"Solitudo"



April 2023 nummer 97

*Dit blad heet Solitudo en op de voorzijde staat ons kerkzegel.*

*Het randschrift luidt* ***“Sigilium Ecclesiae Wilnensis”****, het zegel van de gemeente Wilnis dus en vervolgens* ***“Solitudo Florebit Ut Lilium”*** *hetgeen verwijst naar Jesaja 35 vers 1 en spreekt over de woestijn (wildernis – Wilnis) die zal bloeien als een roos (Lilium – lelie – roos).*

*De naam van Wilnis wordt verbonden met een bloeiende bloem, zichtbaar gemaakt door de lelie in het hart van het zegel.*

**“Solitudo**”

is een uitgave van de:

###### Hervormde Gemeente Wilnis

Kerkstraat 12

3648 AK Wilnis

“Solitudo” wordt aan het begin van elk kwartaal bezorgd op elk adres waar gemeenteleden wonen die ingeschreven zijn bij de Hervormde Gemeente Wilnis.

**GEEN ZIN MEER OM NAAR DE KERK TE GAAN**

Iemand zegt op straat tegen een evangelist, als antwoord op de vraag of hij wel eens naar de kerk gaat: ‘Ik ga al meer dan dertig jaar naar de kerk meneer en heb gedurende al die tijd meer dan 3.000 preken gehoord. Niet één daarvan heb ik onthouden. Het is gewoon zonde van mijn tijd geweest en die van de predikanten die elke week weer hun preken voorbereiden voor de zondag. Ik ben er dus mee gestopt. Het geeft me weer tijd om andere dingen te doen. Wel zo prettig’.

De evangelist denkt even na en geeft als antwoord: ‘Ik ben al meer dan dertig jaar getrouwd. Gedurende al die tijd heeft mijn vrouw meer dan 30.000 maaltijden bereid. En net zoals jij kan niet één van haar recepten onthouden. Maar wat ik wel weet is dat al die maaltijden mij gevoed en gesterkt hebben. Als ik die maaltijden niet gehad zou hebben, was ik er niet meer geweest. Hetzelfde geldt ook voor onze kerkgang. Als ik al die tijd niet naar de kerk gegaan was om geestelijk voedsel te krijgen dan zou ik allang dood geweest zijn. Met dat Bijbelse voedsel is God in ons bezig. Dank God daarom voor je eten, maar ook voor het Bijbelse voedsel dat Hij aan jou en mij uitdeelt.

Gelezen in een kerkblad uit het hoge noorden.

**KERKDIENSTEN**

Hier vindt u de kerkdiensten van het komende kwartaal. De kerkdiensten worden gehouden in ons kerkgebouw aan Koningin Julianastraat 23.

**6 april 2023 Bediening Heilig Avondmaal**

19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

**7 april 2023 Goede Vrijdag**

14.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

19.30 uur: Ds. E. van Rooijen, Noordeloos

Collecten: Kerkbeheer en Stichting de Tweede Mijl

**9 april 2023 Eerste Paasdag, Openbare Belijdenis van het geloof**

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. A.J. Hagedoorn, Zegveld

Collecten: Kerkbeheer en Umoja 2.0

**10 april 2023 Tweede Paasdag, met en voor de jeugd**

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

**16 april 2023**

10.00 uur: Ds. E.K. Foppen, Den Haag

18.30 uur: Ds. T.L.J. Bos, Den Haag

Collecten: Kerkbeheer en De Herberg

**23 april 2023**

14.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

19.30 uur: Ds. C. van de Scheur, Veenendaal

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

**30 april 2023**

10.00 uur: Ds. J.A. de Koeijer, Ermelo

18.30 uur: Ds. C.J. Overeem, Woerden

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

**7 mei 2023**

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

Collecten: Kerkbeheer en Rommelmarkt

**14 mei 2023**

10.00 uur: Ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug

18.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

**18 mei 2023 Hemelvaartsdag**

09.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en St. Ontmoeting

**21 mei 2023**

14.30 uur: Ds. G.M. van Meijeren, Zeist

19.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

**28 mei 2023 Eerste Pinksterdag**

10.00 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

18.30 uur: Ds. A. van Vuuren, Capelle ad IJssel

Collecten: Kerkbeheer en Pinksterzendingscollecte GZB/IZB

**29 mei 2023 Tweede Pinksterdag**

09.30 uur: Ds. M. van de Ruitenbeek

Collecten: Kerkbeheer en Pinksterzendingscollecte GZB/IZB

**4 juni 2023, Themadienst**

10.00 uur: Ds. A. Stijf, Ede

18.30 uur: Ds. P. van Duijvenboden, Bilthoven

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

**11 juni 2023**

10.00 uur: Proponent J.J. de Haan, Vinkeveen

18.30 uur: Proponent W. Koelewijn, Leusden

Collecten: Kerkbeheer en Voedselbank De Ronde Venen

**18 juni 2023 Voorbereiding Heilig Avondmaal**

10.00 uur: Proponent M. van Genderen, Leerdam

18.30 uur: Ds. A. van Zetten, Bennekom

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

**25 juni 2023 Bediening Heilig Avondmaal**

10.00 uur: Ds. K. Groenendijk, Bruchem

18.30 uur: Prof. Dr. G. van den Brink, Woerden

Collecten: Kerkbeheer en St. Voorkom

**2 juli 2023**

10.00 uur: Ds. A. van Hees, Apeldoorn

18.30 uur: Ds. A.B. van Campen, Hazerswoude

Collecten: Kerkbeheer en Diaconie

In gebouw “De Roeping” is kinderoppas aanwezig.

**UIT DE KERKENRAAD**

In de eerste week van dit jaar is bij alle adressen van onze gemeente een brief bezorgd waarin wordt aangekondigd dat er afspraken zijn gemaakt met dominee Van de Ruitenbeek over de beëindiging van zijn dienstwerk in- en verbondenheid aan onze gemeente. Hieraan is jarenlang een zorgvuldig traject voorafgegaan in een periode van gebeden en vele en diepgaande gesprekken. Vorig jaar mei is hulp van de classis ingeroepen en is uiteindelijk besloten dat deze stap onvermijdelijk is.

Een uitkomst met alleen maar verliezers en bij sommigen onbegrip dat het zover kon komen. Maar er zijn weinig kerkenraadsbesluiten geweest die met zoveel gebed en onderling geduld gepaard zijn gegaan. We hopen dat gemeenteleden het kunnen opbrengen om zonder exacte tekst en uitleg erop te vertrouwen dat het gaan van een geestelijke weg door de voltallige kerkenraad altijd voorop heeft gestaan. Wij vragen uw gebed voor de tijd die komt. En om trouw te blijven onder het Woord.

In het eerste kwartaal heeft de kerkenraad meerdere keren vergaderd. Onderstaand een verkort verslag van elke vergadering

**De eerste kerkenraadsvergadering werd gehouden op 24 januari.**

De bezinning ging over Een beschadigd godsbeeld. Daar gaat het over de overdracht aan anderen wie God is waardoor een vertekend beeld kan ontstaan of een karikatuur van hoe God Zich openbaart in Zijn Woord. Iedereen kent voorbeelden van mensen die in hun leven gaandeweg een ander beeld van God krijgen en ontdekken dat het vertrouwen op God beschadigd is. Het luistert dus nauw.

Hierna worden verslagen van eerdere vergaderingen behandeld en wordt gedeeld wat de diakenen en kerkrentmeesters bezighoudt. Ook wordt er ingestemd met een voorstel om 3 organisaties te steunen die niet in het collecterooster zijn opgenomen

Een voorstel van jongeren over de invulling van themadiensten is ontvangen.

Er gaat overleg plaatsvinden met onze buurgemeente over de invulling van de middagdiensten op bid- en dankdag.

De evangelisatiecommissie vestigt de aandacht op de kerstzangdienst dit jaar. 24/12 valt op zondag en dat betekent een lange cyclus van diensten. Wat te doen met de kerstzang?

Evangelisatiecommissie vraagt ook aandacht voor beleid en bewustwording rondom de wijze van missionair gemeente-zijn.

Op de 1e vergadering van het nieuwe jaar dient ook een moderamen te worden gekozen. De huidige broeders (Seeleman, Stam, Verhoek en Meijers) worden herkozen.

De vraag komt aan de orde of het Heilig Avondmaal aan tafel moet worden hervat. De gemeente zal weer aan tafel worden genodigd, de schaal met brood gaat weer rond. Voor het ronddelen van de wijn moet worden gekeken hoe dit met kleine bekertjes kan.

Over het voorstel van de invulling van themadiensten wordt besloten dit een kans te geven. In maart en juni worden deze gehouden met daarna een evaluatie van wat we ervan hebben geleerd.

