
*** Kerkdiensten Bonifaciuskerk***

zondag 30 juni aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. E. van der Kaaij uit Nijkerk.

Collecte: 1e Diaconie: Eigen diaconaal werk,

2e Kerk: Generale kas predikantstraktementen.

Koster: J. Kool.

zondag 7 juli **aanvang 14.30 uur.**

**Intrededienst mevr. ds. H.C.L. Boot.**

Voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend.

Collecte: 1e Diaconie: Rudolphstichting,

2e Kerk: Algemene kosten.

Koster: N. Buijze.

zondag 14 juli aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. Rien Erkelens uit Alkmaar.

Collecte: 1e Diaconie: Bloemenfonds,

2e Kerk: Onderhoud tuin en terrein.

Koster: Th. Hoff.

zondag 21 juli aanvang 10.00 uur.

Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot.

Collecte: 1e Diaconie: Eye Care Foundation,

2e Kerk: Energiekosten.

Koster: J. Kool.

zondag 28 juli aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. Hans de Wit uit Zaandam

Collecte: 1e Diaconie: Ouderenwerk,

2e Kerk: Instandhouding eredienst.

Koster: J. Kool.

zondag 4 augustus aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. T. Woltinghe uit Amersfoort

Collecte: 1e Diaconie: Nieuw Hydepark (voorheen

Roosevelthuis),

2e Kerk: Klein onderhoud.

Koster: N. Buijze.

zondag 11 augustus aanvang 10.00 uur.

Voorganger: mevr. ds. H. Smit uit Purmerend.

Collecte: 1e Diaconie: ZWO Kerk in Actie,

Werelddiaconaat,

2e Kerk: Kerkmuziek.

Koster: Th. Hoff.

zondag 18 augustus aanvang 10.00 uur. **Avondmaal.**

Voorganger: ds. W. den Braber uit Vriezenveen

Collecte: 1e Diaconie: Edukans,

2e Kerk: Plaatselijk pastoraal werk.

Koster: J. Kool.

zondag 25 augustus aanvang 10.00 uur.

Voorganger: ds. E. van der Kaaij uit Nijkerk.

Collecte: 1e Diaconie: Ouderenwerk,

2e Kerk: Algemene kosten.

Koster: J. Kool.

zondag 1 september aanvang 10.00 uur.

Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot.

Collecte: 1e Diaconie: Bloemenfonds,

2e Kerk: Onderhoud tuin en terrein.

Koster: N. Buijze.

zondag 8 september aanvang 10.00 uur.

Voorganger: mevr. ds. H.C.L. Boot.

Collecte: 1e Diaconie: Eigen diaconaal werk,

2e Kerk: Energiekosten.

Koster: Th. Hoff.

***Ter overdenking***

**Gebed**

Heer, ik ben een schakel in de ketting

die alle mensen met elkaar verbindt.

Gij hebt mij niet voor niets gemaakt.

Waar Gij mij zendt, zal ik het goede doen,

vrede stichten en waarheid verspreiden

-al besef ik het zelf maar half-

om uw gebod te onderhouden.

Daarom, mijn God, vertrouw ik op U.

Wat ik ook word, waar ik ook ben,

wat mij mag overkomen,

niets kan mij van u scheiden.

En Gij, die Vader zijt en Vriend,

weet goed waarheen Gij met mij wilt.

Ik ben een schakel in Uw ketting, Heer,

Al wat gij doet heeft zin.

*John Henry Newman,*

*Ingezonden door Alma de Greeuw.*

******

**Uitnodiging**

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Medemblik nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de intrededienst op zondag 7 juli 2019 waarin

**ds. Hetty Boot**

door ds. Hanna Smit als predikant verbonden zal worden aan onze gemeente .

De dienst begint om 14.30 uur in de Bonifaciuskerk,  
Kerkplein 9 te Medemblik.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar informeel   
te ontmoeten en om ds. Hetty Boot te begroeten.   
  
Namens de kerkenraad,  
Kees van Noorloos, voorzitter  
Geke Geveke, scriba   
scribageveke@gmail.com

Toekomstig adres vanaf 7 juli 2019:  
Ds. H.C.L. Boot,  
Oostersingel 9b,  
1671 HA Medemblik.  
predikant@bonifaciuskerkmedemblik.nl,

***Dagelijks leesrooster***

**juli:**

01 maandag Psalm 76 De HEER strijdt voor zijn volk

02 dinsdag Handelingen 4:32-37 Samenleving

03 woensdag Handelingen 5:1-11 Bedrog

04 donderdag Handelingen 5:12-26 Niet te stuiten

05 vrijdag Handelingen 5:27-42 Risico

06 zaterdag Psalm 42 Dorst

07 zondag Lucas 10:1-16 Herauten

8 maandag Lucas 10:17-24 Het belangrijkste effect

09 dinsdag Lucas 10:25-37 Vragen naar de

bekende weg?

10 woensdag Lucas 10:38-42 De eerste zorg

11 donderdag Psalm 25 Geestelijke TomTom

12 vrijdag Kolossenzen 1:1-14 Kolossaal!

13 zaterdag Kolossenzen 1:15-23 Dank aan de Schepper

14 zondag Kolossenzen 1:24-2:5 Blijmoedig lijden

15 maandag Kolossenzen 2:6-15 Sterven en leven

16 dinsdag Kolossenzen 2:16-3:4 Eet en drink, want

morgen leven we

17 woensdag Kolossenzen 3:5-17 Oud en nieuw

18 donderdag Kolossenzen 3:18-4:6 Huisregels

19 vrijdag Kolossenzen 4:7-18 Hartelijke groeten

20 zaterdag Psalm 79 Smeekgebed

21 zondag 1 Samuel 1:1-20 Gebedsverhoring

22 maandag 1 Samuel 1:21-2:11 Magnificat van Hanna

23 dinsdag 1 Samuel 2:12-26 Misbruikschandaal

24 woensdag 1 Samuel 2:27-36 Onheilsprofetie

25 donderdag 1 Samuel 3:1-14 Roeping

26 vrijdag 1 Samuel 3:15-4:1a Groei

27 zaterdag Psalm 108 Rust en vertrouwen

28 zondag Lucas 11:1-13 Gebedsonderwijs

29 maandag Lucas 11:14-28 Met stomheid geslagen?

30 dinsdag Lucas 11:29-36 Meer dan Jona

31 woensdag Lucas 11:37-44 Wat verdient de

schoonheidsprijs?

**augustus:**

01 donderdag Lucas 11:45-54 Wie beledigt wie?

