**Ds. DANIEL BAKKER**

**Zijn leven, opvolgers, gemeenten, brieven**

**door drs. H. Florijn**

VAN DEN BERG B.V.-ZWIJNDRECHT 1985

**STICHTING DE GIHONBRON**

**MIDDELBURG**

**2015**

**Woord vooraf**

Aan het verzoek van de schrijver van dit boek om een woord vooraf bij dit gedeelte over ds. Daniël Bakker, heb ik gaarne gehoor gegeven. Ds. Bakker is een van die oude voorgangers, die nog spreken nadat zij al gestorven zijn. Op heldere wijze heeft hij geschreven over de handelingen Gods met hem in zijn boekje *Gods grote barmhartigheid.* Hierin deelt hij mee hoe hij door Goddelijke genade een welgevallen mocht krijgen aan de straffe van zijn ongerechtigheid (Lev. 26:41). Ja, daar was geen verdoemelijker schepsel in zijn eigen ogen dan hij, Daan Bakker. Hij schrijft: "

Ik zou het nu gaarne met mijn bloed hebben willen onderteke­nen, dat God gans rechtvaardig zou geweest zijn, wanneer Hij mij op dien zelfden stond had willen verdoemen. Ja, ik bad Hem zelfs, dat Hij mij maar met een Korach, Dathan en Abiram, levendig ter helle zou la­ten wegzinken; zozeer werd ik met Gods recht verenigd; en inderdaad verwachtte ik ook niet anders."

Maar toen, o eeuwig wonder, mocht hij een Borg ontvangen voor zijn schuld en bekleed worden met de gerechtigheid van dat lieve Lam, van die dierbare Christus, buiten Wie niemand zalig zal worden. In Hem mocht hij gevonden worden door een waar zaligmakend geloof en in Hem en door Hem zal hij eeuwig Gode de eer geven voor die onverdien­de verlossing.

Ik houd van de nagedachtenis van deze uitgestoten predikant, van dit geoefende kind des Allerhoogsten. In zijn leven versmaad en in zijn be­diening door een godsdienst die buiten recht en buiten Christus zalig zocht te worden, en die hem niet verdragen kon omdat hij in getrouw­heid met de zielen wenste te handelen en hun alle hoop zocht te ontne­men buiten Christus; en omdat hij ze zocht te waarschuwen dat het huis gegrond moet zijn op de steenrots en dat is Christus.

Het verblijdt ons dat de schrijver met vele onbekende gegevens en brie­ven een beschrijving van het leven van ds. Bakker heeft willen vervaardi­gen; in welk geschrift tevens een beschrijving gevonden wordt van zijn opvolgers en de gemeenten. Wij hopen dat ook hierdoor de nagedachte­nis van deze rechtvaardige tot zegening mag zijn.

Leersum

Ds. E. du Marchie van Voorthuysen

**Ten geleide**

Ongeveer honderd jaar geleden overleed in 's-Gravenpolder ds. Daniël Bakker. Een predikant

die in zijn dagen een grote rol gespeeld heeft in wat men tegenwoordig noemt de Kleine Kerkgeschiedenis. Het geven van een overzicht van zijn leven, geschriften, opvolgers en gemeenten is het doel van dit boek.

Bij het vervaardigen van deze biografie kon gebruik gemaakt worden van een aantal tot nog toe onbekende handschriften en gegevens. In het bij­zonder was het verheugend dat ik een tijdlang de beschikking kreeg over een - incompleet - handschrift met een levensbeschrijving van ds. Bakker (in de tekst afgekort als de levensbeschrijving). Hierin stonden tevens een aantal onbekende brieven. Het wordt bewaard in de bibliotheek van de THKO in Kampen. Drs. H. Reenders, die het me uitleende, zeg ik hier­voor hartelijk dank.

Het ontbrekende gedeelte van dit handschrift trof ik aan bij dhr. G. van der Garde. Hem ben ik ook zeer erkentelijk voor de gegevens die hij mij verstrekte over zijn grootvader ds. G. van der Garde.

Wat het handschrift zelf betreft, ik vermoed dat het geschreven is door een zekere meester Van Hemert uit Poederoyen. Deze is van plan ge­weest om er een uitgave van te maken maar dat is niet doorgegaan. Het handschrift is later in het bezit gekomen van ds. Van der Garde, die het gebruikt heeft voor de uitgave van Een predicatie over Jer. 31 : 11.

Van der Garde's schriftelijke nalatenschap, is in de Tweede Wereldoor­log verdwenen. Het grootste gedeelte van het handschrift kwam in het bezit van ds. H. Torenbeek, na wiens overlijden het aan de bibliotheek te Kampen geschonken werd.

Anderen zijn eveneens behulpzaam geweest zoals dhr. L. M. P. Scholten, die het Bakkeriaanse notulenboek leende en de uitgave van dit boek ge­leid heeft; daarnaast dhr. A. van der Werf en zijn vader M. van der Werf voor gegevens over ds. M. Ruben en anderen die in de noten genoemd worden.

Apart wil ik nog noemen de heren A. Bel, P. van de Breevaart, J. Mastenbroek, H. Natzijl en A. Ros, die bijdragen leverden door foto's, boeken e.d. af te staan en met wie ik regelmatig gesprekken had die sti­mulerend werkten.

Mijn broer P. J. Florijn hielp mij tot mijn vreugde, bij het onderzoek in het Rijksarchief te Middelburg en fotografeerde een aantal kerken. Hartelijk dank daarvoor. Ds. E. du Marchie van Voort­huysen ben ik dankbaar voor het 'woord vooraf en voor alle vriend­schap en gastvrijheid die ik van hem mocht genieten.

Tenslotte, dit boek heb ik opgedragen aan mijn ouders en mijn vrouw als een blijk van erkentelijkheid voor de wijze waarop zij mij altijd in de stu­die en het onderzoeken gestimuleerd hebben en voor al het andere dat ik in hen ontvangen mocht.

