**Gemeentebrief**

***AAIT VEDAN***

Pinksteren is alweer voorbij. Nu vangt een lange periode aan, waarin er geen kerkelijke feesten meer te vieren zijn. Alles begon met Advent, daarna: Kerst, Jaarwisseling, Epiphanie, Stille Week, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Daartussendoor nog Koningsdag, en 4 en 5 mei.

En dan nu de liturgisch gezien groene tijd. Onze eigen feestjes gingen al niet door: Paasvieringen, talentenveiling, straks de jaarmarkt en de startdag ook al niet.

Het wordt even wat stil op het kerkelijk erf. De kerkenraad zal binnenkort voor het eerst sinds ruim drie maanden weer bijeenkomen. Er is enerzijds heel veel te bespreken, anderzijds juist heel weinig. Veel weten we niet. We moeten creatief zijn en waar mogelijk en verantwoord de grenzen opzoeken. Dat vereist overleg. Zeker, omdat de tand des tijds aan onze gemeente knaagt. We worden allemaal ouder en de Coronacrisis heeft zwakke plekken bloot gelegd.

Maar we geven de moed niet op. Het is de moeite waard om tegen de stroom van de tijd in te blijven roeien en ons te realiseren, dat de wereldgeschiedenis meerdere malen een periode heeft gekend, dat geloof en kerk bepaald niet 'in' waren.

We gaan gewoon door. In de tien jaren, dat wij in het Sallandse dorp Holten mochten wonen en werken leerde ik wat plaatselijk dialect. Een van die begrippen was 'aait vedan'. Boeren (en ik had daar wel enige honderden boerengezinnen in de buurtschappen waaronder Dijkerhoek en Espelo, die u wellicht kent van de supergrote Paasvuren).

Ook in de jaren tachtig, toen ik daar werkte werden de boeren voortdurend belaagd met ingewikkeld regeringsbeleid en dienovereenkomstige landbouwbeleid. Ze werden er ook toen al gek van. Als ik dan op bezoek kwam en hun mismoedigheid en opstandigheid proefde eindigden ze vaak met de uitspraak: 'ach domi, maar we gaon gewoon aait vedan'. We gaan maar gewoon door!

Daarmee was hun hele levensfilosofie samengevat. Veel keus hadden ze niet. En hoezeer ze dat ook wilden, menige boerenzoon heeft het bedrijf toch later moeten overdoen aan een collega, die weer groter werd om zo aan het gewenste regeringsbeleid te voldoen.

Want met alle respect voor onze enthousiaste en toegewijde Carola Schouten moet wel gezegd worden, dat de absurd grote boerenbedrijven met de torenhoge schulden en de verschrikkelijke hoeveelheid mest en stikstofuitstoot, zonder enige reserve het tragisch resultaat zijn van een regeringsbeleid, dat er al decennialang op gericht is, dat bedrijven moesten groeien en dat meer niet voldoende was, maar alleen maar nog meer, meer, meer en nog meer.

Diepe bewondering koesterde en koester ik nog voor de boeren, die volhielden, natuurlijk om te verdienen, maar ook voor de toekomst van hun kinderen en heel eenvoudig, omdat ze hielden van hun bedrijf en hun vee.

En daaraan moet ik denken nu we ons gesteld zien voor de opgave in te spelen op wat de kerk kan doen en betekenen in een tijd, waarin het COvID 19-virus nog rondwaart (en dat duurt zeker nog tot diep in 2021). Natuurlijk niet bij de pakken neerzitten, maar er alles aan doen om de schade te beperken, het Woord van de Heer in vieringen en activiteiten uit te dragen, een vuurbaken te zijn ook in Vuren, het vuur brandend te houden, de moed niet op te geven, maar te blijven geloven in de Schepper, die heel goed weet, wat Hij is begonnen en die ons bij voortduring uitdaagt om met de helm van de hoop en het harnas van geloof en liefde (1Thessalonisenzen 5) de goede strijd van het geloof te leveren.

Want het wordt overal een half jaar weer Advent. Het feest van verwachting, uitzicht en Hoop. Dus lieve mensen: AAIT VEDAN!!!!!

Hartelijke groet, Rob Visser