02 vrijdag Lucas 12:1-12 Wat de Geest je ingeeft

03 zaterdag 1 Samuel 4:1b-11 De HEER laat zich

(niet) meenemen

04 zondag 1 Samuel 4:12-22 De eer is weg

05 maandag 1 Samuel 5:1-12 Wie is de sterkste?

06 dinsdag 1 Samuel 6:1-12 Comeback

07 woensdag 1 Samuel 6:13-7:1 Bewaarplaats

08 donderdag 1 Samuel 7:2-17 Eben-Haëzer

09 vrijdag Lucas 12:13-21 Waar is jouw schat?

10 zaterdag Lucas 12:22-34 Zorgen en zorg

11 zondag 1 Samuel 8:1-9 Wie is koning?

12 maandag 1 Samuel 8:10-22 Waarschuwing

13 dinsdag 1 Samuel 9:1-14 Op zoek

14 woensdag 1 Samuel 9:15-10:1 Gezalfd

15 donderdag 1 Samuel 10:2-16 Nog geheim

16 vrijdag 1 Samuel 10:17-27 Saul’s grootheid

17 zaterdag Lucas 12:35-48 Onverwachts, maar

niet onverwacht

18 zondag Lucas 12:49-59 Vrede op aarde?

19 maandag 1 Samuel 11:1-13 Koningsnummer

20 dinsdag 1 Samuel 11:14-12:17 Troonrede

21 woensdag 1 Samuel 12:18-25 Bemoediging

22 donderdag Lucas 13:1-9 Eerst de balk in je

eigen oog ...

23 vrijdag Lucas 13:10-17 Goeddoen op sabbat

24 zaterdag Lucas 13:18-21 Klein begin

25 zondag Lucas 13:22-30 Wie gered worden

26 maandag Lucas 13:31-35 Drie dagen

27 dinsdag 1 Samuel 13:1-15a De wacht aangezegd

28 woensdag 1 Samuel 13:15b-22 Wapenembargo

29 donderdag 1 Samuel 13:23-14:15 Heldendaad

30 vrijdag 1 Samuel 14:16-23 Verwarring

31 zaterdag 1 Samuel 14:24-35 De strijd gestaakt

**september:**

01 zondag *Lucas 14:1-11* Uitnodigen

02 maandag *Lucas 14:12-24* Sorry-cultuur

03 dinsdag *1 Samuel 14:36-46* Gratie

04 woensdag *1 Samuel 14:47-52* Strijdbare koning

05 donderdag *1 Samuel 15:1-9* Gehoorzaamheid gevraagd

06 vrijdag *1 Samuel 15:10-23* Spijt

***Inleveren kopij ‘Onderweg’***

Voor het volgend nummer kunt u uw kopij insturen tot en met

**donderdag 22 augustus 2019**

via het bekende e-mailadres:

[onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl](mailto:onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl)

Het volgend kerkblad zal in de week van 2 september verschijnen.

**Verdere inleverdata in 2019:**

**Inleveren:** **Verschijnen in de week van**

do. 17 oktober 28 oktober

do. 5 december16 december

Opgave abonnementen kerkblad € 10,00 per jaar en wijzigingen adressenbestand doorgeven aan:

Nelly An Bos, tel. 06-23271777,

e-mail: [heeringa.andre@gmail.com](mailto:heeringa.andre@gmail.com).


***Diakonie***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bij de volgende diaconale collecten mochten wij in de afgelopen maanden ontvangen: | | | | |
| 06-1-2019 | Bloemenfonds |  | € 50,45 |  |
| 13-1-2019 | St. Hulpverlening Westfriese Kerken (HWK) |  | € 59,29 |  |
| 27-1-2019 | Ouderenwerk |  | € 90,10 |  |
| 03-2-2019 | Kerk in Actie. Werelddiaconaat februari |  | € 61,70 |  |
| 10-2-2019 | Avondmaalsdoel: Edukans |  | € 96,35 |  |
| 17-2-2019 | Kerk in Actie. Collecte Noodhulp |  | € 86,45 |  |
| 24-2-2019 | Open Doors |  | € 63,85 |  |
| 03-3-2019 | Bloemenfonds |  | € 73,65 |  |
| 10-3-2019 | Kerk in Actie. Voorjaarszendingweek (ZWO) | | € 73,15 |  |
| 17-3-2019 | Kerk in Actie. Binnenlands Diaconaat Voorjaar |  | € 87,50 |  |
| 24-3-2019 | Kerk in Actie. 40dagentijdcollecte |  | € 84,25 |  |
| 07-4-2019 | Ouderenwerk |  | € 79,86 |  |
| 14-4-2019 | PKN Jeugdwerk (Palmpaascollecte) |  | € 92,40 |  |
| 18-4-2019 | Witte donderdag.. Avondmaalsdoel: Edukans |  | € 82,20 |  |
| 21-4-2019 | De Regenboog Groep |  | € 80,60 |  |
| 28-4-2019 | Llianefonds |  | € 75,65 |  |
| 05-5-2019 | Ouderenwerk |  | € 212,80 |  |
| 12-5-2019 | Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) |  | € 83,85 |  |
| 19-5-2019 | Nederlands Bijbelgenootschap |  | € 69,95 |  |
| 26-5-2019 | Bloemenfonds |  | € 94,60 |  |
| 02-6-2019 | Avondmaalsdoel: Edukans |  | € 69,45 |  |
| 16-6-2019 | Kerk in Actie. Pinksterzendingsweek (ZWO) |  | € 72,05 |  |

Bij het verzamelen van postzegels, kaarten en mobieltjes was de opbrengst, bestemd voor o.a. Kerk in Actie, maar liefst € 28.969, een prachtig bedrag. Hartelijk dank voor uw inzet.

*Mede namens de diaconie,*

*Wil Mosman*.

***Uit de gemeente***

**Blijf in contact met uw kerk.**

Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk mutaties (verhuizing, geboorte, overlijden) doorgeven aan: Nelly An Bos, Oostersingel 47, tel. 06-23271777.

**Verhuisd:**

07-05: mevrouw T. Draijer-Nauta van Oosterhaven 56 naar Leeuwarden.

11-05: de heer en mevrouw A. Hoogschagen, van

Burg. Pierhagenlaan 2 en Overtoom 44 naar Ridderstraat 30 en 32.

01-06: mevrouw J. van der Linde-Verboom, van Waterborg 185 naar

Ridderstraat 78.

07-06: de heer J. Beek, van Wijdesteeg 17 naar Ridderstraat 28.

06-07: mevrouw R.A. Arendse-de Boer, van Westerdijk 5

naar Waterborg 185.

**Verjaardagen:**

04-07: mevrouw W. van der Made - de Greef, Brakeweg 20.