H. I. Ambacht

**H. Florijn**

Aan mijn ouders

Aan mijn vrouw

**1. De boer van 's-Gravenpolder**

Daniël Bakker werd op 3 februari 1821 geboren in de gemeente Hoek, in het land van Axel. Zijn vader was Jan Bakker, een landbouwer, zijn moe­der Cornelia van der Wege. Arm waren ze niet en zo heeft hij tijdens zijn opgroeien van geen armoede of gebrek geweten. In dat opzicht had hij geen moeilijke jeugd. Toch had Bakker later weinig lovende woorden voor deze periode van zijn leven. In zijn bekeringsgeschiedenis Gods grote barmhartigheid, schrijft hij dat hij een bij uitstek stout en ondeu­gend kind was, zijn ouders ongehoorzaam. Hij was een groot onteerder van Gods heilige Naam. 'Kortom - zo besluit hij - ik was een spotter met God en godsdienst, gans melaats door de zonde'.1

Op catechisatie ging het niet. Vragen leren deed hij niet, hij zat zo vol on­deugd dat die er niet meer bij konden. Ook op school wilde het niet erg vlotten. Hij deed zijn best niet en het gevolg was dat hij, toen hij de school verlaten moest, nauwelijks een hoofdstuk in de Bijbel kon lezen. Mogelijk is verdriet over dit verzuim later één van de oorzaken van Bak­kers aandacht voor het onderwijs geweest. Hij heeft de achterstand in het schrijven overigens niet meer ingehaald. Hoewel zijn werken duidelijk zijn, en in de in die tijd gangbare spelling, zo is er ook een brief van Bak­ker over die hij zelf geschreven heeft, en die zeer moeilijk te lezen is door het volkomen ontbreken van interpunctie en de elementairste vormen van de spelling. Wat deze zaken betreft had Bakker dus inderdaad weinig reden om zich lovend uit te laten over zijn verrichtingen in zijn jeugd. Toch kan men daarom nog niet zeggen dat zijn jeugd alleen maar zorge­loos, of lichtzinnig geweest is. Want onder alles wat Bakker in zijn jeugd deed, had hij, zoals hij zelf zegt, 'altijd een open geweten'. Hij wist zelfs niet of er ooit wel een tijd geweest was waarin hij niet geloofde dat hij be­keerd moest worden. Het besef dat hij, als hij stierf 'eeuwig naar de hel moest gaan' deed hem vaak als hij alleen was in het verborgene zijn knieën buigen. Nooit kon hij zich vanwege de kloppingen van zijn con­sciëntie overgeven aan de vermakelijkheden van de wereld. En ook als hij zich op oudere leeftijd dronken probeerde te drinken om zo de schuldgevoelens weg te dringen, werd het toch alleen maar erger zodra hij weer tot zichzelf gekomen was. Hij was dus als kind zo zorgeloos niet als het lijkt. Diepe indrukken had hij daarbij van dood en eeuwigheid, hel en hemel. Dat bleek bij het sterven van zijn vader. Tijdens diens laat­ste ziekte, die twee maanden duurde, bad Daniël de Heere dikwijls voor zijn vader.

'Gedurende zijn laatste krankheid ging ik hem menigmaal bezoe­ken, daar hij in een afzonderlijk vertrek lag; dan zag en luisterde ik opmerkzaam wat mijn Vader deed; vond ik hem alsdan biddende, hetwelk dikwijls gebeurde, o! dan was ik zeer verheugd, dan ging ik

8 9

in het eenzame, boog daar mijne knieën en bad den Heere, dat Hij hem toch mocht verhoren.

Maar ziet! den 21sten Mei 1834 behaagde het den Heere, om hem uit den tijd te roepen.

Kort vóór dat hij den laatsten adem uitblies, riep hij mij alléén uit ons talrijk gezin van kinderen bij zich aan zijn sponde. Toen ik bij hem kwam, greep hij mijne hand, waarop ik de zijn vastklemde; hierop zeide hij: 'kind! dat is nu voor eeuwig!' - Deze woorden griefden mijn kinderlijk harte zo zeer, dat ik van droefheid over­mand, als bewusteloos neerzeeg. Doch toen ik weder een weinig tot mijzelven kwam en mijne aandoening enigszins gematigd was, vluchtte ik in het verborgen, viel daar op mijn knieën voor God ne­der en begon tot Hem te bidden. - Op hetzelfde ogenblik raakte ik mijn Vader kwijt en dat wel zodanig, dat ik mij zelfs geen denk­beeld meer van hem kon vormen. - Na dezen werd ik zozeer met den dood bevredigd, dat ik de kist, waarin het zielloos overschot mijns Vaders gelegd was, vaak in mijn armen nam; ja, ik wilde zelfs wel bij het lijk mijns Vaders in de kist gelegd worden. - Het 'hoe' daarvan kon ik niet bevatten. Dit weet ik echter nog goed, dat mijne tranen van droefheid in vreugdetranen verwisseld werden'.2

Bakker werd ouder maar de wetenschap dat hij zich moest bekeren, verliet hem niet. Hij was doordrongen van de noodzaak ervan maar steeds weer stelde hij het uit. Wel waren er waarschuwingen, zo schrijft hij: 'Toen ik den ouderdom van zeventien jaren bereikt had, kwam de Allerhoogste mij weder met een zware ziekte bezoeken. Voor het menselijk oog scheen het, dat ik van deze krankheid zou moeten sterven. Zelfs de dokter had daaromtrent geen andere gedachten. Dit duurde verscheidene weken achtereen, zonder dat er enige verandering kwam. Mijne benauwdheden stegen daaronder gedu­rig al hoger. In mijn binnenste was het meestal: 'die hel! die hel!' - dat 'sterven! dat sterven!' - Het angstzweet brak mij menigmaal daarover uit. - Ik ging naar ouder gewoonte weder aan het bidden, beloven, enz. - De Ontfermer wendde nu ook weder zijn bezoe­kende hand en beliefde mij wederom de genezing te schenken. Maar, ik was nog niet ten goede hersteld, of men vond mij op de kermis, weder in mijn oude koers; gelijk Salomon zegt: 'Al stiet gij den dwaas in een mortier met een stamper in het midden van het gestoten graan; zijn dwaasheid en zoude van hem niet afwij­ken', Spr. 27 : 22.3

Het was 16 april 1843 toen hij in het huwelijk trad met een meisje, Adriana Vercouteren geheten. Het werd een mijlpaal in zijn leven, want zo herinnerde hij zich: 'Ik had de Heere al dikwijls met schone beloften gepaaid, en één van die beloften was dat ik Hem zou dienen als ik eens getrouwd zou wezen'. En nu was hij vastbesloten het ook te doen.