Er wordt gesproken over de reacties op de brief aan de gemeente inzake beëindiging van de werkzaamheden van onze dominee. Met al degenen die reageren wordt (desgewenst) een gesprek gevoerd. Door de PKN wordt pastorale zorg verleend aan onze dominee en zijn gezin. Dat blijft gepaard gaan met ons gebed voor hen. Daarnaast kwam aan de orde dat er taken zullen moeten worden overgedragen

**De tweede kerkenraadsvergadering werd gehouden op 1 februari**

Omdat in de vergadering van een week eerder niet voldoende tijd was, werd deze vergadering belegd met eigenlijk maar 1 onderwerp: wat hebben de gebeurtenissen van de afgelopen tijd met ons gedaan. Communicatie met elkaar en de dominee, wat zijn mijn gevoelens en gedachten hierbij. Het was goed om elkaar recht in de ogen te kunnen kijken en te zeggen wat je op je hart hebt. Je verliest een broeder (en zijn gezin) en dat hebben we allemaal niet gewild en toch gebeurt het. Dat drijft uit naar de Heere om wijsheid te verkrijgen en elkaar te blijven opdragen.

**De derde kerkenraadsvergadering werd gehouden op 21 februari**

Na een korte bezinning is er een ontmoeting met het Ondersteunend Pastoraal Team. Met als doel hun werk voor het voetlicht te brengen en wat we van elkaar mogen verwachten. Het OPT wordt ingeschakeld na een hulpvraag waarbij met worden gedacht aan situaties van rouw, depressie, ruzie, echtscheiding en chronische ziekte. Daar waar meer pastorale zorg is dan gewoonlijk. Alle teamleden hebben een tweejarige cursus gevolgd en hebben een geheimhoudingsplicht. Hulp wordt aangeboden en er wordt gezocht naar het leveren van maatwerk in een specifieke situatie.

Belijdenisdienst is dit jaar op 1e Paasdag.

Twee kerkenraadsleden zijn naar een classisavond geweest waar het ging over samenwerking tussen gemeenten. Een drukbezochte avond waar bleek dat vele gemeenten gedwongen zijn om hierover na te denken of stappen te ondernemen om dingen samen te doen. Gemeenten krimpen, taken kunnen niet meer worden vervuld en gaandeweg wordt de situatie anders. Bedenk daarbij eens hoe je gemeente er over 10 jaar uit ziet. En wacht niet af tot het zover is maar ga nu het gesprek aan over wat er mogelijk is. Wat zouden je wensen zijn als je samenwerking zoekt. Dat kan op allerlei niveaus maar misschien lijken we wel meer op elkaar als dat je van afstand denkt.

Gesproken wordt over een aantal taken van de dominee en wie wat gaat overnemen.

Er is gekeken naar de historie van kerstzangdiensten n.a.v. de vraag over de situatie van dit jaar. Besloten wordt de kerstzangdienst op zondagavond 24 december te houden. Dit is in lijn met de besluiten in het verleden.

Aan de orde komt de vraag naar hoe wij omgaan met het afkondigen van het overlijden van een gemeentelid. Een discussiestuk is opgesteld met daarin het noemen van verschillende mogelijkheden.

Je kunt het laten zoals het nu is (heel sober) of kan het “beter”?

Uiteindelijk wordt besloten toch meer accent te leggen bij het overlijden van een medebroeder of zuster, gedachtig dat ons leven eindig is en dat we ons daarvan bewust moeten zijn in het licht van de eeuwigheid.

Voortaan zal de afkondiging van overlijden na Votum en Groet plaatsvinden vanaf de kansel door de voorganger en zal daarna (staand) een toepasselijke psalm/lied worden gezongen.

Gedachten over beleid en bewustwording missionaire gemeente. Hoe breng je voornemens in praktijk? En hoe neem je de gemeente hierin mee zodat het als het ware in ons DNA zit. Aan 1e aanzet zal worden gekeken of we het werk van ds. Stijf in Rosmalen meer aandacht kunnen geven. En in een later stadium bezinning op wat het betekent en hoe we dit in onze gemeente kunnen vormgeven.

Het is lente geworden en de natuur komt weer tot bloei. En we verheugen ons daarin. Tegelijk gedenken we op Goede Vrijdag het lijden en sterven van Jezus Christus en Zijn opstanding met Pasen. Verheugen we ons daarin nog meer? “Het is volbracht” en “zie, Hij is hier niet meer want Hij is opgestaan” heeft geklonken. Laat deze Boodschap ons nooit meer loslaten want Hij komt terug. Leven we in die verwachting in een tijd van oorlogen en rampen. Met toch de belofte “zie, Ik ben met u alle dagen van uw leven”.

Dick Stam, scriba kerkenraad

#### ONDERSTEUNEND PASTORAAL TEAM

Gemeente zijn betekent ook naar elkaar omzien.  
Als u/jij een luisterend oor of een steuntje in de rug nodig hebt, kan het   
ondersteunend pastoraal team dit geven.  
Een situatie kan heel verschillend zijn bijv. wanneer u/jij zich in een   
rouwproces bevindt, bij depressiviteit, werkloosheid of langdurige ziekte in   
familie of gezin, zorgen hebt rondom uw bedrijf.  
Wij hebben van alles wat ons ter ore komt, geheimhouding   
beloofd aan de kerkenraad.

U/jij kunt dan contact opnemen met:

Ds. van de Ruitenbeek, tel. 0297- 776752,

Email: predikant@hervormdwilnis.nl, of

Ida van Kreuningen, tel. 06 – 4853 5113,   
Email: idavankreuningen@ziggo.nl,

Aris Meijers tel. 06-1565 9578,   
Email: [arism@ziggo.nl](mailto:arism@ziggo.nl),

Lianne van Kreuningen, tel. 06-1803 5250,   
Email: [Lianne.van.Kreuningen@gmail.com](mailto:Lianne.van.Kreuningen@gmail.com),

Janny Broere, tel. 06-1930 8024,   
Email: [jannybroere@ziggo.nl](mailto:jannybroere@ziggo.nl),

Matty Nagel tel. 0297-288292,   
Email: mattynagel63@gmail.com.

**DE DIACONIE**

Hieronder vindt u de verantwoording van de ontvangen gelden van de afgelopen maanden. Het overzicht betreft de maanden december 2021 tot en met februari 2023. Tevens vindt u naast de werkelijke opbrengsten de begrote bedragen. De werkelijke opbrengst zijn incl. de giften die per bank ontvangen zijn.



De opbrengst van de zendingsbussen was als volgt:

december ( Deelgenoten Ds. Vogelaar) € 1.826

januari / februari ( IZB project Cruz) € 732

Daarnaast hebben we de volgende bedragen ontvangen:

* GZB dagboekjes 2023 € 155
* Bijdrage kerkradio € 225
* Bijdrage energie armoede € 580
* Algemene giften € 255
* Sponsoring Umoja € 4.953
* Algemene giften tbv Umoja € 2.140
* Collecten in kerkdiensten € 1.707

Voor de statistieken: via de App € 5.400, via de collecte bonnen € 3.448, via de collecte zak € 5.288 en via de directe bankoverschrijving € 20.830.

Dankbaar voor de vele gaven die we mochten ontvangen en weer doorgeven aan onze naaste. We leven in een onrustige tijd waar alles roert, ook diegene die daar op uit is. Laten we elkaar vasthouden en bemoedigen in de zaken die Zeker en Vast zijn. De Diaconie., Koos Bos

**VAN DE KERKRENTMEESTERS**

Zoals inmiddels zichtbaar is, is de kosterswoning iets minder zichtbaar; de omheining met struiken/bomen is gerealiseerd. Parkeren blijft mogelijk, maar dan in de lengte van de woning in plaats van haaks op de woning.

Deze periode zal ook spouwmuurisolatie worden aangebracht aan de kosterswoning.

Het kerkplein is aan herstel toe. De slijtlaag (circa 13 jaar oud) vertoont veel slechte plekken. Martien is bezig met deskundigen om te bezien of een nieuwe slijtlaag dan wel asfalt moet worden aangebracht.

Verder is de schoeiing bij de begraafplaats hersteld, is de SIM-subsidie ontvangen, en zal binnenkort het klepregister (ventilatie-voorzet-lamellen) in de toren worden geplaatst, om de afvoer van “slechte lucht” te reguleren.

Tenslotte kunnen wij u aangeven dat de stand toezeggingen kerkelijke bijdrage thans € 130.039,00 bedraagt. Daarbij geldt overigens dat circa 15 gemeenteleden nog geen toezegging hebben gedaan, maar hopelijk wel snel zullen doen. Met de huidige stand halen wij de begroting 2023 van € 135.000 niet. Maar, zoals eens een predikant zei: ‘het geld is er al, het moet alleen nog gegeven worden’.