05-07: mevrouw J. Huttinga, Waterborg 259.

06-07: mevrouw P.A. Huitema – Brouwer, Randweg 54.

07-07: de heer J.A. van Bergen, Turfhoek 10.

14-07: de heer W. Bakker, Pekelharinghaven 12.

14-07: mevrouw S.G. Voorthuijzen – Steeman, Oude Haven 5 A.

25-07: mevrouw H. Lanjouw – Hoff, Bagijnhof 18.

29-07: mevrouw M.W.C. Nievaart - van Dam, Ridderstraat 84.

30-07: de heer T. de Leeuw, Waterborg 21.

31-07: mevrouw I. Bood – Buitenhuis, Pekelharinghaven 9.

02-08: mevrouw J.W. Zeldenrust – Teunissen, Geldelozepad 60.

12-08: mevrouw E.G. Leenman - van de Grift, Admiraliteitsweg 11.

14-08: de heer P. Swart, Westerhaven 4.

16-08: mevrouw D. Poot – Vaandrager, Geldelozepad 5.

19-08: de heer N.J. Buijze, Oude Haven 109.

23-08: mevrouw R. Hoekstra – Vijn, Van Houweningepark 13 B.

23-08: mevrouw G. Hoogschagen - van Veldhuisen, Ridderstraat 30.

24-08: mevrouw G.A. Vlugt - de Gorter, Zoutziederserf 45.

25-08: mevrouw T. Meurs - de Vries, Breeuwershof 10.

29-08: de heer M. Cremer, Droge Wijmersweg 5 /269 Wervershoof.

01-09: mevrouw J.A. Wijand – Kruijver, Lakenkopersgilde 5.

***Postadressen verpleeg- en ziekenhuizen***

Dijklander Ziekenhuis, Postbus 600, 1620 AR Hoorn.

Nicolaas Verpleeghuis, Azalealaan 18,1614 SN Lutjebroek.

AMC, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.

VU Medisch Centrum, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

MCA, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.

GGZ-Hoorn, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn.

Lindendael, Koepoortsweg 35, 1624 AB Hoorn.

Watermolen Abbekerk, Wipmolenstraat 10, 1657 AT Abbekerk.

Woonzorgcentrum Waterpark, Uiverstraat 1, 1671 EL Medemblik.

Huize Almere, Burg.Pierhagelaan 2, 1674 PB Opperdoes.

***Diakonie***

Hemelvaartsdag: Het lijkt wel of het altijd slecht weer is als we met elkaar voor een goed doel fietsen, hoewel toen ik een paar jaar geleden meefietste viel het eigenlijk wel mee. Dit jaar was het weer nat en winderig. Toch waren er ongeveer 25 dappere broeders en zusters die de fiets namen en er voor gingen. Daar heb ik bewondering voor.

We vierden de lunch na afloop met ruim 30 personen. Enkele broeders en zusters hadden niet kunnen fietsen, maar kwamen gelukkig wel gezellig naar de Bonfoyer voor de lunch. Deze jaarlijkse happening is altijd weer bar gezellig. Dit is ook samen kerk zijn!

Nog niet alle gaven, kosten, nagekomen giftjes enz. zijn bekend, maar we kunnen al melden dat de tocht ongeveer € 2200 heeft opgebracht voor het inloophuis Pisa in Hoorn.

Fantastisch mensen, een resultaat waar we trots op mogen zijn. Fijn om dat aan Pisa te kunnen overmaken. Deze afrondende taak ligt dit jaar bij de diaconie van de Thomasgemeente. Volgende jaar zijn wij weer aan de beurt.

*Namens de diakenen,*

*Hannie Huttinga.*

***Ingezonden***

Lieve mensen,

Wat een overweldigende belangstelling tijdens André zijn ziekte en overlijden. Velen komen nog steeds op bezoek of schieten mij aan na de zondagsdienst. Dat is heel fijn. Afgelopen tijd heb ik rustig kunnen rouwen en wennen aan de nieuwe situatie.

Nu, na 9 maanden, is het tijd voor vervolgstappen richting de toekomst. Als het zo op je pad komt moet je het pakken. De plannen waren dat we samen zouden gaan, maar nu ga ik alleen verhuizen naar de Waterborg. Het voelt nog steeds een beetje dubbel en onwennig. Maar gedurende het verbouwen, verven en behangen zal dat wel veranderen. Een huis moet je ook eigen maken. Het is de bedoeling dat ik er per 6 juli woon en is de Westerdijk na 40 jaar verleden tijd.

Ik hoop dat jullie mij ook op de Waterborg 185 weten te vinden. In elk geval van harte welkom.

*Hartelijke groet,*

*Riemke Arendse.*

***Ingezonden***

Ongeveer 50 mensen zijn samengekomen in de kerk van Oostwoud . Daar waren de mensen op de fiets naar toe gereden uit Medemblik , onder aanvoering van Benno. Daar stond koffie klaar met Westfriese krentenmik. Na een korte dienst zijn alle mensen vertrokken naar Medemblik om daar achteeenvolgens koffie , soep en belegde broodjes te gebruiken. Alles stond hier klaar en na een kort openingswoord werd er flink gebruik gemaakt van alles wat er op de tafel  stond.  Er is weer veel werk verricht om deze dag te laten slagen. Allen die geholpen hebben zijn ook aan het einde van deze maaltijd bedankt en we hopen elkaar volgend jaar weer te ontmoeten .

*M Bood.*

***Ingezonden***

De hemel-vaart zat weer in de sponsorfietstocht.

De kopfietsers Benno en Bernadet (op gewone fietsen dat mag wel even vermeld worden) brachten de Medemblikkers langs de gebaande wegen in Oostwoud.

Een hartelijk welkom met koffie, thee en krentenstoet deed ons al snel de vermoeidheid vergeten. De mooie overdenking van Trijnie Korver gaf ons het gevoel in de wolken te zijn. De inzameling van het sponsorgeld voor inloophuis Pisa gaf door de zwaarte van de collectezak aan, dat het fietsen goed beloond werd.  Zo reden we welgevoed met de Thomas gemeente welgemoed door ons prachtige West-Friesland naar Medemblik.   Elke keer weten onze begeleiders ons, weer langs een andere weg naar Medemblik te leiden. Heel knap en natuurlijk waren ook zij op de gewone fiets.

Maar Jacob en Olga (kleinkinderen van Trijnie, 9 en 11 jaar) hielden ons makkelijk bij op de autoped. Dit jaar rijden ook wij, Wim en Ina, op een ondersteunende fiets: een makkie hoor!