Hij ging de boeken van Smytegelt lezen, bidden, naar de kerk, en ook an­dere godsdienstplichten werden door hem niet verzuimd. Het zou dan wel beter gaan, zo dacht hij, doch hij slaagde er maar niet in om zijn ge­weten het zwijgen op te leggen. Het leek wel of de benauwdheden voort­durend groter werden. Het besef van zijn zondigheid en zijn onbekeerd­heid ging steeds zwaarder op zijn schouders drukken, totdat hij tenslotte bijna niets anders meer deed dan bidden, lezen enz., steeds maar bezig om "alzo zijn consciëntie te stillen en God tevreden te stellen'.

In het eerste jaar van hun huwelijk woonde het jonge echtpaar Bakker bij zijn moeder in. Tijdens het tweede jaar verbleef men bij Adriana's vader. Maar Bakker bleef verlangen naar een eigen woning. Hij had er een reden voor: het bekeringswerk dat hij ondernemen wilde zou ongetwijfeld beter gaan als hij een eigen hoeve kreeg, zo dacht hij.

Er kwam een nieuwe hoeve in de buurt van Terneuzen en Bakker trok er rond 1845 vol goede moed in. Met vernieuwde ijver legde hij zich weer op zijn bekeringswerk 'in eigen kracht' toe. De kerk werd niet meer ver­zuimd, bidden en lezen wisselden elkaar af en hij vloekte niet meer. Het werkte!

Met een zekere zelfspot merkte hij veel later op: 'Allengs begon ik een knap farizeeër te worden'.4

Maar op een morgen moest een voerman een vracht appels bij hem afle­veren. Bakker wachtte, maar de man kwam niet op de afgesproken tijd. De drift laaide gelijk weer hoog in hem op, en toen de man tenslotte toch kwam vloekte hij hem het erf weer af. 'En ziedaar! daar lag al mijn werk weer in duigen'.

Hij begon het nu in zijn omgeving te zoeken. Het zou ongetwijfeld beter gaan, zo redeneerde hij als hij eerst maar eens naar een andere plaats zou verhuizen. Hij slaagde erin op 2 maart 1846 een hofstede te kopen ge­naamd 't Hof D'Palmboom in 's-Gravenpolder, en daar trok hij met zijn gezin in. Doch het wilde maar niet lukken. Zorgen namen hem in beslag en zijn humeur ging er niet op vooruit. Geregeld barstte hij in een drift­bui los en schold hij zijn personeel uit. Maatschappelijk ging het beter. Hij werd diaken, kerkvoogd en overste van het gilde van de boogschut­ters, kortom een respectabel man. En zakelijk ging het niet slecht de eer­ste jaren. De oogst deed het goed, en hij maakte winst met zijn bedrijf. Het derde jaar (tot 1848) leek precies hetzelfde te gaan. Ook toen stond het land er goed bij Maar daarna bezocht de Heere het met honingdauw, zodat het zaad bijna geheel zwart werd. Het leek een ramp te worden, en Bakker werd er moedeloos van als hij ernaar keek.

Wat moest hij nu doen? Hij zag er niet meer doorheen. 'Doch, daar eens weder zo bijstaande en van moedeloosheid als het ware buiten mijzel­ven, kwam er een wending in mijn gemoed', zegt hij zelf.

'Ik kreeg als een overzicht over de voorgaande jaren. Ook het vori­ge overvloedige jaar kwam voor mijn aandacht. Daarbij werd mij ene afvrage gedaan, 'hoe ik met dien overvloed gehandeld had!' - Ik moest ronduit bekennen, dat ik er een goddeloos gebruik van

10

11

had gemaakt. Hierop deed de Heere mij de vraag: 'of Hij dan niet rechtvaardig zou wezen, al ware het, dat Hij mijn ganse gewas verdelgde!' Uit de volheid des harten mocht ik daarop antwoorden: 'ja, Heere! Gij zult rechtvaardig zijn, al is het ook, dat Gij al mijne gewassen zoudt willen verdelgen!' Nu werd het mij een groot won­der, dat de Heere nog één korenaar voor zulk een monster van on­gerechtigheid, als ik was, liet groeien. Ja, het werd mij nu zelfs een wonder, dat ik nog leefde, en dat ik niet al lang in de helle lag'.5

Vanaf die tijd kreeg zijn woelen tegen de Goddelijke voorzienigheid een

knak, en werd hij hierin rustiger.

Zo brak het vierde jaar aan dat hij in 's-Gravenpolder zat.

**Noten:**

1. D. Bakker, Gods grote barmhartigheid verheerlijkt aan een overtreder van al zijn ge­boden. Ik gebruikte de uitgave van Gorinchem. z.j., 7.

2. A.w. 5,6.

3. A.w. 9.

4. A.w. 12. 5. A.w. 17.

12

**2. Bekering**

Het was zaterdagmiddag in 1849 toen Bakker naar het dorp ging om zich daar te laten scheren. Dat gebeurde toen in een herberg, en daar za­ten wat mensen te praten waaronder enige oude mannen. Bakker luister­de met een half oor naar het gesprek, totdat hij opeens een oude man van een jaar of zeventig hoorde zeggen: 'Het ziet er voor mij maar slecht uit, want als ik zo sterf als ik nu ben dan ga ik voor eeuwig verloren. En men ziet niet veel dat een mens op zo'n hoge leeftijd nog bekeerd wordt, dit gebeurt meestal tussen het twintigste en het dertigste jaar, maar als men daar boven komt, dan ziet men het zelden meer'.