Bert Verhoek

**DE ECHTE PRIJS**

*‘En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.’*

Afgelopen februari hield stichting A Rocha weer Plastic Free February (Plastic vrije februari). Je kunt je dan aanmelden voor e-mails waarin je wordt geïnspireerd door verhalen en tips hoe je je plastic afval kunt verminderen. Er zijn ook webinars die je kunt (terug)kijken waar zeer goede tips tussen zitten. Zo zei Jeroen Sytsma ‘een lege kliko en een vol hart'. Probeer zo min mogelijk afval te creëren. Een ander mooi artikel wil ik je niet onthouden en dat is van Annemarthe Westerbeek:

**Hoopvolle stappen zetten richting minder afval**

Heb je wel eens gehoord van het model van de vijf R-en? Dit zijn ze: *Refuse*(weigeren), *Reduce*(reduceren), *Reuse* (hergebruiken), *Recycle*en *Rot*(composteren). Een handig model en handvat wanneer je zelf aan de slag wilt met eerlijk en duurzaam leven. Zelf gebruik ik het zo: ik zeg nee tegen plastic zakjes en rietjes (Refuse). Mijn telefoon gaat nu al 3 jaar mee en vervang ik alleen als die echt kapot is of niet meer werkt (Reduce). Heb ik iets ‘nieuws’ nodig dan kijk ik altijd eerst of er een tweedehands optie is (Reuse). Wat ik zelf niet meer gebruik gaat naar de kringloop of naar de afvalscheiding (Recycle) en dan kom ik uit bij Rot. Ik verzamel mijn GFT en maak hiermee mijn eigen compost in mijn moestuin.

Mij helpt deze methode mijn huis op te ruimen, bij het (niet) kopen van nieuwe spullen en bij het boodschappen doen. Het helpt mij, meestal, om te leven vanuit een perspectief van genoeg. Maar eerlijk is eerlijk, het helpt me ook regelmatig aan een schuldgevoel omdat het me juist het gevoel kan geven dat ik niet genoeg doe.

Een model zoals de vijf R-en is vaak heel behulpzaam, vooral als het grijpbare en behapbare stappen zijn. Maar ik vind een dergelijk model ook heel maakbaar en draaien om mijn handelen. Daarom voeg ik er graag twee R-en toe. Aan het begin: *Rejoice*(verheug), en aan het einde: *Restore*(herstellen). Leven vanuit verwondering en hoop die niet in jezelf ligt maar in Jezus geeft mij de moed om stappen te blijven zetten. Het verheugt mij (Rejoice) wanneer ik besef dat ik het niet alleen op eigen kracht hoef te doen. Daarom voeg ik ook tot slot ‘Restore’ toe. Vanuit de grondgedachte dat het Jezus is die de wereld weer volledig zal herstellen mag ik ook rust vinden in de dingen die ik doe en dat ik mag meewerken aan dit herstel. En dan weet ik dan ik ook letterlijk mag (misschien wel moet) rusten en me (opnieuw) mag verwonderen en genieten van dat wat Hij wonderlijk heeft gemaakt. Om juist daar ook weer kracht uit te halen. Dus: vergeet niet te rusten en te herstellen, zoals God ons ook vraagt om te rusten, te herstellen, het land braak te laten liggen.

Voor mij zijn deze toevoegingen essentieel. Hierdoor worden deze stappen niet alleen mijn inzet om de wereld te redden maar ook een vorm van aanbidding en een manier om God te eren en aanbidden en zijn liefde en koninkrijk zichtbaar te maken.

Wil je meer lezen en verdiepen? Kijk dan op deze website: [www.arocha.nl/nl/plastic-free-february](http://www.arocha.nl/nl/plastic-free-february). Want het hoeft natuurlijk geen februari te zijn om te mindere met (plastic) afval!

Jantine Meijers, CZWD

**KERKELIJKE BIJDRAGE 2023**

Bijna iedereen heeft gehoor gegeven aan de oproep om uw toezegging voor 2023 kenbaar te maken. Hartelijk dank daarvoor.

Het is fijn dat we enigszins weten waar we op kunnen rekenen wat kerkelijke bijdrage betreft.

De stand op dit moment (25 maart) is € 130.039,00 aan toezeggingen. Dus we zijn er nog niet helemaal. Wij hebben € 135.000,00 euro begroot.

Mocht u nog niet uw toezegging gedaan hebben, dan hierbij een dringende oproep omdat alsnog z.s.m. te doen.

U kunt dat doen via de website, de Appostelapp of gewoon een mailtje naar: [Administratie@hervormdwilnis.nl](mailto:Administratie@hervormdwilnis.nl)

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Anja Kranenburg

**AANGERAAKT WORDEN**

Wie wil er niet aangeraakt worden? Is dat een vreemde kreet om te mee beginnen? Maar ik weet wel zeker dat u en jij elkaar graag aan willen raken. Zoals je kinderen een aai over de bol geven of elkaar eens knuffelen. Je familieleden of broeders en zusters uit je gemeente of van de kring waar je bij bent, hartelijk begroeten met een omhelzing, kus of handdruk. Of uit speelsheid elkaar een peut geven als de humor weer net even te scherp wordt. Iemand eventjes aanraken als je elkaar in de kerkbanken ontmoet. Of geëmotioneerd aanraken bij een ziekbed of na een belijdenisdienst. Een aanraking is zo ontzettend belangrijk. Zelfs bij de kleinste aanraking kan er iets van bemoediging, troost of andere positieve emoties bij de ander overkomen. Zonder woorden! Ik heb ergens gelezen over wel 30 verschillende soorten aanrakingen die je ook nog eens verder kan onderverdelen.

En wat is dit juist in de afgelopen jaren moeilijk geweest! Omstandigheden hebben ons wreed gedwongen om te stoppen met de meeste van deze aanrakingen. Vrees voor besmetting heeft letterlijk afstand tussen ons veroorzaakt. En ook nu nog merken we de naweeën van deze maatregelen. Huiverig als we zijn voor onze gezondheid nemen we maar het zekere voor het onzekere. Met als gevolg: Meer langs elkaar heen leven, niemand meer bij verjaardagen, feestjes en dus ook… in de kerk. Zo raakten we opeens van elkaar geïsoleerd, zelfs tot in het ziekenhuis, verzorgingstehuis, sterfbed en begrafenissen. Op een dergelijke wijze afstand moeten houden is ongekend en hartverscheurend. Er is zelfs een nieuw begrip door ontstaan: Huidhonger. Een hartstochtelijk diepe wens om eindelijk weer eens iemand te kunnen aanraken. Inmiddels zijn we het hele gebeuren alweer vergeten, of is er als een soort erfenis toch een zekere afstand overgebleven?

Het gaat in de media ook vaak over aanrakingen. Echter doorgaans over ongewenste, grensoverschrijdende handelingen die absoluut niet de bedoeling kunnen zijn. De (roddel)bladen en nieuwsberichten lopen ervan over. Je kunt soms de verslagen vanuit de rechtbanken niet met droge ogen voorbij laten komen. Kunnen we onze handen dan niet thuishouden en respect voor de anderen hebben? Zo misbruiken mensen anderen die hierdoor ook weer beschadigd raken, zowel geestelijk als lichamelijk. En die geven die beschadiging dan vaak weer door aan de volgende generatie. Met als gevolg dat dit gedrag langzamerhand als normaal beschouwd wordt. Zo heeft onze Schepper de aanrakingen van en met elkaar zeker niet bedoeld. God waarschuwt hier ook voor in Zijn wet. En als kerken moeten we zeker niet denken dat dit onze deur voorbijgaat, wat dat betreft kwam én komt er helaas genoeg boven water.

In de Bijbel lees je ongeveer 35 keer iets over aanrakingen. In Leviticus en Exodus gaat het vaak om dingen en zaken die je juist NIET moet aanraken omdat het onheilig is. Lees ook eens in Genesis 20 hoe heilig God het huwelijk vindt. En hoe gaan we er tegenwoordig mee om? Overspel heet tegenwoordig “Stout zijn”. Normen vervagen steeds verder en als Christen zijn we nu niet bepaald untouchables. Ook al denken we nog weleens van onszelf dat we heel wat zijn. Gelukkig houdt de Schrift ons wakker, als we daar tenminste voor blijven openstaan. We moeten blijven beseffen dat we steeds weer de zoom van Christus kleed, als ik Gods woord zo even mag noemen, dienen aan te raken en zo de kracht hiervan opnieuw door ons heel voelen lopen. Zo zal een aanraking met Zijn Woord ons overeind kunnen houden tijdens de stormen die in ons leven woeden of die nog zullen komen.

Ook in de afgelopen tijd zijn we weer in aanraking gekomen met verschillende nare gebeurtenissen. De kerken lijken steeds minder antwoorden te hebben op de hedendaagse, ontsporende en ontwrichtende gebeurtenissen. Oproepen van kerkelijke leiders maken geen indruk meer. Ook in de kerken zelf gebeuren dingen die nu niet echt tot voorbeelden dienen voor een handel en wandel naar Gods wegen. Sommige kerkgangers missen diepe geestelijke beleving of bezieling en teleurgesteld als ze zijn, gaan ze dan op zoek naar een andere kerk of groep om daar weer opnieuw hopelijk een bepaalde aanraking te kunnen ervaren. Tot blijkt dat ook daar mensen met dezelfde gebreken en tekortkomingen zijn en men haakt opnieuw af. Het kan ook niet anders als we het alleen van mensen verwachten. We zakken zo steeds verder weg en worden daar verder uitstekend mee geholpen door de media. Geloven op afstand met een schermpje. Sociale omgangen vervagen. Het enige tastbare wat overblijft is je vinger: Daar kan je prima mee Kerkje swipen. Tenslotte is je geestelijke huid dan zo hard geworden dat niets je meer merkbaar raakt. Iemand had het eens over het Geloof die je net als een oude jas op gegeven moment niet meer wil hebben, dus doe je die dan maar weg. Dan wordt je tenslotte zoals het Woord het zegt: Wereldgelijkvormig. Tegelijk valt dan ook de bescherming van allerlei ongewenste aanrakingen weg, waar je door die jas nog enigszins door werd beschermd!

