Mijn verhaal.

Tja waar zal ik eens beginnen. De vraag van Martine of ik wat wilde schrijven voor de website van de Remonstranten overviel me wel wat. Ik ben niet zo’n schrijver; meer een techneut. Als hobby’s heb ik fijnschilderen – mijn schilderijen hangen nog steeds in de kerk - en het kweken van bonsai boompjes, en natuurlijk wandelen, fietsen en lezen.

Waar ga ik het in vredesnaam over hebben. Ga ik het hebben over m’n werk dat ik op m’n 73e nog drie dagen per week met veel plezier doe, en waar ik zeer veel waardering voor ontvang? Mijn hobby’s?

Dan komt het volgende verhaal in mij boven, dat ik met jullie wil delen:

Trudie en ik hadden al een tijdje een relatie en waren met de boot vlakbij Kampen aangekomen.

Daar waren we wat aan het rondkijken, toen we bij een kerk aankwamen, waar de deur uitnodigend openstond. We hoorde orgelspel en we besloten om naar binnen te gaan om de kerk te bezichtigen en van het orgelspel te genieten. We waren net binnen toen de organist toccata and fugue van Bach begon te spelen- mijn meest favoriete orgelmuziek. We gingen op de bank zitten om te luisteren.

Toen gebeurde er iets wat me altijd is bijgebleven.

Ik werd kwaad op de Allerhoogste en zei inwendig…. al dat bidden en nog veel meer heeft mijn vorige relatie niet gered en heeft mijn kinderen en mijzelf veel verdriet gedaan. Ik heb er 15 jaar voor gestreden maar hulp heb ik niet van U ervaren. Ik was kwaad en verdrietig, ook omdat ik eigenlijk een nieuwe relatie niet aandurfde. Ik zei inwendig: help me dan nu, geef me alstublieft een teken dat deze relatie goed is om aan te gaan!

Na het orgelspel ging ik wat bedrukt naar de uitgang en daar stond een stand met allemaal boeken.

Mijn oog viel op een boek van de schrijver Otto Dicke. “Een mensenleven een geschenk”.

Ik sloeg het boekje willekeurig open op blz.44 en daar zie ik een afbeelding van een man die veel op mij leek en een tekst…. Ik herkende hierin mijzelf – het raakte mij diep. Op de volgende pagina een afbeelding van een vrouw die ik veel op Trudie vond lijken. Ook in deze tekst herkende ik veel van haar. Ik heb direct het boek gekocht en aan Trudie laten lezen.

We waren allebei zeer onder de indruk.

Weer terug op de boot het boek nogmaals bekeken ( was dit het gevraagde teken?).Het boek in de plastikzak opgeborgen in de boot.

Na enkele dagen thuis aangekomen werd het boek weer bekeken, maar het was ondanks de plastikzak nat geworden- hoe was dat mogelijk- en er waren maar 2 bladzijden die toegankelijk waren… de beide besproken pagina’s. Het was net of er tegen me gezegd werd hier gaat het om, moet je nog meer aanwijzingen hebben. Weer was ik stom verbaast. Nog gekker werd het toen we in onze boekenkast een zelfde exemplaar aantroffen, dat Trudie eerder van een vriendin had gekregen. Dus het antwoord had al die tijd onder mijn neus gestaan, hoe bijzonder wil je het hebben.

We zijn inmiddels 28 jaar bij elkaar. Op 17 april a.s. zijn we 23 jaar gelukkig getrouwd.

Nou beste mensen dit was een verhaal van mij, ik hoop dat er nog veel mooie en inspirerende verhalen door andere geestverwanten mogen volgen. En natuurlijk ook wij missen het contact met de kerkleden en hopen net als iedereen dat corona snel passe is

Groet Otto Schregardus.