Als een slag treffen deze woorden Bakker die zelf 29 jaar oud is.

In die tijd bezoekt hij een vergadering die ook in de herberg gehouden zal worden. Van het een komt het ander en hij drinkt veel. Maar als hij op de terugweg is komt het in hem op wat hij God zal moeten voordragen, aan­gezien hij nu weer moedwillig gezondigd heeft. De woorden 'niemand kan twee heren dienen', vallen hem in. Hij blijft op de weg staan en plot­seling lijkt het alsof een licht hem omschijnt en is het alsof hij kiezen moet tussen God en de Mammon.

Maar hij kan niet kiezen. Het is hem alsof hij verpletterd is onder zijn ei­gen onmacht om te kiezen, een onmacht die de Heere hem ontdekt. Maar dan moet hij ook dieper graven, en de Heere leidt hem erin dat zijn zonden de oorzaak van deze onmacht zijn, van deze vreselijke onmacht. Bakker gaat verder:

'Ik was nog slechts een kwartier uurs van mijne woning verwijderd, doch ik dacht niet meer thuis te zullen komen. Het was eveneens alsof de hel voor mij geopend werd.

Eindelijk bereikte ik toch mijn woning. Mijne vrouw lag al te bed. Ik klopte aan. Mijne vrouw stond op, opende de deur voor mij, doch ging spoedig weer terug. - Daar stond ik geheel verslagen in mijne woning. - Wat zou ik nu gaan doen? - Zó maar, zonder bid­den naar bed gaan, durfde ik ook niet, wegens mijn groten angst. - Eindelijk ontstak ik licht, waagde het om in mijn binnenkamer te gaan en viel daar languit op den vloer neder. Ik kon niet anders doen dan schreien en zuchten; en alles wat ik voortbrengen kon, was: 'och, God! wat moet ik toch nu gaan doen!'1

Vanaf die tijd ging hij niet meer naar zijn zondige gezelschappen, want hij wist nu zeker dat dat 'de weg naar de hel' was.

'Bovendien', zo zegt hij, 'kreeg ik nu ook kennis van Gods rechtvaardig­heid'. En dat verschrikte hem soms zo dat hij niet tot God durfde te nade­ren om te bidden. Was hij voorheen een zondaar voor zichzelf, toen werd hij een zondaar voor God.

Er kwam een wanhoop in hem op. Hoe kon hij, Daniël Bakker, ooit nog

13

bekeerd worden. En deze wanhoop werd steeds maar groter.

Wanneer hij de Bijbel voor zich had, kon hij niet anders dan op iedere bladzijde zijn doemvonnis lezen. Het kerkgaan hielp hem niet. Steeds luisterde hij ingespannen of er voor zulk een monster van godde­loosheid als hij nog genade te vinden was, maar telkens weer scheen hem dat onmogelijk toe. Angst om te sterven in deze toestand overviel hem. Hij werd heen en weer geslingerd tussen de dood en hel. 'Zo was het', zegt hij: 'de hel van voren en de dood van achteren'. En in deze wan­hoop besloot hij om er dan maar een eind aan te maken.

Op een dag moet hij bij een sloot werken en als hij er met de spa over zijn schouder heenloopt, 'maakt de duivel hem wijs' dat dit de goede plek is, want dat het hier net zal lijken of er een ongeluk gebeurd is. Maar toen Bakker de spa in de grond stak, gaf de Heere hem zulk een vreze en be­nauwdheid over dit roekeloos voornemen dat hij verschrikt de spa weer uit de grond trok en God om uitkomst riep.

Zo leeft hij voort. Nergens vindt hij troost. Als hij op een dag weer pro­beert te bidden, komen hem zijn vorige gebeden voor de geest. In gedach­ten staat hij er even bij stil, maar dan komen hem de woorden in dat al zijn gerechtigheden maar 'als een maanstondig en wegwerpelijk kleed' waren. Niet alleen zijn vloeken was zonde, ook zijn bidden was het. Languit valt hij op de vloer en roept uit: 'Nu is het dan zeker voor eeuwig verloren', en steeds maar weer bidt hij, smeekt hij om genade. Tot hij de woorden hoort: 'Want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering'. Daar ging een lichtstraal in zijn ziel op. 'Dit was', zegt hij later, 'de eerste openbaring van den Heere Jezus die ik weet ontvangen te hebben'.2

Het troostte hem even, het deed hem even stilstaan, maar toen kwam de strijd weer. In het begin van het jaar 1850 ging hij naar de kerk in Baar- land, en een afgescheiden predikant - A. de Bruijne - preekte daar over de derde zondag van de Catechismus.3 In de preek vroeg deze zijn toehoor­ders of er ook onder hen waren die op hun deugden en goede werken de dood hadden geschreven, en nu alleen om genade moesten vragen. Hij zei dat iemand die dit had leren doen, genade bezat. En onder dit alles zat Bakker. 'Ik dacht', zegt hij, 'dat ik door de bank heen ging; van aandoe­ning wist ik mij niet te verbergen voor de mensen. Gelukkig zat ik in een bocht of bank, waar ik zo wat onder zocht te kruipen'. Het was nog zo kort geleden dat dat bij hem gebeurd was; hij kon het niet loochenen. 'Ik kon op dat ogenblik niets anders geloven, dan dat ik genade had'.

Maar op de terugweg naar huis, dacht hij weer aan zijn zonden.