Ook jongeren ervaren op straat en op school, dat als je in het leven overeind wil blijven, dat je dan blijkbaar moet meedoen met de meerderheid. Een eigen mening wordt natuurlijk op prijs gesteld… Zolang het maar dezelfde als die van de rest is. Anders word je een buitenbeentje. En aangezien we dolgraag ergens bij willen horen doen we dan maar mee. Dat noemen we FOMO, Fear Of Missing Out. Het is ook best moeilijk als je nog jong bent en je toekomst vaag en onbekend is. Dan heb je vriendschap en contacten nodig om met je (on)zekerheden te praten, maar door die “vrienden” kan je tegelijk ook langzaam maar zeker ontheemd raken van de reinigende aanrakingen met Het Evangelie. Wat is het daarom geweldig als er een Youth Alpha groep is die je als jongere meeneemt en Gods bedoeling met ons als Zijn schepselen laat zien. Een aanraking die van levensbelang is.

Kijk je naar de wereld: De toekomst is somber en donker. Oorlogen, milieu, aardbevingen en rampen zijn onderhand dagelijkse kost. Kijk je verder door Gods beloftes: Een totaal andere toekomst! We hebben Zijn woord en God is getrouw. Elke Zondag horen we van Zijn uitgestoken hand en mogen we opmerken hoe dicht Jezus Christus bij ons wil komen. Zijn aanraking betekent hoop en leven, bevrijding van alle ballast die de wereld op ons wil leggen. En dat kan soms heel veel zijn. Ga je op al deze handreikingen vanuit de Hemel letten en neem je die serieus, dan zal je ervaren dat God op een zeker moment onder je vel kruipt, je in beslag gaat nemen en je gedachtewereld gaat beïnvloeden. Zodat je een ander mens wordt. Want als je flink ziek je bent geweest, dan ben je toch des te dankbaarder als je weer genezen mag? Die dankbaarheid naar God mag je uiten door er zelf verder mee aan de gang te gaan, als je door de Hemelse geneesheer in je Hart bent aangeraakt.

En zo mag je ook weer anderen aanraken met Het Evangelie. Zo kan je een aanraker worden in Gods dienst. Je gaat met andere ogen zien wat er om je heen gebeurt en raakt erdoor getriggerd om er iets mee te gaan doen. Het hoeft echt niet zo veel te zijn. We zijn niet allemaal als Paulus. Een gewoon gesprek of een handje helpen kan een ander al op weg helpen en aan het denken zetten. Ga naar een Bijbelkring en scherp elkaar op in Het Geloof. Ga graven in De Schrift. God is zoveel meer waard om dan zo maar af en toe onder Zijn gehoor te komen. Laat onze naasten, dichtbij of veraf, merken dat we om ze geven. En laten onze aanrakingen dan ook echt zijn. Dus aanrakingen met respect en liefde voor de ander die immers door dezelfde Schepper is gemaakt. Anders wordt het een kil en leeg gebeuren wat de ander niets meegeeft.

Zo gaat de wereld immers met je om, je wordt vrolijk begroet en bijna direct daarna wordt je de rug toegekeerd en is men je alweer vergeten. Hoe anders ging Jezus met ons om! Markus 6:56 zegt dat waar Hij ook kwam, de mensen samendromden om Hem aan te raken en allen die Hem aanraakten, (wat trouwens best onbehoorlijk was in die tijd) werden gezond. Zulke geweldige dingen uitdelen of te ontvangen is voor ons maar zelden weggelegd. Maar we mogen er zeker werk van maken als we zoekenden ontmoeten binnen of buiten onze gemeente. Dat kan soms een lang of moeilijk traject worden, maar dat geeft toch niet? Het kan voor ons allemaal een bijzondere belevenis zijn als je zo liefdevol met elkaar optrekt.

Ik weet inmiddels van heel dichtbij hoelang het kan duren voordat een gebroken lichaamsdeel weer geneest. Het kost veel tijd, moeite en inspanningen om weer in de buurt te komen van een weer volwaardig bewegende hand, arm of been. Het lichaam is kwetsbaar, en zo is het ook met ons geloof. Het gaat met vallen en opstaan. Dingen gaan beoefenen waarvan we eigenlijk dachten dat het niet (meer) kon. Gelukkig hebben we een geweldige Heelmeester! Die ons beperkte, besmeurde en gedeukte geloof door een simpele aanraking, een woord, een zin, een lied of een ontmoeting zomaar weer herstellen kan. Steeds weer opnieuw. Zullen we zijn aanrakingen dan niet (opnieuw) gaan zoeken? Vraag naar de Heer en zijn sterkte!

Andre Visser

**ONELINERS**

Thema : vergeving

Vergeving van Gods kant komt altijd onvoorwaardelijk; maar ze komt wel in de weg van het geloof. *(K. Runia)*

Vergeving is de creatieve kracht van God om mensen te leren met hun tekort om te gaan. *(M. Matthias)*

Alles is vergeten en vergeven is een misleidende uitdrukking; juist omdat een mens niet kan vergeten, wordt het belangrijker dat hij kan vergeven. *(C. Lansink)*

Vergeven kost veel, niet vergeven kost meer ! Ga niet langer voor bitter.. ga in Gods kracht voor beter ! *(H. Quist- van Rossum)*

Vergeven komt van een werkwoord dat loslaten, wegsturen, betekent. Als God ons vergeeft, ziet Hij ons los van onze zonden. *(A. van der Veer)*

Ėén van de grootste uitdagingen van het geestelijk leven is Gods vergeving te aanvaarden. *(H. Nouwen)*

De vergeving van Gods kant is niet half, maar totaal, maar ons geloof is zo klein en gering dat het de overvloed van zo’n grote goedheid niet kan bevatten*. (J. Calvijn)*

Waar blijft de schuld der zonde ? Dat is het ‘m nu juist : zij blijft niet, zij wordt weggeworpen in een zee van eeuwige vergetelheid. *(A. van Ruler)*

De zonde is nooit van dien aard, dat de genade van Gods vergeving er niet tegenop gewassen zou zijn. *(M. Luther)*

God ziet en kent mijn zonden en vergeeft ze zeventig maal zeven keer en meer; Hij wil niet dat mijn ziele sterft maar leeft. *(J. van der Waals)*

**GEEN VERGEVING**

Toen ik bovenstaande one-liners schreef over vergeving, moest ik denken aan het verhaal van Dirk Willemsz, één van de doopsgezinde martelaren uit de zestiende eeuw in de tijd van de vele vervolgingen onder het bewind van de hertog van Alva .

Dirk Willemsz woonde in Asperen en wordt beschreven als een vroom en getrouw man, een navolger van Christus. In 1568 wordt hij opgepakt wegens ketterij en opgesloten in de toren van het kasteel van Asperen.

In het begin van zijn gevangenschap mocht hij soms nog bezoek ontvangen.

Eén van zijn vrienden wist daarbij een vijl naar binnen te smokkelen.

Dirk verstopte deze vijl onder een loszittende tegel in zijn cel en als zijn bewakers even niet opletten, vijlde hij stukje bij beetje de tralies voor zijn raam weg.

In dat jaar was er een strenge winter en het water om het kasteel was bevroren.

Om te kijken of het ijs dik genoeg was, gooide hij de losse tegel uit zijn cel op het ijs.

Het ijs breekt niet en Dirk waagt het erop en springt uit het raam op het ijs en rent zo snel als hij kan zijn vrijheid tegemoet. Hij wordt gesnapt en achtervolgd door de “diefleider”, een dienaar van de schout (de burgemeester). De diefleider rent achter Dirk aan, maar zakt door het ijs. Dirk keek achterom en merkte dat de ander in levensgevaar was.

“Haestelijk” keerde hij om en redde vervolgens het leven van zijn achtervolger.

Deze wilde hem nu laten gaan, maar de schout was er inmiddels ook bijgekomen en sprak de diefleider “seer straffelijk” toe, zodat hij Dirk opnieuw gevangen nam.

Na een streng verhoor en zware martelingen, omdat hij volhardde in het geloof, werd hij veroordeeld tot de brandstapel.

Op 16 mei 1569 werd Dirk Willemsz als ketter verbrand, na een langdurig lijden.

Hij verdiende vergeving, maar kreeg die niet.