De lunch, goed verzorgd door Hannie, Nel, Rie en Alie, gaf ons een goed gevoel van saamhorigheid.

De opbrengst van onze totale fietstocht is nog een verrassing  Ja, Oane Reitsma heeft zijn sponsors helaas meegenomen naar Enschede, maar wij bedanken onze sponsors  met name:

Pieter, Henk, Piet, Alie, Dirk, Alma,Nel, Betty, Wijb,Corrie, Nico, Ali, Truus, Tonnie, Gerda, Ief, Thijs, Sanneke, Geert, Han, Folkert, Jaap, Hennie, Iet, Afra, Huib.

Jullie hebben samen € 245,00 opgebracht.

*Bij leven en welzijn tot volgend jaar!*

*Wim en Ina*

***Ingezonden***

Beste mensen in Medemblik,

Bij het overlijden van mijn moeder ontvingen we via de post veel hartelijke blijken van medeleven.  
Wat mooi om te merken, dat velen van jullie zich haar nog herinnerden, en persoonlijke herinneringen aan haar hadden.  
Jullie meeleven heeft ons goed gedaan.   
Dank!

*Met vriendelijke groet,  
Lucia Haveman en Huib van der Burg.*

***Ingezonden***

Hilde Nieuwenhuis 90 jaar.

“Wat een mooie bloemen, is dat voor mij?”

“Ja, voor je90ste verjaardag  en hier op deze kaart staan alle namen

van de mensen uit de kerk, die er waren.”

Hilde zet haar bril af, en leest alle namen voor.

Tot drie maal toe zet ze haar bril af en leest de namen voor.

“Is dit voor mij, bedank ze maar”.

We drinken samen koffie en praten over vroeger.

Blij fiets ik weer naar huis, dat Hilde zo goed te pas was deze keer.

*Ina Bakker.*

***Samen aan Tafel***

Hoewel U daar misschien nog niet zo mee bezig bent, hebben wij de donderdagen voor ´Samen aan tafel´ alweer vastgesteld om zeker te zijn dat we gebruik kunnen maken van de Bonfoyer en de keuken.

T.z.t. wordt het nog wel aangekondigd in de kerk en kerkbladen en zal de intekenlijst klaarliggen, maar toch nu alvast, om in uw agenda te zetten:

Donderdag 26 september, 24 oktober en 21 november hopen Thomas, Marga en bijgestaan door Hanneke ons weer een heerlijke maaltijd voor te zetten.


Opgeven kan weer via Wil Zeldenrust, ( w.zeldenrust@quicknet.nl tel. 544783) of Hannie Huttinga (duinhut@hetnet.nl tel. 06 22 897967) .

Meer eerst wensen wij u een fijne zomer toe.

*Namens de voorbereidingscommissie,*

*Hannie Huttinga.*

***Het orgel in al zijn luister……………………..…….. beluisteren***

******

Velen van u zingen elke zondagmorgen liederen uit het liedboek en u wordt daarbij begeleid door een organist die het orgel bespeelt, zodat u goed op toon blijft en als het een onbekende melodie is deze toch mee kunt zingen. Maar realiseert u zich dan ook, dat u elke zondag zingt samen met een orgel van wereldfaam, een orgel dat ook nog eens bijna 350 jaar oud is. Hele generaties Medemblikkers hebben bij de klanken van ‘ons’ orgel gezongen. Van uit de hele wereld zijn orgelliefhebbers naar de Bonifaciuskerk gekomen om ‘ons’ orgel te bespelen en te beluisteren. Dat er veel meer met het orgel kan dan alleen de zondagse zang begeleiden, zal niet bij u allen bekend zijn. Al 30 jaar spant het bestuur van de Stichting ‘Pieter Backer Orgel’ zich in, om de luister van dit orgel onder de ‘gewone’ mensen bekend te maken. Om dat doel te bereiken zijn er de komende weken en maanden weer concerten georganiseerd. U kunt dan het orgel, op een meestal geheel andere manier, horen. Dit omdat het dan bespeeld wordt door organisten die altijd zeggen, dat het een feest is om op dit orgel te mogen spelen. De concerten waarin u deze muzikale hoogtepunten kunt meemaken zijn de vier marktconcerten op 6 juli, 13 juli, 20 juli en 27 juli, aanvang 16.00 uur en toegang vrij. Dan volgen er nog twee zomeravondconcerten en wel op 10 augustus en 24 augustus. Genoeg gelegenheid dus om het orgel eens anders te horen dan in de zondagse kerkdienst. We heten u van harte welkom.

*Stichting ‘Pieter Backer Orgel’*

***Impressie Generale Synode 25 en 26 april 2019***

Bespreking ethisch thema ‘Onbevangen in de marge’ over het geloofsgesprek met de bijbel in het midden, passend in het jaarthema: Een goed gesprek, nu extern gericht: christen zijn is niet meer vanzelfsprekend. Onbevangenheid is een zijn, een staat, vrijmoedigheid is een gave!

Kerkcampus: Nog niet duidelijk hoe één en ander vorm zal krijgen, wel wordt bij motie ingestemd om dit te doen i.s.m. andere waardengedreven organisaties.

Beproeving Liedboek: de GS besluit met vreugde en dankbaarheid ‘Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk’ als Psalm- en gezangboek van de PKN aan de kerk en haar gemeenten aan te bieden.

Presentatie JOP Onderzoek details ‘Jeugdwerk binnen de PKN’.

De aantallen jongeren/jeugd zijn onevenredig verdeeld over de gemeenten, zie verder de wekelijkse nieuwsbrief voor suggesties hiermee om te gaan. Kerk als thuisplek?!, geloofsopvoeding vanuit jonge ouders, kerk en school, als kerk naar school toe (niet omgekeerd), etc.

Mozaïek van kerkplekken.

Eerst is er de Geest en vervolgens krijgt de organisatie de aandacht. Ruimte maken voor veelvormigheid, maar dat mag niet ‘ontaarden’. Kleine gemeenten lopen tegen dezelfde problemen aan, maar dat op een later moment geagendeerd. Voorstellen om ‘voorgangers’ anders dan predikanten/kerkelijk werkers (HBO) een plek in de organisatie te geven. Voorstel om het woord pastor te schrappen c.q. in dit verband niet te gebruiken. Er worden 30 amendementen ingediend en het voorstel is om op korte termijn te komen met een nieuw voorstel/nota en in de junivergadering te behandelen.

Het boekje ‘De bijbel in het midden’ wordt uitgereikt aan de auteur prof. dr. M Wisse, hoe schrijf je namens iedereen aan iedereen.