'Zijn ze vergeven?' vroeg hij zichzelf af. En hij moest dit met 'nee' beant­woorden. Daarbij kwam het hem voor 'of ik wel wist dat God geen af­stand van Zijn heilig recht kan doen?' - 'Betalen moet gij, of anders voor eeuwig verloren gaan', klonk het in zijn hart. In deze toestand bereikte hij zijn woning. En de angsten groeiden steeds meer aan. Al wat hij tot nog toe aan troost ondervonden had, werd hem ontnomen, en het scheen hem toe bedrog geweest te zijn. 'Ik was zeer bang', zegt hij, 'daar mij ge-

14

15

durig bij lag dat God geen afstand van Zijn recht kon doen'.4

Op de 19e februari ging hij weer naar de kerk, en toen hij het gebouw binnenkwam keek hij eerst rond of hij niemand uit 's-Gravenpolder zag om met hem mee te lopen als de dienst afgelopen zou zijn. Maar hij zag niemand. Vertwijfeld ging hij zitten. Hoe moest hij dan weer thuisko­men, want alleen lopen durfde hij niet 'daar de rechtvaardigheid Gods mij aan alle kanten dwong, en ik niets dan een geopende afgrond voor ogen zag'. Zo bang was hij dat hij niets van de preek hoorde. Toen hij de kerk weer uit ging, zag hij een boer en een boerin die met een karos naar de kerk waren gekomen. Hij liep snel naar buiten en wachtte tot de karos langs hem kwam rijden. Hij greep haar van achteren vast, en liep er zo achteraan totdat hij thuiskwam. Badend in het zweet.

Van dag tot dag werd zijn ellende groter.

'Ik kreeg ook in te zien de heiligheid van Gods wet. Ik mocht klaar en duidelijk zien dat ik dezelve geheel en al overtreden had, en dat ik diensvolgens het rechtvaardig oordeel Gods, namelijk de eeu­wige verdoemenis verdiend had. Maar ofschoon ik wel bekende, dat God rechtvaardig was, zo kon ik Hem toch nog niet van harte toevallen. Overal ging ik als een vervloekt mens over den aard­bodem. Zo menigmaal als ik in den Bijbel las, las ik er mijn vloeken dood vonnis in'.

Dit duurde tot in de maand april 1850. 'Toen behaagde het den Heere, om mij sterk te worden en mij te overwinnen. Den juiste dag, waarop dit gebeurde, ben ik vergeten, maar niet de plaats alwaar de Heere met mij in onderhandeling kwam; deze was in mijn binnenkamer; daar werd ik van den Heere gedaagd.

Ik stond met mijne armen en benen van elkander, wegens de hooggaande angsten en verschrikkingen, die mij daar aangrepen. Het was eveneens alsof de afgrond voor mij geopend werd. - God kwam mij voor als Richter, ja als een heilig en rechtvaardig Rich­ter. Hij toonde mij mijn schuld en zonden reeds van mijn ontvan­genis en geboorte af. Al mijn dadelijke zonden van mijne kinds­heid, jongelingschap en mannelijke jaren werden mij voorgesteld. - Daarbij opende Hij voor mij zijn heilige wet en kreeg ik te zien, hoe ik al zijn geboden van gebod tot gebod en van regel tot regel overtreden en gene derzelver gehouden had. Bovendien toonde Hij mij zijn ongehouden goedheid en hoe Hij die reeds van den buik en de baarmoeder af aan mij bewezen had. Hoe vele goedertierenheden en weldaden Hij reeds aan mij geschonken en hoeveel be­moeienissen Hij reeds met mij gehouden en gemaakt had. Op dit gezicht kon ik niet langer weerstand bieden, maar moest ik van ganser harte voor God bekennen, dat ik moedwillig en vrijwillig gezondigd had. Maar, o! wat gevoelde ik toen een spijt en berouw, dat ik zo zeer tegen zulk een goeden God gezondigd had! Dit is niet uit te drukken: Ik had mijne ganse afgelegde levensbaan op mijn knieën wel willen terug kruipen. Ik was maar verwonderd, dat God mij al niet lang verdoemd had.

Ja, mijne Vrienden, dáár mocht ik mijn God van harte toevallen en Zijn heilig recht van ganser harte inbillijken. Ik zou het nu gaar­ne met mijn bloed hebben willen ondertekenen, dat God gans rechtvaardig zou geweest zijn, wanneer Hij mij op dien zelfden stond had willen verdoemen. Ja, ik bad Hem zelfs, dat Hij mij maar met een Korach, Dathan en Abiram, levendig ter helle zou laten wegzinken; zozeer werd ik met Gods recht verenigd; en inderdaad verwachtte ik ook niet anders.

Maar terwijl ik daar zo stond, gaf de Heere mij om genade te vra­gen. En o, vrienden, toen ik daartoe verwaardigd werd, wat kwam er toen op eens een algehele verandering en verruiming in mijne ziele. Dáár openbaarde God mij Zijnen Zoon, den Heere Jezus Christus. Toen leerde ik verstaan, hetgene er geschreven staat in Joh. 6 : 37: 'Al wat Mij de Vader geeft zal tot Mij komen, en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen'.

Hierop verliet ik mijne binnenkamer en ging naar mijn bed, daar ik zeer afgetobd was: mijne vrouw bleef nog wat zitten naaien. Maar ik had nog maar eventjes op bed gelegen, of daar openbaarde de Heere Jezus Zichzelven weder aan mijne ziele, en dat wel in zijn volle algenoegzaamheid. Doch daar tegenover gevoelde ik nu ook terstond mijne dodelijke onmacht om tot Hem te kunnen komen. Aldus leerde ik ook verstaan, hetgene men leest in Joh. 6 : 44a: 'Niemand kan tot Mij komen, hetzij dat de Vader die Mij gezonden heeft hem trekke'.

Maar nu werd 't ook mijne bede, om getrokken te mogen worden;

16

17

en onder die bede was het, alsof ik werkelijk tot den Heere Jezus ge­trokken werd; waarop ik als zo een diepschuldige tot Hem mocht komen, pleitende maar alleen op zijn heilsverdiensten.