Bron : Geloven in de Republiek van Henk Florijn

P.S. Het plaatsje Asperen, waar ook een straat naar hem is vernoemd, is door deze Dirk Willemsz bekend geworden in het buitenland. Voor de Amerikanen, de Amish en de Mennonieten is Willemsz een ideaal, hét voorbeeld van naastenliefde.

Nico Strubbe

**WAAROM IK ELKE ZONDAG NAAR DE KERK GA**

Waarom ik elke zondag naar de kerk ga | Stefan Paas | oktober 2018

Ik ben geen kerkganger. Natuurlijke aanleg voor groepen heb ik niet en aan een boek heb ik meestal meer dan aan een preek. Daarbij komt dat het kerkelijk bedrijf bij mij vaak de lachlust en soms irritatie opwekt. Een overmaat aan vromigheid en religiositeit doet rare dingen met mensen. Natuurlijk zitten er genoeg fantastische mensen in de kerk, maar die kun je ook tegenkomen zonder elke zondag aan te schuiven in een dienst. Er zijn efficiëntere manieren om kennis op te doen, geïnspireerd te raken, of het gezellig te hebben.

## Iets met God

Dit meld ik maar even, om duidelijk te maken dat ik begrip heb voor mensen die ‘wel iets hebben met God, maar niet met de kerk’. Er zijn vast mensen die een roeping ontvangen om vooral buiten de kerk bezig te zijn. Ik ken er ook verschillende die het vanuit een sterke missionaire gedrevenheid niet langer volhouden in het instituut, tegen allerlei zaken oplopen, en vervolgens voor een andere, postkerkelijke vorm kiezen om zich zo toe te wijden aan de missie van God – zonder vervolgens voortdurend bij anderen om begrip te vragen of te roepen dat de hele kerk heeft afgedaan. Prima wat mij betreft. Zulke mensen gaat het niet om zichzelf of om de verwerking van hun eigen verleden; zij zoeken een positief doel en de missie van God heeft meer structuren nodig dan alleen de kerk zoals wij die kennen.

## Verveling

Waarom sla ik dan zelf zelden een kerkdienst over? (Wel moet gezegd: eenmaal per zondag, want meer diensten hebben wij niet.) Daarover mijmerend kom ik op het volgende: juist omdat de kerk zo vaak tegen mij ingaat en ik me er vaak verveel, is die kerk zo belangrijk voor me. Ik heb al genoeg in het leven wat ik ‘leuk’ vind, waar ik me ‘thuis voel’ of waar ik ‘helemaal kan zijn wie ik ben’ (overigens vaak tot ongenoegen van mijn omgeving). Maar de kerk is andere koek.

## Handiger tijdstip

Ik verkeer in de bevoorrechte positie dat ik mijn tijd grotendeels zelf kan indelen. Althans: ik maak afspraken en zet die vervolgens in mijn agenda. Daarbij is de tijd die ik heb simpelweg een verzameling van 168 uren op weekbasis, die ik kan gebruiken naar eigen inzicht. Uitzonderingen zijn verjaardagen en nog wat dingen die ik niet zelf kan kiezen, maar dat is maar zo af en toe het geval. Mijn agenda is gestolde zelfbeschikking, in kolommen gegoten trots. Behalve dan dat ene blok op zondagmorgen: dat gaat niet aan de kant, dat kan ik niet verschuiven naar een handiger tijdstip. Daar is iets voor mij bepaald, ooit toen de Heer opstond op de eerste dag van de week. Ik heb daarop geen invloed gehad, en het past zich niet aan mij aan. De zondagmorgen is een inbreuk op mijn planningsvrijheid, mijn agenda. Ik kan me er alleen aan onderwerpen, me erin schikken.

## Niet zeuren

Niet gaan betekent dat ik voorrang geef aan mijn agenda, mijn keuzevrijheid, mijn recreatieve behoeften, economische noodzaak, mijn drang tot autonomie. Wel gaan betekent dat ik dit alles voor één ochtend ondergeschikt maak aan iets wat groter is dan mijzelf: niet zeuren, maar gáán. Daarin zit iets wezenlijk vormends, in de trant van: wie of wat heeft uiteindelijk prioriteit in mijn leven? Op zondagmorgen leer ik dat ook mijn weekritme uiteindelijk onder God valt. Naar de kerk gaan is mijn belijdenis dat ik niet zelf de meester ben van mijn lot.

## Mijn liefdeloosheid

Mijn gezelschap en vrienden kies ik grotendeels zelf. En hoe succesvoller ik word, hoe beter dat lukt. Ik hoef niet ergens op straat te bedelen in de hoop dat er eens iemand naar me omkijkt. Welnee: mensen zoeken zelf wel contact met me. Alleen m’n familie heb ik niet voor het kiezen, maar ook daaraan kun je tegenwoordig veel doen. Je kunt contacten verbreken, echtscheiden, je kinderen bestellen bij de genenbank, en ze via cursussen ook nog enorm bijspijkeren zodat ze voldoen aan je ideaalbeeld. Via sociale media kun je ook je omgeving nog eens enorm filteren. Volgen en ontvolgen, accepteren, ontvrienden, of blokkeren: ik ben de Zeus van mijn eigen digitale Olympus. Ook hier draait alles om autonomie en zelfselectie. Maar op zondagmorgen (en bij de huiskring en andere kerkelijke dingen) geldt dat veel minder. Ik word daar niet alleen in contact gebracht met mensen die ik niet uitgekozen heb en die helemaal niet bij mij passen; ik moet ook nog met hen vergaderen, besluiten nemen, bidden, ze proberen te begrijpen (ook als ze niets van mij begrijpen). Het klinkt vast heel prozaïsch, maar ik ken weinig wat meer op liefde lijkt dan dat. En vooral: ik ken weinig wat me meer bewust maakt van mijn eigen liefdeloosheid dan dat. Ik heb de kerk nodig voor dit soort dingen.

## Onvolmaakt leven

Daarom voel ik ook wantrouwen bij mensen die over hun geloof praten als ‘een zoektocht’ die ‘voorbij de bestaande kerk’ leidt. Natuurlijk hebben mensen van nu moeite met instituten en gemeenschappen die ze niet zelf hebben uitgekozen. Maar als die moeite niet vertaald wordt in concrete toewijding aan echte mensen en een vindbare locatie, is al dat gepraat in mijn ogen niet meer dan een maskering van autonomie. Al die vage teksten over ‘dieper’ en ‘meer’... Waarin verschilt dat nu eigenlijk van de reclames die je dagelijks op tv ziet? Hebben ze nog een ander doel dan de onrust aanjagen, mensen constant verleiden tot nieuwe aankopen, nieuwe vakantieparadijzen, een nieuwe partner? Kerkgang leert me dat het leven concreet is, onvolmaakt, dat het soms niet meer is dan dit en dat het gewone goed genoeg is. Al dat navelstaren over ‘zoektochten’ en ‘verlangens’ gaat gemakkelijk ten koste van concrete zorg voor elkaar, omzien naar de armen, mededogen met het onvolmaakte, kortom: gewone geestelijke volwassenheid. De kerk zet je met beide benen op de grond van een concrete plek waar echte mensen leven en werken, en vraagt je om je daar toe te wijden.

## Vanzelfsprekende trouw

Ik maak deel uit van een lange keten van generaties van Saksische boerenknechten en keuterboertjes. Dat gaat terug tot ergens in de tijd van de hunebedden, denk ik. Maar waar de mist van de geschiedenis optrekt, zie ik de eerste christenen opdoemen. Voor zover ik terug kan kijken in mijn stamboom zie ik ouders die hun kinderen hebben laten dopen en het geloof hebben doorgegeven aan hun kinderen. Dat overziend, besef ik hoeveel vanzelfsprekende trouw hiermee gemoeid was. Ik besef ook hoe kwetsbaar zo’n keten van generaties is. Vergelijk het met de opbouw van hoogveen: één millimeter per honderd jaar of zo. Je steekt er een schep of dragline in en je maakt duizenden jaren ongedaan. Zo is het ongeveer ook met kerkgang: er is maar één generatie nodig die op zondag liever naar de koopgoot gaat dan naar de kerk, en je hebt het geloof van je voorouders tot een doodlopend spoor gemaakt. Ik wil niet degene zijn bij wie de keten breekt. Ook dat is voor mij een reden om te gaan: simpele loyaliteit en dankbaarheid voor zo veel trouw.

Ik zie nogal wat christenen afhaken van de kerk om redenen die ik heel goed begrijp. Afgezien van de missionair bevlogen mensen die ik eerder noemde, zie ik in christelijk Nederland vaak twee groepen:  
1. mensen die gewoon stoppen van verveling en irrelevantie en tegelijk een modernere, evangelische vorm van geloof niet ‘trekken’: ze vallen tussen wal en schip, en modderen wat door in postkerkelijke kringen;   
2. mensen die vanuit een refo-kerk naar een evangelische kerk trekken en daar eerst helemaal idolaat van zijn (eindelijk genade!). Vervolgens lopen ze aan tegen de leiderschapscultuur daar, en haken dan ook weer af. Beide groepen blijven wel zo’n beetje geloven, maar in de kerk zie je ze niet meer. Ik snap dat allemaal wel, maar mijn probleem is: hoe groeien hun kinderen op? Ik vind naar de kerk gaan vanwege je kinderen namelijk best een goed argument. Niet het enige argument, maar wel goed.

