**Laatste zondag van het kerkelijke jaar:**

**Voorganger: ds. D.M. van de Linde**

**Welkom en mededelingen**

**Orgelspel**

**Psalm 103 : 1 (Oude berijming)**

Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten;

Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t' achten;

Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'!

Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden;

Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden;

Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.

**Bemoediging en Groet**

**Psalm 103 : 8, 9 (Oude berijming)**

**Vers 8**

Gelijk het gras is ons kortstondig leven,

Gelijk een bloem, die op het veld verheven,

Wel sierlijk pronkt, maar kracht'loos is en teêr;

Wanneer de wind zich over 't land laat horen,

Dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren;

Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer.

**Vers 9**

Maar 's HEEREN gunst zal over die Hem vrezen,

In eeuwigheid altoos dezelfde wezen;

Zijn trouw rust zelfs op 't late nageslacht,

Dat zijn verbond niet trouweloos wil schenden,

Noch van Zijn wet afkerig d' oren wenden,

Maar die, naar eis van Gods verbond, betracht.

**Lezing van het gebod**

**Psalm 119 : 88 (Oude berijming)**

Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond

Uw trouwe hulp; stier mij in rechte sporen;

Gelijk een schaap heb ik gedwaald in 't rond,

Dat, onbedacht, zijn herder heeft verloren;

Ai, zoek Uw knecht, schoon hij Uw wetten schond;

Want hij volhardt naar Uw geboôn te horen.

**Gebed om de opening van het Woord**

**Kinderlied: Abraham, op weg met God**

God zegt tegen Abraham:

“Kom vertrouw op Mij,

ga uit je land en wees niet bang,

want ik ben heel dichtbij.”

God is dichtbij weet Abraham,

Hij leidt mij op mijn paân.

God zorgt voor mij, Hij houdt Zijn woord, God Zelf gaat steeds vooraan.

**Schriftlezing: Genesis 23 (HSV) - *Dood en begrafenis van Sara***

1Sara leefde honderdzevenentwintig jaar; *dat* waren de levensjaren van Sara. 2En Sara stierf in Kirjath-Arba – het *tegenwoordige* Hebron – in het land Kanaän. Abraham ging *de tent* in om rouw te bedrijven over Sara en haar te bewenen. 3Daarna stond Abraham op, *ging* weg van zijn dode en sprak tot de Hethieten: 4Ik ben *slechts* een vreemdeling en bijwoner bij u, *maar* geef mij *toch* bij u een eigen graf, zodat ik mijn dode kan uitdragen en begraven. 5De Hethieten antwoordden Abraham en zeiden: 6Luister naar ons, mijn heer, u bent een vorst van God in ons midden. Begraaf uw dode in het beste graf dat wij hebben. Niemand van ons zal u zijn graf weigeren om uw dode te begraven. 7Toen stond Abraham op, boog zich voor de bevolking van dat land, de Hethieten, 8en sprak tot hen: Als het met uw goedkeuring is dat ik mijn dode uitdraag en begraaf, luister *dan* naar mij en pleit voor mij bij Efron, de zoon van Zohar, 9zodat hij mij de grot van Machpela, die hij bezit *en* die aan de rand van zijn akker ligt, zal geven. Laat hij mij die voor de volle prijs geven, zodat *ik* een eigen graf *heb* te midden van u. 10Efron nu zat te midden van de Hethieten. Efron de Hethiet antwoordde Abraham ten aanhoren van de Hethieten, van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren: 11Nee, mijn heer! Luister naar mij: De akker geef ik u, en de grot die erop ligt, geef ik u *ook*. Voor de ogen van mijn volksgenoten geef ik u die; begraaf uw dode. 12Toen boog Abraham zich voor de bevolking van dat land, 13en hij sprak tot Efron ten aanhoren van de bevolking van het land: Als u werkelijk *Efron bent*, luister *dan* toch naar mij. Ik zal *u* geld voor de akker geven. Neem het van mij aan, zodat ik mijn dode daar kan begraven. 14Efron antwoordde Abraham en zei: 15Mijn heer, luister naar mij: een *stuk* land van vierhonderd sikkel zilver, wat maakt dat voor verschil tussen mij en u? Begraaf uw dode! 16Abraham luisterde naar Efron; en Abraham woog voor Efron het geld af waarover hij ten aanhoren van de Hethieten gesproken had: vierhonderd sikkel zilver, naar de gangbare *waarde* voor de koopman. 17Zo ging de akker van Efron in Machpela, die tegenover Mamre lag, de akker en de grot die daarop gelegen is, en al de bomen op de akker, op heel het gebied rondom *de grot*, 18over op Abraham als *zijn* eigendom, voor de ogen van de Hethieten, in het bijzijn van allen die naar de poort van zijn stad gekomen waren. 19Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in de grot op de akker van Machpela, tegenover Mamre – het *tegenwoordige* Hebron – in het land Kanaän. 20Zo ging de akker met de grot die daarop *gelegen* is als een eigen graf over van de Hethieten op Abraham.