En, o wonder van genade! daar, mijne vrienden, was het, alsof al mijne pakken, lasten en bezwaren van mij afvielen van boven mijn hoofd tot onder aan mijne voeten toe. Op hetzelfde ogenblik stort­te Hij zijn liefde, vrede en blijdschap in mijne ziele uit. Dat was niets anders, dan maar een verwonderd wegzinken in God. En dat aan zo oenen, die hel en verdoemenis waardig was. Dat eeuwig wonder van Gods souvereine liefde, vrijmacht en genade kan ik nimmer uitspreken, maar zal voor den hemel bewaard blijven.

De Heere gaf mij zoveel van zijn liefde in mijne ziel te ondervin­den, dat ik geheel buiten mijzelven geraakte en niet meer wist, wat ik deed. Toen mijne vrouw te bed kwam, stopte ik het laken in mijn mond, om niet overluid te schreien. Zij vraagde mij, wat er toch aan scheelde. Ik zeide: 'dat weet ik niet, maar dat weet ik wel, dat ik een ander mens ben geworden!' - Nu kon ik het in het bed niet houden en ik zeide verder tot mijne vrouw: 'ik ga het bed uit!' Dit deed ik ook. Maar hoe verwonderd keek ik om mij heen; het was nu alles vrede. Ik ging naar mijn Bijbel, en sloeg dien open juist bij den 23sten Psalm. Ik begon te lezen, en het was mij eveneens als­of God zelf ieder woord tot mij sprak, van het begin tot het einde. Ik moest maar gedurig uitroepen: 'en dat voor zo een!' Voorheen las ik in den Bijbel bestendig mijn doodvonnis en nu was alles wat ik las leven en vrede voor mijne ziele. Ik zeide: 'wel Heere! wat schort ik nu toch?' Hierop toonde mij de Heere de twee verbonden; en hoe ik nu uit den dood was overgegaan in het leven. Hetgene mij ten dood geweest was, was mij nu ten leven geworden in en door Christus. Ik was vervuld met de liefde Gods; ook gevoelde ik ene sterke liefde tot Zijn volk. Mijne ziele ging uit naar degenen die God vreesden; ik zou ze allen wel toegeroepen hebben: 'Komt hoort toe, o alle gij die God vreest, en ik zal vertellen wat Hij aan mijne ziele gedaan heeft, Psalm 66 : 16'.5

**Noten:**

1. Gods grote barmhartigheid, 21.

2. A.w. 28.

3. A.w. 26, A. M. Wessels, God ons een schild, 164. Hoewel de preek van ds. De Bruijne diepe indruk op Bakker maakte, kan toch niet gesteld worden, zoals Wessels doet, dat hij 'beslissend voor zijn leven' was.

A. de Bruijne werd geboren in 1810. Hij was predikant van Goes in 1849; reizend predi­kant voor Z.-Beveland 1868 (Hij woonde toen in Krabbendijke). Emeritus 1872. Baarland in 1876 en hij overleed in 1878. De Ledeboerianen hadden vrij veel met hem op: Pieter van Dijke en zijn gemeenten verzochten hem om aansluiting, zie: Ter nagedachte­nis van Ds. David Janse en M. J. Goud, J. P. Sinke, Vergeet Zijn grote daden niet, 256, 262.

4. Gods grote barmhartigheid, 31.

5. A.w. 32v.

**3. Als de grootste der zondaren**

De verandering die in het leven van Daniël Bakker had plaatsgevonden, kon niet lang verborgen blijven. Hij begon al spoedig zijn huis te refor­meren. Driemaal daags las hij aan de tafel uit de Bijbel maar tegen het bidden zag hij vreselijk op. Hij was gewoon een formuliergebed te bidden en dat durfde hij niet op te geven.

Maar op een dag ontviel het hem geheel en kon hij niet anders dan uit het hart bidden. Hij schaamde zich ervoor en durfde zijn huisgenoten bijna niet aan te kijken, zo groot was zijn verlegenheid.

Die bleek ook uit andere zaken, bijvoorbeeld hieruit dat hij zijn hoed soms niet af durfde te zetten bij het lezen uit de Bijbel.

'Wat is toch de mens - zegt hij later - vrijmoedig in het kwade doch te­genovergestelde in het goede'.1

Hij ging de vromen bezoeken in de gezelschappen. Eenvoudige, geoefen­de mensen zoals J. Pijke uit Heinkenszand. Gewoonlijk zocht Bakker naar een plaats achteraf om niet teveel in de gaten te lopen en daar zat hij dan stil te luisteren. Dikwijls sprak men 'zo uit zijn harte, dat hij als in verwondering maar zat weg te zinken'.

Hij ondervond bestrijding in zijn binnenste over wat hij had meegemaakt maar het 'verwaardigde de Heere' om hem van tijd tot tijd meer licht en klaarheid te schenken in hetgene aan hem gebeurd was. Inzonderheid werd hij 'bepaald bij die grote weldaad, dat hij als zo een monster van zonden en ongerechtigheden den Heere in Zijn heilig recht had mogen toevallen, hoe hij daarop kennis had mogen nemen van den Heere Jezus en hoe hij die zalige vruchten van de vergeving van zijn schuld en zonden geproefd en gesmaakt had'. Al deze zaken hebben Bakker niet in de hoogte gestoken en van hem iemand gemaakt die het wist. Hij werd er klein onder en mocht leren 'dat er na al de ontvangene genadegaven en weldaden ook na de verzekering en de verzegeling, wederom een uitledi­ging nodig is, om weder als een arme zondaar uit zijn zegenrijke vol­heid te ontvangen ook genade voor genade'.2

In alles had Bakker Chris­tus nodig. Hij had hem niet alleen nodig voor de rechtvaardigmaking maar eveneens in het verdere: 'Daarom mijne vrienden! moet ik betui­gen, dat het zeker kwijt en verloren met mij zou zijn, als de Heere Jezus niet gegeven was tot rechtvaardigmaking, heiligmaking en tot een vol­komen verlossing. Was de Heere Jezus maar alleen Rechtvaardigmaker en niet tevens Heiligmaker, ik had geen moment troost op aarde meer. Maar door zijn genade weet ik zo wel in de heiligmaking als in de rechtvaardigmaking een verloren zondaar geworden te zijn. In de recht­vaardigmaking had ik met mijne gedane en begane zonden te doen, maar in de heiligmaking met mijn bedorven harte'.3

18 19

Maar er kwamen ook conflicten, zoals die met de Hervormde kerk.