Tussenrapportage ‘Schuilplaats in de wildernis’: het beleid is ingezet in 1999, de kerk dient te kiezen voor de slachtoffers, het gaat om misbruik van macht, de kerk moet een ‘veilige’ plek zijn en blijven.

*Henk Talma.*

***Overgenomen uit de nieuwsbrief van Kerk in Actie***

**Verzamel postzegels, kaarten en ander materiaal**  
Ook in 2018 zijn er weer dozen vol postzegels en ansicht- en geboortekaarten ingezameld in plaatselijke gemeenten. Na sortering is dit verkocht op beurzen en aan handelaren. De opbrengst hiervan - bestemd voor Kerk in Actie en de GZB - was maar liefst € 28.969! Doet uw gemeente ook mee met deze inzamelingsacties? Hartelijk dank voor uw inzet! Wellicht goed om te weten dat ook andere verzamelingen welkom zijn, bijvoorbeeld oude mobiele telefoons, lege toners en cartridges, munten, modelautootjes, speldjes en oud speelgoed. Kijk voor meer informatie, bijvoorbeeld over het opstarten van een inzamelingsactie, op [kerkinactie.nl/inzamelingsacties](https://kerkinactie.us3.list-manage.com/track/click?u=a41441c06bf4709e45b4d9783&id=2174b3c8be&e=11feeabe3f).

***Overgenomen uit de Nieuwsbrief van de Protestantse Kerk.***

**Voor de generale synode schreef Maarten Wisse een nota over het geloofsgesprek met de titel ‘De Bijbel in midden’. Een bevriende predikant stuurde naar aanleiding daarvan een berichtje naar Wisse met een vraag. Een vraag die volgens Wisse meteen duidelijk maakt waar het op dit moment over moet gaan als het gaat om bijbellezen in kerken, en ook daarbuiten.**

Een vraag ook die de zaak meteen op spanning zet. Ik citeer de app:  
Je signaleert in de nota een crisis in catechese, en een opkomende vrijetijds- en gevoelscultuur. Die herken ik. En in mijn waarneming leidt dat tot ernstige onbekwaamheid om geloofsgesprek te voeren c.q. Bijbel te interpreteren. Is er een begaanbare weg zonder de bereidheid van mensen om iets te leren?

Eerst zal ik teruggrijpen op de nota om duidelijk te maken wat ik bedoel met de crisis in de catechese, of preciezer een crisis in de catechetische cultuur in combinatie met de opkomende vrijetijds- en gevoelscultuur. Maar vervolgens gaat het natuurlijk over de slotvraag: Is er een begaanbare weg zonder de bereidheid van mensen om iets te leren?

**Het verdwijnen van de catechetische cultuur**

Ontwikkelingen in de kerk staan nooit los van ontwikkelingen in de cultuur. De kerk is in de afgelopen eeuw beslissend van positie veranderd. Haar positie is verschoven van een centrale plek in de cultuur naar een positie aan de zijlijn. Die centrale plek in de cultuur betekende dat kerken als vanzelf aanspraak konden maken op een rol in de opvoeding. De kerk had macht, want ze had de sleutel in handen tot eeuwig heil. Vanuit die positie kon ze de mensen ook bijbrengen wat ze over het geloof moesten weten. Kerken voedden gelovigen op tot goede deelnemers aan het kerkelijk en maatschappelijk leven. Daar hoorde kennis bij en daarom catechese.

De catechetische cultuur strekte zich veel verder uit dan alleen een wekelijks uur catechese voor de jeugd. Het ging om alle aspecten van het leven waarin jongeren en latere volwassenen in de wereld van geloof en kerk werden ingevoerd. Ik noem het ook een catechetische cultuur omdat heel veel onderdelen van het kerkelijke leven op de catechetische elementen in het kerkelijke leven voortbouwden. Een preek waarin kennis van bijbelverhalen verondersteld wordt, is van een catechetische cultuur afhankelijk. Een liturgie volgens de mores van de klassieke liedcultuur wordt totaal niet begrepen als er geen catechetische cultuur mee gepaard gaat. Het idee ‘dat de mensen het maar moeten leren want het is zo mooi’ is totaal bepaald door een catechetische cultuur waarin de kerk nog een machtsfactor is.

De catechetische cultuur is in veel gemeenten binnen de Protestantse Kerk aan het verdwijnen of is al verdwenen. In sommige gemeenten is kerkelijke catechese helemaal van de radar verdwenen. In veel andere gemeenten is catechese al lang niet meer primair gericht op het bijbrengen van kennis. In gezinnen is in heel veel gevallen de catechetische cultuur afwezig of drastisch van vorm veranderd. Er wordt lang niet meer overal dagelijks uit de Bijbel gelezen.  
De teloorgang van een catechetische cultuur heeft enorme gevolgen voor het geloofsleven, het geloofsgesprek en het besturen van de Protestantse Kerk. Kennis van de inhoud van het geloof, van bijbelverhalen en van theologische tradities neemt in snel tempo af. De tijd waarin je als voorganger achteloos naar bijbelverhalen kon verwijzen om een tekstgedeelte in een breder verband te plaatsen, is in veel gemeenten voorbij. De manieren waarop we geloofsgesprekken met elkaar voeren, verandert. Niet langer knopen we als vanzelf aan bij vaste kaders die we in onze geloofsopvoeding hebben meegekregen.

De catechetische cultuur van de afgelopen eeuwen zal niet meer terugkeren op plaatsen waar ze verdwenen is. We kunnen er over treuren, maar dat heeft geen zin. Het is een kans: om opnieuw en op andere manieren de wereld van het geloof te ontdekken. Een kans ook om los te komen van oude patronen van spreken en denken binnen de kerk.

De teloorgang van de catechetische cultuur is niet per se een kerkelijk verschijnsel. Het is een cultureel verschijnsel. Nog even daarnaar kijken kan ons helpen om de diagnose scherper te stellen. Onze omgang met kennis is heel dubbelzinnig, streng gekoppeld aan de verschillende levenssferen. Enerzijds: op veel gebieden van het leven proberen we tegenwoordig met een minimum aan kennis toe te kunnen. Wie van u leest de handleiding bij de nieuw iPhone? Juist, bijna niemand. Leercurves zijn kort. Anderzijds zitten opleidingen vol met stof waarvan leerlingen tot op grote hoogte de relevantie niet kunnen zien, vooral in het lager en middelbaar onderwijs. Scholen zijn op dit moment de belangrijkste plekken waar jonge mensen getraind worden zich in een structuur te voegen die geen onmiddellijke relevantie of rationaliteit heeft. Waarom moet je spelling leren als de computer dat ook kan? Waarom moet je leren rekenen als je rekenmachine het ook kan? De enige verantwoording die de overheid, jazeker, pure macht, zelfs voorbij de mening van de ouders!, aflegt over ons huidige schoolsysteem is: het is belangrijk voor je toekomst! Daardoor handhaaft de school zich in de ruimte van de zaken die van levensbelang zijn. De meeste mensen, de leden van de Tweede Kamer voorop, vinden die dwang tot kennis heel normaal.

