**Vooruit met de geit**

Politici meenden dit gezegde te moeten gebruiken om de voortgang van het formatieproces te omschrijven. Terecht vroeg Ploumen zich af welke geit bedoeld werd, want het schoot en schiet nog steeds van geen meter op.

Waarom ik hier aan denk is, omdat wij momenteel verblijven op het eiland van de geiten. Vlielanders werden in het verleden altijd door de Terschellingers uitgescholden voor geit. Een prachtige bronzen beeld van dit mooie dier schittert dan ook in de Dorpsstraat.

En zo neem ik u mee naar dit heerlijke Waddeneiland, dat toeristen verplicht alleen van de fiets gebruik te maken. Zeldzaam rustig en een omgeving, die te overzien is.

Herma en ik werden uitgenodigd om in afwachting van de nieuwe predikant, die in september arriveert de pastorie te bewonen en voor enige vieringen en bijzonder pastoraat zorg te dragen. Voor mij betekent dit een spikkelvakantie, omdat verplichtingen op het vaste land mij verplichten om geregeld de boot daar naar toe te nemen. Vlieland zorgt goed voor ons en met de auto geparkeerd voor de deur van de terminal is eigenlijk veel ontspanning en een snelle terugtocht gegarandeerd. De pastorie staat tegenover de kerk. De kerk is een prachtig gebouw, dat de eeuwen heeft getrotseerd. Het is vrijwel zeker de eerste kerk, die vanaf het begin protestants is geweest. Niet dat er destijds geen Rooms-Katholieken woonden, maar toen hun kerk was afgebroken en er een nieuwe gebouwd werd, was de Reformatie een feit en dus droeg en draagt de kerk een protestants karakter.

Leuk is, dat de kerk drie prachtige kaarsenkronen bezit, waarvan één hoogstpersoonlijk door Michiel de Ruijter is geschonken. Hij had deze cadeau gekregen van de Zweedse koning en als geregelde kerkganger gaf hij dit geschenk door aan zijn kerk.

Daar is de gemeente maar wat trots op. Dat mag trouwens voor het hele gebouw wel gelden, want alleen al het feit, dat vrijwel al het houtwerk afkomstig is van de zee, waar strandjutters voortdurend alles van waarde, dat de zee teruggaf, wegsleepten, is een bron van verwondering. De kansel draagt in de schutboorden nog sleutelgaten van de deur, die het ooit was.

Herma en ik komen al vele jaren op het eiland en zo groeide er door allerlei bijzondere gebeurtenissen een band met een gemeenschap, die natuurlijk net als die in Vuren uniek genoemd mag worden.

Want dat moet natuurlijk wel gezegd: iedere gemeenschap heeft zijn eigen bijzondere geschiedenis. Vuren heeft veel van haar karakter moeten verliezen, omdat de rivier haar tol eiste en bewoning van de dijk niet langer verantwoord bleek. Zo is het ook Vlieland vergaan, waar het veel grotere dorp "West Vlieland" uiteindelijk door de zee werd opgeslokt, net als Schokland nabij Urk. Maar de oude kerk van Vuren prijkt nog immer aan de dijk en de meesten van u daalden af naar de lager gelegen polder en met de opknapbeurt van de Mildijk en het bebouwen van het gebied, waar vroeger de Vuurvlinder stond en Kievit zijn bedrijf runde krijgt Vuren een mild, verzorgd en plezierig aanzien terug. Onze Thaborgemeente levert ook een bescheiden bijdrage door de plantenbakken met geraniums, die de nieuwe gemeente West Betuwe wilde vernietigen, over te nemen en vanaf heden te verzorgen. Zo ben je kerk in een dorp. De kerk die ook zorg draagt voor een verlicht uurwerk en een goed onderkomen voor menig gelovig en/of enthousiast Vurenaar.

En zo heeft alles zijn historie en is er overal wel reden tot dankbaarheid voor wat er was en voor wat bewaard is en voor wat is vernieuwd.

Dat geldt voor alle dorpsgemeenschappen, zo dus ook voor Vlieland en Vuren.

Alleen Vurenaren werden en worden geen geit genoemd. Oh zo!

Rob Visser