Al voor zijn omzetting had Bakker zijn sympathie voor deze kerk verlo­ren. Vroeger was hij er wel actief in geweest en hij had het zelfs eens ge­bracht tot diaken. Ook andere 'postjes' had hij er bekleed maar na wat hij ondervonden had, distantieerde hij zich er steeds verder van. De predi­kanten van die kerk preekten 'weinig meer dan het geschiedverhaal', zonder de sleutels des hemelrijks te gebruiken, die de hel of de hemel voor de toehoorders ontsluiten. Hij kon zich later ook niet herinneren 'dat hij daarin ooit iets aan zijn ziel ondervonden of genoten had, noch

tot ontdekking, noch tot vertroosting'. Wat er gezegd was, had geen in­druk gemaakt. De hele kerk maakte op Bakker een levenloze indruk.4 Wat dan? Zou hij zich bij de Afgescheidenen voegen? Het leek voor Bak­ker de enige mogelijkheid die erop zat, maar voor hij ertoe over wilde gaan, besloot hij om Gods goedkeuring over zijn plannen te vragen. Hij deed dat dagelijks, een week lang. Op de zaterdag die volgde zou hij dan naar Goes gaan om zich bij de Afgescheiden gemeente aan te sluiten waar ds. A. de Bruijne stond, de predikant bij wie hij al eerder naar de kerk was geweest. Maar voor hij die zaterdag op weg zou gaan, boog Bak­ker weer zijn knieën om een zegen te vragen en terwijl hij hiermee bezig was, kwam hem met kracht deze waarheid voor uit Galaten 5 : 1: 'Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen'. Niet in de vrij­heid van de Afgescheiden gemeenten behoorde hij te staan. Zij hadden - daartoe gedreven door de overheid met haar vervolgingen - de vrijheid tot het houden van godsdienstoefeningen aangevraagd. Daarin hadden ze de overheid een macht toegekend in kerkelijke zaken die ze niet toe­kwam. In deze vrijheid mocht Bakker zich niet voegen. Maar er gebeurde meer:

'De Heere geliefde Zijn Goddelijk licht in mijne ziele te laten op­gaan, waardoor Hij mij te zien gaf, dat ik en onze vaderen van God waren afgeweken; dat wij God, den Springbron des levendigen wa­ters hadden verlaten, en ons zelven gebrokene bakken hadden uit­gehouwen, die geen water konden houden. - Nu was het niet meer de schuld van land en kerk, maar nu werd het mijne eigene schuld, dat ik zo van alles verstoken was.

Het was mij, alsof ik slechts de enige in Nederland was, die het zo diep bedorven had; ja, of ik maar alléén de oorzaak was, dat de ge­trouwe leraars als met arendsvleugelen van ons waren henen weggevlogen.

Dáár mijne Vrienden! stond ik als de schuldigste uit gans Neder­land: niet wetende, wat ik nu moest doen. Doch, daar vervielen op eenmaal alle mijne plannen en voornemens.

Het was eveneens, alsof ik Gods wraakzwaard reeds over Neder­land zag uitgestrekt. En dat alléénlijk om mijne zonden! - Hier moest ik met den Psalmist uitroepen: (Het haar) mijnes vleses is ten berge gerezen van verschrikking voor U en ik hebbe gevreesd voor Uwe oordelen', Ps. 119: 120. Ja, ik kon met David getuigen: 'De benauwdheden mijns harten hebben haar wijd uitgestrekt', Ps. 25 : 7a. Want, wanneer ik maar een wolk aan den hemel zag opko­men, dan dacht ik, dat de Heere zijn gramschap reeds over ons zou hebben uitgestort. Daarbij moest ik nog ondervinden, dat de hemel als het ware gesloten was, zodat er geen gebed door kon. Dit duurde een tijd van acht dagen lang. In dien tijd zag ik niets an­ders dan schuld, en daarvoor moest ik het ongenoegen Gods onder­vinden.

20

21

O, Vrienden! wat is het een groot onderscheid, of wij in het alge­meen reformeren, dan of de Heere ons onzen eigenen schuldbrief thuis zendt! - Onze gemene reformatiën gaan slechts over ande­ren: over slechte Overheden en machten, zo van den staat als van de kerk, enz. Doch, als de Heere ons Zijnen lieven Geest belieft te schenken, dan geeft Hij ons de oorzaken in ons zelven te vinden; dan krijgen wij met ons zelven en met den Heere te doen.

Och, gave de Heere nog eens, uit loutere genade, aan Nederlands volk, dat een iegelijk bij zijn eigene schuld mocht bepaald worden; dat het gezamenlijk, als een enig man, nog voor God in de schuld mocht komen; zekerlijk, dan zou de Heere opstaan en Zich ontfer­men; want Hij is een God, Die menigvuldiglijk en gaarne vergeeft, alle degenen, die tot Hem komen met smeking en gebeden en be­lijdenis der zonden. Maar ook vóór en aleer dit plaats heeft, zal de Heere niet opstaan ter redding en verlossing, Hos. 5 : 15.

Nadat ik alzo acht dagen lang onder mijne schuld en als onder het ongenoegen Gods verkeerd had, ziende hoe ik met gans Neder­land van den Heere afgeweken was, toen behaagde het Hem, om mij genade te schenken, om als zulk een gans schuldige tot Hem te naderen. Daar mocht ik mijn God inbillijken en rechtvaardigen; daar mocht ik van ganser harte voor Hem bekennen, dat ik wegens mijne zonden en overtredingen, niets anders meer waardig was, dan om als slijk der straten vertrapt en vertreden te worden. Zelfs keurde ik de plaats, welke ik beslaan mocht nog veel te goed, dan dat ik aldaar vanwege mijn zonden zou mogen verkeren.