Ik wil mijn kinderen de kansen geven die ik zelf had. Kerkgang is in die zin voor mij vergelijkbaar met sport of muziekles: of ze het nou leuk vinden of niet, later leer je dat allemaal niet zo gemakkelijk meer. Anders gezegd: het is gemakkelijker om af te haken dan om aan te haken. Dankzij mijn ouders ben ik opgegroeid met tweeduizend jaar traditie in mijn rugzak, en dat gun ik mijn kinderen ook. En om al die redenen zal ik – bij leven en gezondheid, en zo de Heer wil – aanstaande zondag weer aanschuiven.

Stefan Paas is in 2018 verkozen tot 'Theoloog des Vaderlands' | Artikel overgenomen van website EO

Jopie Verhoek

**DE RONDE VENEN**

De Ronde Venen,

Nauw begrensd oneindig land, veen en gratie hand in hand,

Hoge hemel, lage grond, die mij aan Uw landschap bond…

Groen gras, sterke wind, die mij aan Uw kluiten bindt,

Altijd zie ik langs de Zuwe, mooie dorpjes, ze zijn de Uwe…

Dorpen aan de dijk gelegen, stilletjes wachtend op Uw zegen,

De weg van de bewoners van het veen, waar leidt hij heen…

Naar het zuiden, Teckop en Kockengen, net daarvoor het kleine Spengen,

Houdt ook in gedachtenis, Amstelhoek, Mijdrecht en de Wildernis…

Daar waar de zon het eerste scheen, Loenen, Vreeland, Vinkeveen,

Ook waar zij ’s avonds staat, Noorden, Nieuwkoop, Woerdense Verlaat…

Starend over dit bedaarde veen, zend ik een wensdroom heen,

Geef ons op de nieuwe aarde, nieuw veen, van eeuwige waarde…

Geef ons in dat eeuwig heden, nieuwe dorpen, bloeiende steden,

Neem Nes aan de Amstel, met z’n kabelpont, op in Uw eeuwig Verbond…

Geef Botshol, met z’n lage peil, samen met Achterbos, eeuwig heil,

Maak van Uw rijke erfenis deel, van Oudhuijzen tot aan de Krom,

Wilnis, ja de Ronde Venen in z’n geheel…

Geef om Uw trouw verbond, hoge luchten, zwarte grond,

Als ik dan hier weer sta, eerbiedig naast U door de knieën ga,

Knijp ik in Uw Vaderhand, dank, voor dit oneindig eeuwig land…

Droomwens en vergezicht kwamen mede tot stand,

door gedicht: “Het Groninger hogeland.” Van Hans Werkman.

Dirk Drost

**RONDZENDBRIEF VAN SANDRA**

Beste familie, vrienden en kennissen,

Als alles gewoon lekker loopt dan is het altijd weer een klus om te gaan zitten en erover te schrijven. Soms lijkt het gemakkelijker om te klagen dan te prijzen.

Het mag ontzettend goed gaan bij Kerub. Mijn collega’s werken heel zelfstandig en doen alles voor de kinderen, de één wat meer dan de ander. Het is fijn om niet zo’n baas te zijn die altijd boven op ze moet zitten. Ze zien wat er gedaan moet worden in en rond het huis, maar vooral wat de kinderen nodig hebben. De één is iets strenger dan de ander, maar dat compenseert weer naar de kinderen toe.

Met de kinderen gaat het ook goed. Ze gaan naar school, zijn gelukkig maar weinig ziek en kunnen weer heerlijk buiten spelen. Zoals jullie op de facebook pagina van Roki hebben kunnen zien, hebben we zelfs al buiten gegeten en gestudeerd. Heerlijk die vrijheid.

Misschien is het voor julie leuk om wat over de kinderen te horen, ze een beetje beter te leren kennen. Als jullie ze zouden bezoeken zouden ze heel vrij en vrolijk naar je toe komen en al je vragen beantwoorden, dus doe maar net alsof je langskomt, je ze op je schoot ziet zitten en je vrolijk hun slaapkamer laten zien.

We beginnen gelijk maar bij de kleinste van het stel. Onze kleine ondeugd Krisztian, echt een doerak! Hij is net 4 jaar geworden, maar vindt zichzelf al veel groter. Hij is eigenlijk het liefste de hele dag buiten, het maakt hem niet uit of hij daarvoor zijn schoenen vindt of niet, hij gaat desnoods op zijn sokken lekker fietsen. Hij heeft van de buien waar hij heel stoer loopt en overal aan zit, of alle kinderen even een duwtje geeft, gewoon voor de lol. Als hij dan een duw terug krijgt, dan komt het kleine jongetje weer te voorschijn, want dan zet hij het heel hard op een brullen. We moeten ook goed op hem letten, want hij is zeer ondernemend. Maar wat wij echt ontzettend mooi aan hem vinden is dat hij uiteindelijk heel goed luistert. Hij zegt dan ook echt: Oké tante Sandra ik zal het niet meer doen.....en doet het dan ook niet meer!

Doerrakker nummer 2 is Tomika. Ook hij is 4 jaar, maar hij is echt ouder dan de kleinste en dat moet ook echt dagelijks gezegd worden tegen de kleinste! Op school schijnt hij goed zijn best te doen en is hij een rustig ventje. Thuis is hij ook stilletje zijn gangetje aan het gaan en moet je opletten of hij niet iets uithaalt. Absoluut niet uit stoutheid, maar omdat het allemaal zo interessant is. Hoe werkt de afstandsbediening, het fietsbandventieltje, hoe kan je de wasmachine knopjes eruithalen? enz. enz. Verder fietst hij het liefst de hele dag, al is hij nu ook erg graag op de trampoline.

Een wat rustiger ventje is Zsoltika, 5 jaar. Hij kan echt de hele dag alleen spelen met 2 of 3 autootjes. Maar daarnaast kan hij ook heel goed met de meiden meespelen, hij natuurlijk als de baby. Op school zit hij in de voorbereidingsklas en hoopt hij volgend schooljaar naar de grote school te gaan. De laatste tijd is hij erg ondeugend volgens de juf, maar we schrijven het er maar op dat hij het gehad heeft op de kleuterschool en aan de grote school toe is. Verder luistert hij goed en doet alles in een lekker rustig tempootje.

Gabici van bijna 7 jaar, doet het op school allemaal in haar eigen ritme, eigen methode, wat de juffrouw niet altijd even waardeert. Volgens de juf moeten we harder met haar werken. Maar wij zien haar als een rustig meisje, die je gewoon haar gang moet laten gaan. Ze doet geen vlieg kwaad en komt er wel. Ze zit nog maar in de voorbereidingsklas, dus heeft ze nog even de tijd om mee te komen. En zo niet, dan is dat ook goed. Dit lieve meisje kan de hele dag alleen spelen met een pop en een serviesje. Ze kookt de lekkerste dingen voor je. En als ze potloden en papier in handen krijgt fabriceert ze hele kunstwerkjes voor je. Toen ze net bij ons kwam was ze heel moeilijk met eten, maar nu zijn we super trots op haar en eet ze eigenlijk bijna alles.

Eén van de klasgenootjes van Gabici is Katika die volgende maand ook 7 jaar hoopt te worden. Zij is ook een rustig meisje met af en toe wat meer pit als ze ziet dat er onrecht wordt aangedaan aan wie dan ook. Dan hoor je haar beredeneren en in de bres springen voor het slachtoffer. Dit is een mooie eigenschap. Ze heeft nog wat moeite met haar eigen gevoelens uiten, maar daar werken we hard aan. Ze is een echte gezelschaps meid. Ze houdt van samen spelletjes spelen, Met haar vriendinnetjes met de poppen spelen of heerlijk rondjes fietsen met de jongens. Op school levert ze echt bijna perfect werk af, dat ontzettend mooi om te zien!

Beata is ook een klasgenootje van de twee meiden. Ze heeft ons allemaal zeer verbaasd. Toen ze de school begon hadden we onze twijfels of ze het wel zou redden. Nou, redden dat doet ze het zeker, ze gaat zelfs zo hard in haar ontwikkeling, dat wij vaak met open mond naar haar staan te luisteren! Ze is slim en heeft erg snel door wat ze moet weten! Haar fijne motoriek moet wel nog flink bijgestuurd worden, maar ik zie vaak dat het ook te maken heeft met het onzin vinden en het gewoon niet willen doen. Ze loopt de hele dag rond. Af en toe speelt ze, maar is het liefst bij de volwassenen. Spelletjes spelen vindt ze ook erg leuk, maar ga geen memory met haar spelen, want dat zal je zeker weten verliezen!