**Religie is entertainment**

Maar in de kerk is die dwang tot kennis omstreden. Hoe komt het nu ten principale dat die catechetische cultuur in de kerk verdwenen is of verdwijnt? Dat komt doordat de urgentie van de geloofswerkelijkheid afneemt. Die constatering kun je uiteraard ook inzetten als een soort thermometer. Als in jouw gemeente de betrokkenheid op catechese en kennis van de Bijbel afneemt, neemt dus kennelijk in de harten van je gelovigen de urgentie van de geloofswerkelijkheid af. En dus kun je je vervolgens afvragen hoe dat komt. Komt het misschien doordat elke preek in enigerlei vorm als kernboodschap heeft: alles sal reg kom?  
De afname van de urgentie van de geloofswerkelijkheid heeft in heel veel gemeenten al lang plaatsgevonden. Religie is verschoven van de wereld van het dagelijks voedsel naar de wereld van het entertainment. Als je niet eet, ga je dood. Als je niet gelooft, ga je naar de hel. Binnen zo’n context heeft religie een ultieme urgentie en dus is ook een catechetische cultuur vanzelfsprekend. Maar op heel veel plaatsen vervult religie die rol al heel lang niet meer en dus is daarom de simpele vraag aan de orde: waarom zou ik naar de kerk gaan? Van mijn baas hoeft het niet, naar de hel ga ik niet, hoe ik leef zoek ik zelf wel uit, dus welke redenen zou ik nog meer kunnen bedenken?

Als iemand wel gaat, is het antwoord in de meeste gevallen: omdat daar voor mij iets te halen valt. En daarmee zijn we bij de opkomst van de ervaringscultuur. Geloven is nuttig omdat het ons iets te bieden heeft en wat het ons biedt is de ervaring van God. Daar horen troost bij en bemoediging als primaire wensen. Meer dan de helft van de preken heeft ook dat doel. De reacties zijn er dan ook naar: Het was mooi! Ik heb er iets aan gehad! Dat zijn de gewenste reacties na een kerkdienst, ook bij de dominee. Niets ten nadele van die reacties trouwens, ik hoor ze ook graag. Maar ze zijn symptomatisch voor een ervaringscultuur.

**Welke plek kan de Bijbel in die cultuur hebben?**

Ik herhaal de vraag nog even: Is er een begaanbare weg zonder de bereidheid van mensen om iets te leren?  
Is de constatering in de vraag juist? Willen mensen niets meer leren? Wie ben ik om de constatering te ontkennen? Ik heb niet dagelijks met gemeenteleden te maken. In de collegezaal heb ik allemaal theologiestudenten voor me. Logisch dat die interesse in theologie hebben.

Ik heb een paar stukjes van een antwoord op de vraag, niet meer dan dat, want ik ben grotendeels een stuurman die aan wal staat. Ik gooi er een paar stellingen in:

**Stelling 1: De rol van de Bijbel als kennisbron is afhankelijk van de rol van de Bijbel als heilige tekst.**  
Willen we aan gelovigen duidelijk maken dat de Bijbel als kennisbron de moeite waard is, dan moeten we vertrekken vanuit de overtuiging, maar niet alleen een overtuiging maar ook een belichaamde praktijk, waarin de Bijbel als heilige tekst centraal staat. De Bijbel zoals we die voor ons hebben, overleeft niet als kennisbron zonder dat er een gelovige urgentie mee gepaard gaat, onder ligt en doorheen straalt. Daar zijn een paar intellectuele uitzonderingen op: mensen die de Bijbel reuze interessant vinden als cultureel fenomeen, maar dat zijn er maar weinig en ze zijn moeilijk tot een commitment aan het christelijk geloof te brengen.  
De Bijbel is een heilig boek, het Woord van God. Ik bedoel dat niet alleen theologisch. Ik bedoel het net zozeer cultureel en antropologisch. De kerk is hoeder van geheimen, is hoeder van vragen op leven en dood, van goed en kwaad, en het ergste wat de kerk kan doen, is zich uit al die domeinen terugtrekken om het alleen nog maar over prettige dingen te hebben en dingen waarover iedereen het eens is.

Je hoeft maar een paar afleveringen van Game of Thrones te kijken, een of andere post-apocalyptische film te zien, rockmuziek te draaien, games te spelen of het wordt je duidelijk dat in de wereld van het entertainment de vragen op leven en dood overal present zijn. Ook al willen de meesten van u de hel waarschijnlijk liever niet meer terugzien in de kerk, toch is er met het vertrek van de hel iets verloren gegaan, niet alleen theologisch, maar ook antropologisch. Er is het inzicht teloorgegaan dat het leven fundamenteel op spanning staat en dat ons geloof daarover gaat.

**Stelling 2: De rol van de kerk als verschaffer van entertainment is niet in tegenspraak met de rol van de kerk als tegenover en daarom als instituut dat kennis vraagt.**  
Vanuit de rol van de kerk als verschaffer van entertainment, is er desondanks een diepe behoefte aan kennis mits we bereid zijn te zien dat entertainment veel meer is dan alleen plat vermaak. Entertainment is ook: contact maken met je diepste angsten en je diepste vragen. Iets anders horen dus dan je prettig vindt. En van daaruit kan ook kennis weer binnenkomen. Kijk maar naar allerlei werelden van entertainment waarin kennis een enorme rol speelt. Wie zoals ik aan analoge fotografie doet (en dat doen jongeren in toenemende mate!), is bereid te leren over diafragma, sluitertijd, scherptediepte, ontwikkelen van film, afdrukken in de doka, de magie van het foto’s maken. Het is simpelweg antropologisch niet waar dat een mens van nature lui is en liefst nergens moeite voor doet. Integendeel, ook in ons technologische tijdperk beulen mensen zich voortdurend af om iets te bereiken. Niet alleen in het domein van hun werk, maar ook in het domein van entertainment. En dus past de kerk daar in principe prima bij. Sterker nog: de core business van de kerk is de omgang met de grootste vragen van het leven. Het zou toch vreemd zijn als je daar geen moeite voor zou willen doen!

