Goede morgen gemeente,

Ook de Nieuwjaars speech van de voorzitter is anders dan anders. Joke leest hem voor, Barbera zit in quarantaine thuis….

We kijken terug op een heel bijzonder jaar. Een jaar dat redelijk normaal begon, maar al snel veranderde in een jaar dat zijn gelijke in de recente geschiedenis niet kent. Ook ik, Barbera, had mijn voorzitterschap van deze geloofsgemeenschap anders voor mij gezien.

In de 40 dagentijd, moesten we (Alexander en Barbera) ons melden bij de burgemeester. Daar werd al heel snel duidelijk dat de kerken geen bezoekers meer konden ontvangen. Ook in alle andere berichtgeving kwamen veel beperkingen. Het werd stil op straat. Het werd stil in de kerk.

Ook tijdens heel verdrietige omstandigheden was het niet meer mogelijk om op onze gewone wijze kerk te zijn, mee te leven, afscheid te nemen.

En zowel in de kerk als daarbuiten hebben we volop te maken gehad met rouw, verdriet en eenzaamheid.

En tóch…. kwam er ook een andere beweging op gang. Er werd gekeken wat er wel kon. Er werd een regieteam samengesteld er werd digitaal vergaderd. De digitale diensten kregen meer en meer vorm, en natuurlijk is het anders om thuis te kijken dan in de kerk aanwezig te zijn. Het is zelfs lastig om dit vol te houden voor een groot deel van onze gemeente en dat is iets waar we oog voor moeten blijven houden. In de gemeente (en daar buiten) zijn onnoemelijk veel kaartjes verstuurd. Er zijn tulpen aangeboden aan onze 75 plussers, rond de startzondag heeft iedereen een roos ontvangen en een kaart. Met de kerst hebben jullie ook allemaal een kaart ontvangen. We konden niet fysiek bij elkaar zijn, er is geprobeerd om contact met iedereen te houden. En wat zien we uit dat we Pasen, Kerst en de maaltijd van de Heer weer als 1 gemeente kunnen vieren, dat we elkaar weer normaal kunnen ontmoeten, dat we elkaar die troostende of vreugdevolle arm of hand kunnen geven.

En wat ben ik trots op jullie als gemeente dat het omzien naar elkaar zo goed vorm krijgt. En ook hier gaat er wel eens wat mis… het blijft mensenwerk. Deel het met ons als er iets mis gaat.

En wat ben ik trots op jullie als gemeente. Want deze tijd vroeg ook wat van onze vrijwilligers. Hun werk werd anders, soms meer, en soms verviel het. Terwijl ook vrijwilligerswerk een vorm van zingeving in je leven kan zijn. Dank voor jullie flexibiliteit. Deze tijd vraagt ook om een nieuw soort vrijwilligers. We hebben gemeenteleden bereid gevonden om de samenzang vorm te geven, de techniek heeft andere dingen van ons gevraagd en we hadden opeens stewards nodig in de kerk. Zo fijn dat er voldoende mensen dan ook ‘ja’ zeggen.

Er moest opeens digitaal gecollecteerd worden en ook dat is gelukt! De kinderen hebben een mooie grote kindernevendienst. Helaas door de huidige strenge lockdown kan die niet fysiek bezocht worden. Maar het zijn mooie ontwikkelingen. We hebben digitale quizzen gehad en hoe leuk is dat om aan deel te nemen. De Jeugdkerk gaat deze maand digitaal starten. Wat een mooie en verbindende ontwikkelingen.

Aan jullie vraag ik om in het nieuwe jaar naar elkaar om te blijven zien. Ons best te blijven doen om gezamenlijk het lichaam van Christus te zijn, hoe verschillend we ook zijn. Om onze geloofsgemeenschap positief en open te benaderen en te kijken waar jij het steentje kan bijdragen.

Ik heb meegenomen uit de oudejaarsdienst dat het de overtuiging is die je op de been houdt en dat Gods liefde mensen in de moeilijke momenten op de schouders neemt. Dat goede machten trouw en stil ons omgeven in het leven.

In de hoop en het vertrouwen dat we niet alleen zijn, wil ik graag afsluiten met het volgende dichtregels.

Als een onbeschreven blad,

ligt de toekomst voor je open.

Maar het onbekende pad,

hoef je niet alleen te lopen.

Ik wens jullie een goed, gezond, gezellig en gezegend 2021 toe.

Hartelijke groet,

Barbera van Wieren-van Leeuwen