Oegstgeest

22 Januari, 2015

Gezang 242: 1,2, 7

Welkom

Onze hulp is in de naam van de Heer die leven maakt en ons vernieuwt in en door zijn Geest. Amen

Votum en groet

Lied. Gezang 117: 1, 3, 6, 7

Gebed

Lied Psalm 116: 1, 2, 3, 5

Schriflezingen

Deuteronomium 10: 12-22

1 Johannes 4:7-21

Lied Gezang 304: 1, 2, 3

Preek.

Ze zagen er wat wezenloos uit. Een gezin werkte brood met kaas weg. Een paar vrouwen schuifelden over de gang. Dit waren dus de vluchtelingen waar ik zoveel over had gehoord en gelezen. Ze zijn nu in Crailoo, tot 2010 een asielzoekerscentrum vlakbij Hilversum. En nu dus weer. Als wethouder zal ik verantwoordelijk zijn voor het werk en inkomen zodra ze statushouders zijn en Hilversum als verblijfplaats krijgen. Ik moest me eerst melden bij de ingang. Mijn medewerkers hadden dienst. Het bezoek maakte me een paar illusies armer.

Ik dacht dat we er goed aandeden opvang te regelen. Dat denk ik nog steeds. Maar ik dacht ook dat de vluchtelingen iets van opluchting zouden ervaren bij wat warmte en vastigheid na een lange en moeilijke reis. Verder dacht ik dat we niet snel genoeg zouden kunnen beginnen met de wederzijdse kennismaking. Ik keek uit naar de gesprekken, benieuwd wat ik te horen zou krijgen.

Niets van dat alles. De hectiek was groot. Van alles was gaande. Een gezin wilde er een kamer bij voor twee kinderen. Mensen wilden weg. Een man wilde naar het centrum van Hilversum gebracht worden. Een andere man weigerde aan een verzoek van een vrouwelijke medewerkster voldoen. Het coa wilde niet dat mensen zelf gingen koken. Er waren veel klachten over het eten. Eritrese meisjes met schurft zochten blijkbaar 's nachts syrische vrijgezellen op. Het Rode Kruis zou weggaan die dag dus kwam een medewerker met een EHBO kist die hij ergens had gevonden. Van praten kwam weinig. De mensen waren vooral gesloten, wilden niet vertellen, en wilden vooral weten wanneer ze verder konden. Ik zag ervan af het gezin dat met het brood bezig was te benaderen.

De werkelijkheid kwam rauw op mijn dak. Ik kon er even niets moois aan zien. Wat me raakte was de inzet van onze mensen. Zij maakten er het beste van. Ik kon me alleen maar afvragen hoe het verder moet.

Ik wil samen met u over de vluchtelingen nadenken. Ik wil met u kijken wat de bijbel ons kan zeggen, of het ons kan inspireren. Kom alstublieft met mij mee.

wat is liefde? open onze huizen? alles delen? de jongeling. Goroma, de buddha, liet alles achter, inclusief zijn net geboren kind. de meesten van u bent ouder. steun nodig.

Amen

En ga nu allen blij naar huis op uw weg naar het ware geluk en ontvang de zegen van de heer.

Vrede zij u

En in en door de geest

Zij de vrede met onze wereld, amen

Gezang 44, 1, 2, 3