**Stelling 3: kennis staat in onze cultuur in functie van ervaring en moet daarom ook in de kerk vanuit dat perspectief worden ingebracht.**  
Ik heb in het voorafgaande feitelijk voortdurend betoogd dat ook mensen vandaag wel degelijk te interesseren zijn voor kennis van de Bijbel, maar van belang is wel de volgorde in de gaten te houden. Kennis wordt vergaard in nauwe samenhang met wat ervaren kan worden en de urgentie ervan valt heel snel weg als het daarvan wordt losgemaakt. Je kunt mensen heel veel vertellen, zolang ze het gevoel hebben te weten waarom ze dit moeten weten. Wat ze eraan hebben. Om eerlijk te zijn, zo ben ik exegetisch gezien maar zeer ten dele opgeleid. In de klassieke theologieopleiding van de jaren negentig ging het toch veelal om kennis om de kennis, zeker bij de bijbelvakken. De vakken die daarop een uitzondering waren, hielden zich bezig met narratieve exegese of structuuranalyse.

Ik zeg soms tegen de studenten: als iemand over de lengte van je preek moppert, moet je aan iets anders denken dan die lengte op zich. Dat geldt ook voor een preek met veel uitleg. Als iemand zegt dat het veel uitleg is, bedoelt die persoon waarschijnlijk iets anders, namelijk dat zij of hij die uitleg niet goed met het eigen leven wist te verbinden. Iets soortgelijks geldt voor ‘moeilijk’. Soms is ‘moeilijk’ synoniem voor ‘ver van mijn bed’.

Wat betekent dat voor de praktijk? Een paar suggesties:

Dat je met verstand met de Bijbel omgaat. De Bijbel mag een heilig boek zijn, maar dat betekent nog niet dat je mensen met elk bijbelgedeelte even effectief kunt raken. Overvraag je mensen niet. Hoe breder het publiek, hoe nauwer de band met de ervaring. En realiseer je in welke gemeente je zit. Een gemeente vol met intellectuelen in de Randstad, vraagt iets heel anders dan een gemeente op het platteland. En sommige gemeenten zijn zo veelvormig dat ze verschillende dingen tegelijk vragen.

Dat je kenniselementen het liefst moet verweven met elementen die een beroep doen op de ervaring van de hoorders. Een preek is geen lezing met een liturgie er omheen. Het is ook niet puur een uitleg van de Schrift. Een preek is in de meeste gevallen in protestantse gemeenten het sacrament van de Godsontmoeting, juist omdat het eigenlijke sacrament ontbreekt. Dat geldt zeker niet alleen de rechtervleugel van de kerk, waar dat vaak nog functioneert. Mensen in de hele breedte van de Protestantse Kerk zoeken een ontmoeting met God in de kerkdienst. En dan kijk ik ook naar mezelf: hoeveel van onze preken zijn zo geconstrueerd dat ze die Godsontmoeting faciliteren of zelfs, al zijn we daar als protestanten vuurbang voor, organiseren?

Dat je kenniselementen omwille van de kennis alleen in kleine kring moet presenteren. Er zijn zeker gemeenteleden geïnteresseerd in kennis om de kennis. Maar verwacht dat niet van de hele gemeente. Wees blij met een kring van een man of tien op een gemeente van een paar honderd. Dat is geen vergeefse moeite, maar een investering in het creëren en voeden van liefhebbers. Die liefhebbers kunnen dragende krachten in je gemeente zijn.

**Tot slot**

Terug naar de beginvraag: “Is er een begaanbare weg zonder de bereidheid van mensen om iets te leren?” Het korte antwoord is: ja, er is een begaanbare weg.  Daarvoor heb ik een aantal suggesties gegeven. Deze zijn nog zeker niet volledig, maar ze kunnen een eerste aanzet bieden voor een gesprek.

[](https://www.protestantsekerk.nl/auteur/prof-maarten-wisse/)

**Prof. Maarten Wisse**

Professor dogmatiek PThU

***Ingezonden (Inlia)***

**Als, had, dan…..Hoe het Nederlanderschap Valentin ontglipte.**

Valentin is onoplettend geweest. Stom. Heel stom. Het heeft een gat in zijn leven geslagen. Valentin had Nederlands staatsburger kunnen zijn. Als hij dat, toen bij begin twintig was, had aangevraagd. Dan was hij probleemloos Nederlander geworden. Als. Had. Dan. Feit is dat hij geen aanvraag deed. Valentin was met andere dingen bezig. Maar laten we bij het begin beginnen.

Het is eind jaren tachtig, Valentin woont met zijn moeder in de USSR. Zijn ouders zijn gescheiden. Vader is kolonel in de KGB, moeder leidt de EHBO-afdeling van het plaatselijke ziekenhuis. Daar brengt een Nederlandse zeiler zijn scheepsmaatje binnen; die heeft een hartaanval gehad. De zeiler en het hoofd EHBO vallen als een blok voor elkaar.

Moeder trouwt uiteindelijk met de Nederlander en verhuist hierheen. Valentin is dan zeventien. Vader wil, dat zoon het leger in gaat. Het trekt Valentin totaal niet. Hij komt naar Nederland – met een verblijfsvergunning op grond van gezinshereniging. Hij speelt er ijshockey, niet onverdienstelijk, en gaat aan de slag als magazijnhulp. Hij werkt zich al snel op tot technisch schrijver en vertaler.

De horeca trekt hem, hij wil een eigen zaak beginnen. Geld voor de hoge pachten in Nederland heeft hij niet, hij vertrekt naar Spanje. Zonder eerst zijn verblijfsvergunning te verlengen, zonder het Nederlanderschap aan te vragen. Dat komt hem duur te staan. Dat blijkt als hij jaren later, teruggekeerd in Nederland, zijn verblijfsvergunning wil hernieuwen.

Valentins aanvraag wordt afgewezen: de DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek) vindt dat hij wel in Rusland kan gaan wonen. Hij zou recht hebben op het Russische staatsburgerschap. Maar om dat staatsburgerschap te krijgen, moet Valentin naar Rusland reizen. Hij moet het dáár aanvragen. Maar zonder geldig reisdocument kán hij niet reizen en hij heeft enkel zijn geboorteakte en oude USSR-paspoort; daarmee kom je niet langs de douane. Hij zit klem.

Hij probeert het via het consulaat. Ook daar vangt hij bot. Een aanvraag via het consulaat kan enkel wanneer tenminste één van je ouders ingezetene is in Rusland. Valentins vader is echter overleden. En zijn moeder woont in Nederland. Er lijkt geen uitweg. Toch vindt de DT&V dat Valentin niet hard genoeg zijn best heeft gedaan om het land te verlaten.