Lorika is de enige jongen in de school van Abod. Hij wordt volgende maand alweer 8 jaar. Hij houdt van lekker op zijn kamer spelen, vooral met de oudste jongen van het stel. Samen spelen ze dan een dag lang met de autootjes of bouwen hele interesante huizen of auto’s van lego. Op school doet hij het ontzettend goed. Hij is zeer ambitieus en dat is goed te merken in zijn werk! Hij vindt het heerlijk om bij mannen te zijn die wat repareren in of rond het huis en als het even kan vraagt hij ze de oren van het hoofd. Lorika kan eigenlijk heel gemakkelijk omgaan met iedereen. Al baalt hij er wel eens van dat er geen jongens zijn op zijn school en hij altijd rondom meiden moet zijn.

Elena gaat met sprongen vooruit. Ze is nu bijna een jaar bij ons en hoopt deze zomer 9 jaar te worden. Op school had ze echt ontzettend veel om in te halen, maar dat doet ze bijzonder goed. Ze gelooft alleen absoluut niet in haar zelf als het om schoolwerk gaat en dat geeft behoorlijk vaak tranen. Ze moet om haar achterstand in te halen dan ook extra werk doen en dat is natuurlijk niet altijd even leuk, als je anderen om je heen ziet spelen. Elena houdt heel erg van spelletjes spelen. Maar ook, net als haar zusje, houdt ze van knutselen en is heerlijk kreatief! Buiten skeeleren of fietsen vindt ze ook erg leuk om te doen. Ze vindt dat ze wel wat meer vrijheid mag hebben en ook, net als de oudsten, op de weg mag fietsen. Hopelijk kunnen we dat binnenkort eens gaan bekijken.

Krisztina is het klasgenootje van Elena. Het zijn niet bepaald vriendinnen van elkaar, eigenlijk meer rivalen. Ze lijken altijd wel op elkaar te letten, maar samen spelen lukt absoluut niet. Krisztina is een zeer pienter meisje en doet het erg goed op school. Af en toe heeft de juf wat moeite met haar mond, maar na het hebben een goed gesprek met haar gaat het weer een tijdje goed. Ze is een goede hulp voor ons met de kleintjes, ze is echt zo’n oer moederkip die alles wel even regelt voor ze. De jongens beginnen wat zelfstandiger te worden, maar daar moet deze meid niks van weten! Krisztina telt ook de dagen af voor haar verjaardag, al moet ze nog een heel eind gaan, want ze wordt pas in september 9 jaar. Knutselen en met de poppen spelen vindt ze heerlijk, vooral als er levende poppen aanwezig zijn, zoals haar broertje Zsoltika.

Barbara is al een hele meid. Ze is deze winter 11 jaar geworden. Ze had voor kerst allemaal grote meiden kadootjes gevraagd, maar daarnaast ook nog een doosje lego Friends. Ze kan daar heel rustig mee zitten spelen aan tafel. Verder schommelt ze graag met haar oudere broer en daar kletsen over van alles en nog wat. Ze is ook echt een puber aan het worden: rolt met haar ogen als je iets zegt waar ze het niet mee eens is. Of helemaal niks doen en een beetje bij de volwassenen rondhangen. Ze houdt er van om ons te helpen, vooral als ze daardoor iets langer op mag blijven en even lekker bij kan kletsen. Barbara moet goed haar best doen om bij te blijven op school, maar dat doet ze prima. Roemeens leren is niet echt haar favoriete bezigheid, maar uiteindelijk doet ze het wel. Ze is een lieve meid en kan heel sociaal doen naar de andere meiden.

De laatste van het stel Gyurika. Hij is inmiddels alweer 12 jaar en dat kunnen we echt heerlijk merken. Het ene moment ligt hij heerlijk op de vloer met de kleintjes met autootjes te spelen en het andere moment loopt hij met een boos gezicht door het huis, omdat er dan ook absoluut niets goed is rondom hem heen. Van de week heeft hij een mooi horloge kunnen kopen van zijn zakgeld. Daar is hij echt ontzettend trots op! Hij werkt graag voor een extra zakcentje en doet dat dan ook goed. Tegenwoordig zit hij op voetbal en is echt helemaal in zijn element. Hij heeft het er constant over, en dat voor een jongen die niet zoveel zegt! Het is erg leuk om hem zo te zien ontwikkelen tot een volwassen jongen.

Zo dat was het stelletje bij Kerub. Zoals ik al vaker gezegd heb is het een leuk, gebalanceerd groepje bij elkaar. Wij zijn daar heel erg dankbaar voor, want weten dat dit niet vanzelfsprekend is.

Misschien dat sommige lezers constateren dat we op dit moment maar 11 kinderen hebben en dat de oudste Tamas van 15 jaar niet werd beschreven. Helaas hebben we afscheid van hem moeten nemen. Hij heeft verkeerde beslissingen genomen en neemt nog steeds vaak de verkeerde beslissingen, waardoor wij hem helaas naar huis hebben moeten sturen. Zelfs naar meedere aanmaningen heeft hij niet voldoende laten zien dat hij wil veranderen. We blijven nauw contact met hem hebben, bellen hem eigenlijk elke week wel eens of hij belt ons. Ook zie ik hem bijna wekelijks en houd contact met de leraren. Hij heeft het moeilijk, nu hij niet meer bij ons woont. Willen jullie voor hem blijven bidden, zodat hij, misschien niet wonend bij Kerub, toch nog op het goede pad mag komen.

Zo dat was het dan. Hopelijk hebben jullie even mogen meegenieten van deze kinderen. Als jullie de kriebels hebben gekregen om deze kinderen in levende lijve te ontmoeten.....altijd welkom!!

Vriendelijke groeten van ons allemaal,

Attila en Sandra

### MEDELEVEN

Graag willen wij uw medeleven vragen, in de vorm van een kaart of een bezoekje, voor meelevende (oud)gemeenteleden die, al dan niet tijdelijk, elders verblijven:

Huize Ursula, A.H. Kooistraat 130, 2441 CP Nieuwveen:

Mevr. J.M. Treur, jarig op 11 september.

Woonzorgcentrum ‘Huize Winterdijk, Winterdijk 8, 2801 SJ Gouda:

Mevr. A. van Selm-van der Kraan, jarig op 28 februari.

Woonzorgcentrum Overdorp, Overdorp 6, 3628 BX Kockengen:

Mevr. H.J. de Heus-Spronk, kamer 12, jarig op 19 oktober

Zorgvilla Sluysoort, Sluysoort 10, 3602 AS Maarssen

Mevr. J.J. Kroon-van Veen, App. 26, jarig op 12 augustus.

Zonnehuis Zuiderhof, Futenlaan 50, 3645 GE Vinkeveen

Mevr. J. Schippers-Robbers, jarig op 22 januari

En ook:

* Mevr. M.K. Vlug, jarig op 16 juni,

verblijft tijdelijk in Careyn Snavelenburg, Snavelenburg 1, 3603 GN Maarssen

* Dhr. G.D. Treur, jarig op 24 april en

Mevr. W. Treur-de Leeuw, jarig op 27 december

Mevr. Van Wieringenplein 20

* Dhr. J. van Scherpenzeel, jarig op 19 november

Mevr. Van Wieringenplein 42

Mochten wij iemand zijn vergeten, wilt u dan zo vriendelijk zijn dit te melden aan een van de diakenen.

**COLLECTEN EN ONTVANGEN GIFTEN KERKBEHEER**

**Opbrengst collecten:**

December € 2.193,22

Januari € 2.347,52

Februari € 1.764,40

**Giften:**

27 december € 150,00

27 december € 50,00

29 december € 250,00

20 december € 1000,00

21 januari € 50,00

25 januari € 500,00 voor de energiekosten

**Opbrengst oud papier in de container:**

November: 2020 kilo oud papier = € 101,00

December: 4560 kilo oud papier = € 228,00

Januari: 2240 kilo oud papier = € 112,00

**Via ophaaldienst gemeente door vrijwilligers:**

November: 11540 kilo oud papier = € 577,00

December: 9880 kilo oud papier = € 494,00

Januari: 14140 kilo oud papier = € 707,00

**AGENDA 2023**

Zo de Heere wil en wij leven (en de Coronamaatregelen het toelaten):

6 april (avond) Viering Heilig Avondmaal

7 april Goede Vrijdag

9 april Eerste Paasdag, Openbare Belijdenis van het geloof

10 april Tweede Paasdag

6 mei Rommelmarkt

18 mei Hemelvaartsdag

28 mei Eerste Pinksterdag

29 mei Tweede Pinksterdag

18 juni Voorbereiding Heilig Avondmaal

25 juni Viering Heilig Avondmaal

16 juli VBW dienst

3 september Voorbereiding Heilig Avondmaal

10 september Viering Heilig Avondmaal

17 september Opening winterwerk

24 september Scholendienst

1 oktober Israelzondag

1 november Dankdag voor gewas en arbeid

12 november Alpha Youth dienst

26 november Eeuwigheidszondag

3 december Voorbereiding Heilig Avondmaal

10 december Viering Heilig Avondmaal

25 december Eerste Kerstdag

26 december Tweede Kerstdag

31 december Oudejaarsdag

Zie voor de agenda met betrekking tot overige activiteiten verder de website van onze gemeente www.hervormdwilnis.nl en de mededelingen in ‘Ons Kerkblad’.

