**In Memoriam ds. Gerrit Jan Rijks**

Ik zal de halmen niet meer zien

noch binden ooit de volle schoven

maar doe mij in de oogst geloven

waarvoor ik dien

Enkele zinnen uit het gedicht *De Ploeger* van A. Roland Holst.

De ploeger heeft gewerkt en weet dat hij zelf het uiteindelijke resultaat van zijn werk niet meer zal zien.

Maar hij gelooft in de oogst – het uiteindelijke resultaat van zijn werk.

Afgelopen woensdagavond vroeg de zeer ernstig zieke dominee Gerrit Jan Rijks zijn kinderen de boodschap van het geloven in de uit dienen voortkomende oogst door te geven aan anderen. Onder meer aan ons hier in de Dorpskerk te Santpoort.

Donderdag overleed Gerrit Jan Rijks. Volgende week vrijdag wordt hij na een, vanwege de Corona besloten dankdienst in Lutten begraven. De dankdienst zal te volgen zijn via [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nlI). Informatie daarover op de rouwkaart ligt straks in ons wijkcentrum.

Onder een foto bij die kaart staat een recente uitspraak van dominee Rijks: ‘Graag was ik honderd geworden, maar dat zit er niet in. Je kunt niet alles hebben’.

De aanhef van de rouwkaart luidt: ‘Op 9 december overleed onze lieve, wijze, eigenwijze vader, schoonvader, ‘morfar’, opa, ‘oldefar’ na een kort ziekbed, waarbij de scandinavische woorden morfar en oldefar voor grootouders erop duiden dat de in 2009 overleden vrouw van Gerrit Finse wortels had en dat zijn oudste dochter in Denemarken woont. Gerrit onderhield relaties met de Scandinavische wereld. Zo was hij ruim een jaar geleden nog in het familiehuis in Finland.

Zelf was hij geboren en opgegroeid in Amersfoort. Niet ver van daar, in Utrecht studeerde hij theologie en daarnaast ook wiskunde. Het Zeeuwse Oosterland was van 1956 tot 1961 zijn eerste kerkelijke gemeente. Vervolgens werd hij predikant in Deventer.

Ik herinner me nog heel goed hoe in 1968 nadat de Hervormde dominee Remijn vanuit Santpoort naar Zwitserland was vertrokken er vanuit deze kerk maandenlang door het hele land naar een opvolger werd gezocht. Eindelijk kwamen de zoekers in Deventer aan. Na de kerkdienst aldaar liepen we de trappen op in het huis van de familie Rijks. Aan de wanden langs de trap hingen door de kinderen opgehangen uit kalenders afkomstige foto’s van Zwitserse landschappen. Dat leidde ertoe leidde dat op de terugweg naar Santpoort enige van onze verkenners stelden dat dominee Rijks niet in Santpoort beroepen moest worden. Want de kans zou groot zijn dat hij na een vrij korte termijn alhier ook naar Zwitserland zou gaan. Maar toch werd Gerrit Rijks in Santpoort beroepen. En hij bleef hier tot zijn emeritaat in 1989, waarna hij naar het Overijsselse Lutten vertrok.

Naast zijn werk in en rond de Dorpskerk was Gerrit betrokken bij veel en veel meer, zoals de Hoeksteen in Zuid, kerkelijk werk in het toen nog bestaande Provinciaal Ziekenhuis, godsdienstonderwijs in het Technisch College, het bestuur van het Bijbelgenootschap en enkele zendingsprojecten zoals dat op Indonesische eiland Halmahera. Gisteren ontdekten zijn kinderen dat hij nog plannen had om de komende weken daarvoor nog het een ander. En zelf kwam ik twee maal onverwacht Gerrit met een reisgezelschap tegen: in een dorp ten zuiden van het Hongaarse Boedapest waar hij de Nederlanders niet alleen de protestantse kerk toonde, maar ook de synagoge die sinds de drama’s van de oorlog leeg stond en in de Sri Lankaanse stad Galle die een stedenband had met de gemeente Velsen.

Kortom … Gerrit deed heel veel en heel veel. En daar passen dichtregels van Roland Holst als gegoten bij. Zoals de regels:

Ik vraag maar een ding: kracht

Te dulden dit besef, dat ik geboren ben

In ’t najaar van een wereld

En daarin sterven moet.

Ik zal de halmen niet meer zien

Noch binden ooit de volle schoven.

Maar doe mij in den oogst geloven

Waarvoor ik dien.

*Zondag 12 december 2021, Wim Westerman*