**Een afscheidswoordje**

Zo heel af en toe is er in een viering een lezing uit het boek Prediker.  
Dat er voor alles een tijd is, u kent die woorden vast wel.  
Dat er is een tijd om te planten en een tijd om te oogsten.  
Dat er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen.  
Dar er is ook een tijd om te komen en een tijd om te gaan.  
  
Zestien jaar lang mocht ik de portefeuille liturgie beheren in het parochiebestuur, later was dat in de pastoraatsgroep. Vele jaren mocht ik tevens de vice-voorzitter zijn van het parochiebestuur van onze St. Willibrordparochie en ook nog lange tijd bestuurslid van het overkoepelende federatiebestuur.

Het is een periode geweest waarbij heel veel renovatie- en herstelwerk op het bordje van een relatief klein bestuur kwam te liggen.  
Een bestuur echter wat elkaar heel goed aanvoelde en waar ieder klaar stond om de ander te steunen en bij te staan.  
Ook is, onder begeleiding van het bisdom, onze St. Willibrordparochie in deze periode opgegaan in de grote Christus Koning parochie wat bestuurlijk een grote klus was.  
Het zijn hectische en op geregelde tijden heel bewogen jaren geweest waarin soms het uiterste van ons en van u werd gevraagd.

Maar nu is het goed zo. Denkend aan het boek Prediker is de tijd om te gaan voor mij nu gekomen. Het is tijd voor een ander geluid en misschien wel een andere benadering.  
De boodschap en het werk blijft hetzelfde, maar soms doet een andere aanpak heel verfrissend aan. Het is wel eens goed als vastgeroeste gebruiken of verouderde werkwijzen een oppoetsbeurt krijgen.

Ik bedank allen waar ik in die zestien jaar bestuurlijk en begeleidend mee ben opgetrokken.  
Met velen van u heb ik in de loop van de jaren een band opgebouwd.  
Met sommigen van u zelfs een heel speciale.  
Het liefst zou ik ieder van u bij de naam noemen en iets persoonlijks zeggen, maar dat is in de praktijk onmogelijk.  
Het voelt bij mij aan als een voorrecht om lange tijd deel uitgemaakt te hebben van ons parochiebestuur oude stijl en later van de locatieraad en de pastoraatsgroep.  
Daarbij heb ik het tevens het als een grote eer ervaren om de parochie bij vele bijeenkomsten en vieringen te mogen vertegenwoordigen.  
Ik bedank u voor het vertrouwen wat u mij al die jaren hebt gegeven.  
Ik bedank u voor het geduld wat soms van u gevraagd werd.  
Ik bedank u voor het begrip wat u altijd hebt betoond.  
Wij hebben het al die jaren als een opdracht beschouwd en het is ook een ongeschreven wet dat wij allen het erfgoed van onze voorouders, goed moeten beheren en het volgens de gebruiken van deze tijd in goede orde moeten overdragen aan hen die na ons komen.  
Laten wij hopen en bidden dat op de grote inspanningen die we geleverd hebben, zowel materieel als inhoudelijk en op de uitdagingen waar we als gemeenschap nog voor komen te staan, dat daar Gods Zegen op mag rusten.

Ik wil eindigen met iets heel persoonlijks.  
Soms is het goed om het deurtje van je ziel een beetje open te zetten.  
U weet misschien dat ik dertien jaar geleden een heel ingrijpende hartoperatie heb ondergaan.  
Ik beschouw het als een Godswonder dat alles zo goed verlopen is.  
Even leek het er op dat er binnen een paar jaar 3 vice-voorzitters zouden bezwijken.  
De tragedie van het overlijden van Gerard Welles en de ziekte van Kees van Houten lag toen, maar ook nu nog, vers in het geheugen.  
Waar broers van mij, bestuursleden en heel goede kennissen ons voortijdig ontvielen, daar kreeg ik er jaren bij.  
Waarom Ik? Ik was toch gaan haar beter dan mijn broers Bart en Joop?  
Ik was toch niets beter dan Kees van Houten en Gerard Welles, mijn voorgangers in het bestuur?  
Of al die andere jong overledenen die ons tot op de dag van vandaag zo dierbaar zijn.  
Noem zelf in gedachten hun namen maar.  
Zij ontvielen ons, menselijk gesproken, veel te jong en ik, ik kreeg extra.  
In de lange coma toestand na de operatie heb ik in mijn beleving bij de hemelpoort gestaan, maar ik mocht nog niet naar binnen.  
Ik heb het gezien als een aanwijzing van de Heer dat mijn werk hier beneden nog niet af was, welk werk dat ook mocht zijn.  
Met velen als getuige heb ik toen, bij de nieuwjaarsreceptie van 2007, beloofd om de extra jaren die ik kreeg, goed te besteden.  
Ik ben God dankbaar dat mij daartoe de kracht is gegeven.

Jan Kerver