**CONTACTGEGEVENS**

* *Predikant:*

Ds. M. van de Ruitenbeek, Kon. Julianastraat 25, 3648AL Wilnis,

Tel. 0297 – 77 67 52, Email: [predikant@hervormdwilnis.nl](mailto:predikant@hervormdwilnis.nl)

* *Scriba:*

Dhr. Dick Stam p.a. Kerkstraat 12, 3648 AK Wilnis.

Tel. 06 – 25 49 16 46 Email: scriba@hervormdwilnis.nl

* *Diaconie en kerkauto:*

Dhr. Koos Bos, Tel. 0297 – 27 42 64, Email: [koosb6394@gmail.com](mailto:koosb6394@gmail.com)

* *Jeugdouderling*

Dhr. Gert van Kreuningen, Tel. 06 – 11 38 70 69,

Email: [Gert@veruszakelijkadvies.nl](mailto:Gert@veruszakelijkadvies.nl)

* *Evangelisatieouderling*

Vacature

* *Abonnementenadministratie “Ons Kerkblad”*

Mevr. Anneke van Leeuwen, Tel. 0297 - 28 11 78.

Email: [aalesenanneke@gmail.com](mailto:aalesenanneke@gmail.com)

* *Ledenadministratie/Kerkelijk bureau:*

Mevr. Anja Kranenburg, tel. 0297 - 28 57 74.

Email: [administratie@hervormdwilnis.nl](mailto:administratie@hervormdwilnis.nl)

* *Kopij voor “Ons Kerkblad”:*

Mevr. Edith Stam, tel. 0297 - 28 74 95,

Email: [edithstam@ziggo.nl](mailto:edithstam@ziggo.nl)

* *Beheerder begraafplaats:*

Dhr. Christiaan van der Linden, tel. 06 – 16 64 06 34

Email: [kosterhervormdwilnis@gmail.com](mailto:kosterhervormdwilnis@gmail.com),.

* *Administratie begraafplaats:*

Mevr. Anja Kranenburg, tel. 0297 - 28 57 74.

Email: [Administratie@hervormdwilnis.nl](mailto:Administratie@hervormdwilnis.nl)

* *Koster:*

Dhr. Christiaan van der Linden, tel. 06 – 16 64 06 34,

Email: [kosterhervormdwilnis@gmail.com](mailto:kosterhervormdwilnis@gmail.com)

*Beheer gebouw “De Roeping”:*

Mevr. Marjan Versteegh-Hogendoorn, tel. 0172 – 40 85 86 of

06 – 57 43 43 12. Email: Versteegh.house@hetnet.nl

* *Internetsite:* [www.hervormdwilnis.nl](http://www.hervormdwilnis.nl)

**IBAN**

Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte bankrekeningnummers:

* College van Kerkrentmeesters (CvK) Hervormde gemeente Wilnis. Deze bankrekening is voor de betalingen van de kerkelijke bijdrage, van collectebonnen (graag aankoopdatum vermelden) en

voor uw giften voor de instandhouding van onze gemeente.

**IBAN: NL98 RABO 0373 7116 46 ten name van CvK Hervormde Gemeente Wilnis**

* Diaconie Hervormde gemeente Wilnis en Commissie Zending en Werelddiakonaat. Deze bankrekening is voor giften voor de Diaconie, kerktelefoon en alle diaconale doelen. Graag vermelden voor welke collecte of doel uw gift bestemd is.

**IBAN: NL17 RABO 0373 7101 94 ten name van de Diaconie Herv. Gem. Wilnis.**

* Evangelisatiecommissie. Deze bankrekening is voor giften voor het evangelisatiewerk door onze gemeente zoals o.a. de VBW

**IBAN: NL04 RABO 0373 7116 89 t.n.v Evangelisatiecommissie Herv. Gem. Wilnis.**

* Jeugdraad. Deze bankrekening is voor giften voor het jeugdwerk van onze gemeente.

**IBAN: NL54 RABO 0373 7116 62 t.n.v. Jeugdraad Herv. Gem. Wilnis**

**PASTORALE WIJKTEAMS**

De wijkouderlingen zijn voor u de contactpersoon in de wijk. Neem gerust contact met hen op als u vragen heeft.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wijk** | Ouderling | Teamleden |
| 1 | **Stephan Vree**  Tel. 06 – 53 26 75 99 | Peter Rietveld (bezoekbroeder)  Tonnie Meijers (wijkdiaken)  Corine van der Schaft |
| De Baan, Prins Bernhardstraat, Dorpsstraat, Eendracht, Koningin Julianastraat, Kerkstraat, Korenmolenweg, Oudhuijzerweg, Raadhuisstraat, Scheepswerf, Stationsweg, Wilhelminastraat, Wilnisse zuwe en de gemeenteleden die wonen in Vinkeveen. | |
| 2 | **Peter De Bruijn**  tel. 27 25 03 | Corstian Leeflang (bezoekbroeder)  Koos Bos (wijkdiaken)  Henny van Dulken, Janneke Kranenburg |
| Beatrixstraat, Christinastraat, De Duiker, Herenweg, Irenestraat, De Krom, Margrietstraat, Pieter Joostenlaan, Rietkragge, Veldzijdeweg, Zodde, Zon en water. | |
| 3 | **Theo Herngreen**  Tel. 06-11 59 68 95 | Nico Mur (bezoekbroeder)  Marlies de Haan (bezoekzuster)  Koos Bos (wijkdiaken)  Alie Palm, Liesbeth Verhoek, Ella Hulsman |
| Blauwe Zegge, Bovendijk, Dotterbloem, Dijkgraaf, Herbergier, Kastelein, Kropaar, Marktschipper, Burgemeester Padmosweg, Poldermeester, Raaigras, Scheepmaker, Timotheegras, Trilgras, Veenman, Veenweg, Wagenmaker, Waterlelie, Watertuin, Wilnisse zijweg, Zorggras, Zwenkgras en Marickenland. | |
| 4 | **Dirk Drost**  Tel. 06-51 44 83 80 | Cristiaan Spek (bezoekbroeder)  Peter de Leeuw (wijkdiaken)  Matty Nagel, Marjan de Leeuw  Bep Rispens |
| Burgemeester van Baaklaan, Beemdgras, Ds. H. ten Brinckplantsoen, Wethouder van Damlaan, Ir. Enschedeweg, Burgemeester Fernhoutlaan, Kamgras, Pastoor Kannelaan, Molmlaan, Mijdrechtse dwarsweg, Secretaris Munniklaan, Dr. Mees ten Oeverlaan, Rietvoorn, Ringdijk, Dr. J. Severijnplantsoen, Burgemeester van Trichtlaan, Burgemeester de Voogtlaan, Vossestaart, Ds. W.A. Willemseplantsoen, Zeelt. | |
| 5 | **Jos Seeleman**  Tel. 0297 – 27 35 84 | Johan van Eijk (bezoekbroeder)  Tonnie Meijers (wijkdiaken)  Leen van Kreuningen  Ida van Kreuningen |
| Gagelweg, Geerkade, Molenland en Veldhuis. Gemeenteleden die, op eigen verzoek, “pastorale zorg” ontvangen en wonen in: Mijdrecht.en gemeenteleden die officieel overgeschreven zijn vanuit omliggende plaatsen, behalve Vinkeveen. | |

**Jeugdouderling:** Gert van Kreuningen,

Tel. 06 – 11 38 70 69, Email: [Gert@veruszakelijkadvies.nl](mailto:Gert@veruszakelijkadvies.nl)

**UITSCHRIJVEN SOLITUDO**

Wanneer u Solitudo niet meer wenst te ontvangen kunt u een Email sturen naar: [administratie@hervormdwilnis.nl](mailto:administratie@hervormdwilnis.nl) of even bellen naar Anja Kranenburg, tel. 0297 – 28 57 74.

Wanneer u Solitudo in het vervolg per mail wilt ontvangen, kan dat ook. Stuurt u dan ook even een mailtje. U kunt Solitudo ook op de website vinden.

**TEN SLOTTE**

Alweer een “Solitudo” uit. Wij hopen dat u weer met plezier gelezen hebt.

De kopij, bij voorkeur per email, opgemaakt in WORD, lettertype Arial, grootte 10 en A5 formaat, voor de volgende uitgave (week 27 of 28 2023) kunt u inleveren bij: Anja Kranenburg, Email: A.Kranenburg@solconmail.nl. Tel. 0297-285774

**Uiterste inleverdatum kopij**

**volgende “Solitudo”:**

**donderdag 22 juni 2023**

Wilnis, 25 maart 2023/AK