljocht fergean,

de treaster fol genede

sil foar jim antlit stean.

**Ruth 1: 1 – 19a NBG ’51**

1In de dagen dat de richters richtten, gebeurde het, dat er een hongersnood in het land was. Toen trok een man uit Bethlehem in Juda met zijn vrouw en zijn beide zonen weg om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab. 2 De naam van de man was Elimelek, de naam van zijn vrouw Naömi en de namen van zijn beide zonen Machlon en Chiljon, Efratieten uit Betlehem in Juda; en in het veld van Moab aangekomen, bleven zij daar.

3 Toen stierf Elimelek, de man van Naömi, zodat deze met haar beide zonen achterbleef.

4 Dezen namen zich Moabitische vrouwen: de ene heette Orpa en de andere Ruth; en zij woonden daar ongeveer tien jaren. 5 Toen stierven ook die twee, Machlon en Chiljon, zodat die vrouw achterbleef, zonder haar beide zonen en haar man.

6 Daarna maakte zij zich met haar schoondochters op en keerde uit het veld van Moab terug, want zij had in het veld van Moab vernomen, dat de Here naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. 7 Dus trok zij met haar beide schoondochters weg uit de plaats, waar zij vertoefd had. Toen zij onderweg waren om naar het land van Juda terug te keren, 8 zei Naömi tot haar beide schoondochters: Ga heen, keer terug, ieder naar het huis van haar moeder; de Here bewijze jullie liefde, zoals jullie die bewezen hebben aan de gestorvenen en aan mij; 9 Moge de Here jullie geven, dat je rust mag vinden, ieder in het huis van haar man. Hierop kuste zij ze, maar zij verhieven hun stem en weenden, 10 en zij zeiden tegen haar: Wij keren zeker met u terug naar uw volk. 11 Maar Naömi zei: Keer terug, mijn dochters, waarom zouden jullie met mij meegaan? Heb ik nog zonen in mijn schoot, die u tot mannen zouden kunnen worden? 12 Keer terug, mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man toe te behoren. Indien ik al dacht: Ik heb hoop; ja, al zou ik vannacht een man toebehoren, ja, al zou ik zonen baren, 13 zouden jullie daarop wachten, tot zij volwassen zijn? Zouden jullie daarom verhinderd worden een man toe te behoren? Neen toch, mijn dochters, het is immers voor mij veel verdrietiger dan voor u, want de hand des Heren is tegen mij uitgestrekt.

14 Toen verhieven zij opnieuw hun stem en weenden, en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth klemde zich aan haar vast. 15 Toen zei zij: Zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en haar goden; keer terug, je schoonzuster achterna. 16 Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar u heen zult gaan, zal ik heengaan, en waar u zult vernachten, zal ik vernachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn God; 17 waar u zult sterven, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. Zo moge de Here mij doen, ja nog erger: voorwaar, de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u. 18Toen zij zag, dat zij vastbesloten was met haar mee te gaan, hield zij op tot haar te spreken. 19 En zij gingen beiden voort, totdat zij te Bethlehem kwamen.