**Psalm 73 : 9 (Nieuwe Berijming)**

Nu blijf ik bij U voor altijd,

God die mij troost, die bij mij zijt,

mijn twijfel stilt en mijn verlangen,

die mij in liefde houdt omvangen.

Gij neemt mij bij de rechterhand,

Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,

uw wijsheid is het die mij leidt

en eenmaal kroont met heerlijkheid.

**Verkondiging**

**Gezang 103 : 1, 2 (Liedboek voor de Kerken)**

**Vers 1**

De heiligen, ons voorgegaan,

hebben hier niets verworven,

maar zijn aan 't einde van hun baan

als vreemdeling gestorven.

Maar zij geloofden dat Gods hand

die hen tot daar geleid had

in 't beter, hemels vaderland

een stad voor hen bereid had.

Geprezen zij zijn naam!

Hij deed hen veilig gaan!

Komt, zingen wij tesaam

met alle heiligen!

**Vers 2**

Zij trokken uit als Abraham,

door God de Heer geroepen

zonder te weten waar hij kwam,

om 't land van God te zoeken.

Zij zijn gestorven in zijn naam

en hebben niets geweten

dan dat Hij had gezegd: Ik schaam

mij niet uw God te heten.

Geprezen zij zijn naam!

Hij deed hen veilig gaan!

Komt, zingen wij tesaam

met alle heiligen!

**Gedenken van de ontslapen broeders en zusters**

**Gezang 267 : 1, 2 (Liedboek voor de Kerken)**

**Vers 1**

Zalig, die in Christus sterven,

de doden, die de hemel erven,

voor wie Hij woning heeft bereid.

Na de nacht van strijd en zorgen

aanschouwen zij de eeuw'ge morgen,

ontwakend tot onsterf'lijkheid.

Van moeiten rusten zij.

Hun lijden is voorbij.

Halleluja,

bij 's Vaders troon

wacht hen de Zoon

hun werken volgen hen als loon.

**Vers 2**

Zalig zijn de ontslapen vromen

voor ons te vroeg aan de aard ontnomen,

maar die door God te goeder uur,

aan het einde van hun dagen

het Vaderhuis zijn ingedragen

als rijpe schoven in de schuur.

Zij leven bij de Heer

en zondigen niet meer.

Halleluja!

't Is al volbracht,

geen rouw of nacht

heeft in Gods Koninkrijk meer macht.

**Dankgebed en voorbede**

**Collecte:**

U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de kerk en/of diaconie.

De rekeningnummers zijn:

**Diaconie: NL12 RABO 0325 702 365**

**Kerk: NL36 RABO 0325 703 485**

**Gezang 290 : 1, 2, 3, 4, 5, 6 (Liedboek 1973)**

**Vers 1**

Er is een land van louter licht

waar heil'gen heersers zijn.

Nooit gaat de gouden dag daar dicht

in duisternis of pijn.

**Vers 2**

Daar is het altijd lentetijd,

in bloei staat elke plant.

Alleen de smalle doodszee scheidt

ons van dat zalig land.

**Vers 3**

Men ziet het veld aan de overkant

in groene luister staan,

als Israël 't beloofde land

zag over de Jordaan.

**Vers 4**

Maar ach de stervelingen staan

hier huiverend terzij,

en durven niet op weg te gaan,

het duister niet voorbij.

**Vers 5**

Hing niet het wolkendek zo zwart

van twijfel om ons heen,

wij zouden 't land zien van ons hart,

dat 't hemels licht bescheen.

**Vers 6**

God, laat ons staan als Mozes hier

hoog in uw zonneschijn,

en geen Jordaan, geen doodsrivier

zal scheiding voor ons zijn.

**Zegen**

Fijn dat u en jij er vanmorgen bij was.

Een gezegende zondag toegewenst.

Vanavond om 19:00 is er een digitale/fysieke kerkdienst waarin:

**ds. M. van Dam uit IJsselmuiden** voorgaat.