Hij wordt in de VBL (vrijheidsbeperkende locatie) in Ter Apel geplaatst. Twee jaar zit hij daar. Het is de hel op aarde, vindt Valentin. Want je mag er helemaal niks. De man die altijd bezig is, altijd aan het werk, wordt gek van het stilzitten. Letterlijk. Hij slikt inmiddels 21 pillen per dag om het hoofd boven water te houden.

Hij is wanhopig. Ze kunnen toch zien dat hij destijds zomaar Nederlander had kunnen worden? Waarom wordt zijn onoplettendheid als twintiger hem zo zwaar aangerekend? Hij heeft altijd gewerkt, altijd netjes belasting betaald. Waarom telt dat niet? Uiteindelijk wordt hij uit de VBL op straat gezet en komt hij na omzwervingen bij INLIA terecht. Hij dankt God.

Eenmaal tot rust gekomen in de opvang vraagt Valentin opnieuw een verblijfsvergunning aan, op grond van het zogeheten buitenschuld-criterium. Want hij heeft echt alles geprobeerd. 5,5 jaar is hij nu bezig.

Elk land waarmee hij via zijn familie ook maar enige banden had, hoe ver verwijderd ook, schreef hij aan voor het staatsburgerschap: Estland, Georgië, Oekraïne, Wit-Rusland. Zelfs Poetin schreef hij aan. Hij ging naar alle ambassades waar hij terecht kon. Overal nul op het rekest. De buitenschuld-procedure is zijn allerlaatste hoop.

Stel dat het lukt? Wat zou hij doen als hij mag blijven? “Werken, werken, werken,” zegt Valentin. Hij kijkt er verlangend naar uit.

***Nieuws om door te geven***

**2018: Topjaar voor het Nieuwe Testament.**

Voor het Nieuwe Testament was 2018 een topjaar. Wereldwijd werden bijna 15 miljoen exemplaren van dit bijbelgedeelte verspreid. Dit gebeurde vooral in Azië, waar christenen in de meeste landen een minderheid zijn. Niet eerder in dit decennium werden zoveel Nieuwe Testamenten verspreid. Dit meldt United Bible Societies (UBS), het overkoepelend orgaan van de 150 bijbelgenootschappen, in zijn rapport over 2018.

Bij elkaar opgeteld komt het aantal in 2018 gedistribueerde Bijbels, Nieuwe Testamenten en losse bijbelboeken uit op wereldwijd bijna 355 miljoen exemplaren, zo blijkt uit het rapport. Dat is evenveel als in 2017. Wel daalde het aandeel digitaal verspreide complete Bijbels licht: van 20% in 2017 naar 17% in 2018.

Sinds het begin van dit decennium in 2010 is de bijbelverspreiding gestaag gegroeid naar een blijvend hoog peil, constateert de UBS. Wereldwijd zijn vanaf 2010 ruim 305 miljoen complete Bijbels verspreid.

Latijns- Amerika.  
In het UBS-rapport valt de grote rol voor Latijns-Amerika op. Alleen al in Brazilië werd in 2018 zo’n 20% afgezet van de in totaal 38 miljoen complete Bijbels die wereldwijd hun weg vonden. De Spaanstalige Latijns-Amerikaanse landen waren goed voor nog eens 20%.

In het straatarme Franstalige Haïti, dat regelmatig last heeft van aardbevingen, werden in 2018 meer dan 1,5 miljoen bijbelboekjes onder kinderen verspreid. Aan deze actie droeg het Nederlands Bijbelgenootschap actief bij, door de Prentenbijbel van Marijke ten Cate beschikbaar te stellen en er fondsen voor te werven. Die kinderbijbel bestond in 2018 tien jaar.

Op Cuba werd de vijfjarige actie ‘Een miljoen Bijbels voor Cuba’ afgerond. Ook daaraan leverde het NBG een aanzienlijke bijdrage, in de vorm van 80.000 van de 1,3 miljoen exemplaren. Meer daarover is te lezen op: https://www.bijbelgenootschap.nl/1-miljoen-bijbels-cuba/

Nederland  
In Nederland valt vooral de toename op van het digitaal bijbellezen. Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap melden in hun jaarverslag, dat volgende maand verschijnt, dat het aantal accounts op bijbelplatform www.debijbel.nl steeg van 163.000 naar 200.000. Het aantal unieke bezoekers groeide van 678.000 naar 850.000.

*Bron: Nederlands Bijbelgenootschap.*

***Contactgegevens***

**Postadres:** Postbus 146, 1670 AC Medemblik.

**Predikant:** vacant.

**Kerkenraad:** mevr. Geke Geveke, scriba 🖀06-52114019.

tijdelijk e-mailadres: scribageveke@gmail.com

**Pastorale Raad**

**(wijkbezoek):**  mevr. Nelli Mazereeuw 🖀06 24 72 22 00.

**College van**

**Kerkrentmeesters:** Rob van der Heijden, secretaris 🖀 543336.

e-mail: cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl

**Diaconie:** Wil Mosman, voorzitter 🖀0228-581888.

Alma de Greeuw, secretaris 🖀 544897.

e-mail: diaconie@bonifaciuskerkmedemblik.nl

**Kerkelijke rekeningen:** IBAN nummers: *gebruiken zonder spaties*

**Diaconie:** Wil Mosman 🖀0228-581888.

IBAN: NL13 RABO 0132 4033 66

t.n.v. diakonie Prot. Gem. te Medemblik.

**Vrijw. bijdragen:** Tijdelijk: CvK. 🖀06 23926354.

IBAN: NL47 ABNA 0586 8274 04

t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.

**Alle overige betalingen:** Henk Benedick 🖀 543791.

IBAN: NL32 RABO 0333 0129 92

t.n.v. Protestantse Gemeente te Medemblik.

**Bonifaciuskerk:** Kerk, Bonfoyer en / of consistorie zijn te

bespreken bij: Rob  v. d. Heijden 🖀543336,

e-mail: [cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl](mailto:cvk@bonifaciuskerkmedemblik.nl)

Bij afwezigheid: Arnold de Greeuw,

e-mail: [arnold@degreeuw.nl](mailto:arnold@degreeuw.nl)

**Onderweg:** Verspreiding: Truus Smoor, 🖀 544642.

Redactie: Jan Pieter Reinstra, 🖀 542043.

e-mail: [onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl](mailto:onderweg@bonifaciuskerkmedemblik.nl)

**Website kerk:** [www.bonifaciuskerkmedemblik.nl](http://www.bonifaciuskerkmedemblik.nl)

Kopij website naar: [webmasters@bonifaciuskerkmedemblik.nl](mailto:webmasters@bonifaciuskerkmedemblik.nl)