Maar daarop schonk de Heere mij ook genade, om mijn harte en mijne handen tot God in den hemel uit te mogen breiden, Ezra 9 : 5. Uit de volheid mijns harten kreeg ik Hem om genade te bid­den. En ziet! Vrienden! op deze bede behaagde het den Heere, om mij als bij vernieuwing Zijnen Zoon te openbaren. Hij vergunde mij daarbij om tot den Heere Jezus te mogen komen, om mijne zonden voor Hem te bekennen en te belijden en om zijn heilver­diensten te pleiten. Daar geliefde Hij mijn schuld weg te nemen, onder deze woorden: 'Zie uw moeder. En van die ure aan nam haar de discipel in zijn (huis)', Joh. 19 : 27.

Op dit ogenblik viel alle mijne kerkschuld weg, en het was mij alsof ik in het huis der kerke werd opgenomen. Alzo werd ik vrij in God gesteld. Maar, o! Vrienden! dat eeuwig wonder en dat wegzinken van verwondering in God, dat zulk een vertrapper en vertreder van Gods geboden, rechten en inzettingen de zonden werden vergeven en in het huis van Gods kerke werd opgenomen, die toch niets anders waardig was, dan slechts te verteren vanwege mijne zonden; o! dat is mij niet mogelijk, om uit te drukken. Maar ook, dien vrede en die lief­de Gods, welke ik daarop ondervinden mocht, is mij evenzo on­mogelijk, om uit te spreken. Dit kan wel ondervonden, doch niet beschreven worden'.5

De Heere wees Bakker nu op een klein gezelschapje van mensen dat op de zondagen bijeen kwam, dichtbij de plaats waar hij woonde.

Was dit het gezelschap dat geleid werd door J. Pijke uit Heinkenszand? Hij was volgens Bakker 'een bijzonder geoefend mens in de genade, die zeer veel tot lering van anderen verstrekt heeft'. En Pijke leidde in die tijd een gezelschap.6

Of was het een gezelschap waar D. Stroosnijder de leider van was. Deze kwam uit Kruiningen, waar hij kerkenraadslid van de Afgescheiden gemeente geweest was. Later werd hij ouderling van de ge­meente van ds. Ledeboer in 's-Gravenpolder.'

Hoe het ook zij, Bakker bezocht het gezelschap en hij mocht met verwondering over de goedheid Gods daar aanwezig zijn.

Het ontbrak hem evenwel nog aan een leraar en hij verlangde naar on­derwijs van een predikant om 'zijn ziel te weiden met kennis en weten­schap'.8 Het werd een gebedszaak voor hem. En op een zekere tijd in zijn binnenkamer hierover werkzaam zijnde, werd het voor hem een worste­ling aan de troon der genade.

'Ik kan me niet herinneren - schrijft hij - dat ik immer of ooit zulk een ernst of aandrang in mijn gebed ondervonden heb, dan op dat ogenblik. Ik kreeg het als een gans onwaardig en alles verbeurd hebbend zondaar van den Heere Jezus af te smeken. Ik had ook volstrekt geen uitbeding in den persoon, dien de Heere mij zou be­lieven te schenken.

Onder deze worsteling kwam mij klaar en duidelijk voor den geest: 'Ds. L. G. C. Ledeboer'. Ik had dien man nimmer gezien of ge­hoord. Het was mij alles een wonder en ik kon er niets van bevat­ten. Dat gebed bleef mij levendig bij, ik kon het niet kwijt worden. Eindelijk schreef ik het op een stukje papier: de laatste woorden van hetzelve waren: 'genade, genade, genade!'

Toen er enige dagen verlopen waren kreeg ik op deze werkzaam­heden veel strijd, inzonderheid dat ik dat gebed opgeschreven had. Ik had alreeds het plan gemaakt, om dat papiertje maar te verbran­den.

Maar terwijl ik daartoe overgaan wilde, geliefde de Heere mij licht te schenken, dat er een roeping van een leraar in lag. De Heere overreedde mij daarvan zózeer, dat ik aanstonds mijn naam onder dat gebedje schreef, dit als een brief dicht maakte, en het adres van Ds. Ledeboer er opschreef en het met de post wegzond'.

En ds. Ledeboer kwam.

'Een dag of zes daarna mochten mijne ogen dien waardige Le­raar reeds aanschouwen, toen ik Ds. L. G. C. Ledeboer te mijnen huize ontvangen mocht. Maar o! Vrienden! wat was ik beschaamd, toen hij bij mij kwam! - Wat had ik een opzien tegen hem! - Van vreze en beschroomdheid wist ik nagenoeg niets meer, wat ik deed of sprak. Maar nadat wij tezamen gebeden en een ogenblik met elkander gesproken hadden, beliefde de Heere dit genadiglijk van mij weg te nemen, en wij mochten van mond tot mond en van hart

22

23

tot hart met elkander spreken. Hij onderzocht mij eerst aan­gaande mijne bekering.

Ik mocht hem daarvan ook verslag afleggen, voor zoverre als de Heere mij op dien tijd gebracht had. - nadat dit te zijnen genoegen was afgelopen, vroeg hij mij: of ik ook afgescheiden was. Hierop antwoordde ik: 'Afgescheiden, Dominé! wat bedoelt gij daarmede?' –

Hij zeide: 'Ik meen, of gij ook van de zogenaamde 'hedendaag­se of hervormde kerk' gescheiden zijt!'

Hierop verklaarde ik, dat ik hem wel eens wenste mede te delen, wat de Heere mij te dien opzichte had laten ondervinden; en, nadat hij hierin genoegen ge­nomen had, vertelde ik hem, hoe de Heere mij zondaar gemaakt had voor het ganse gestel der kerk; dat Hij mij ook verwaardigd had, om mijne schuld voor God te bekennen en dat Hij die uit ge­nade, om Christus wille, had weggenomen en vergeven. Gelijk ik hiervoor reeds medegedeeld heb. –

Daarop mocht ik hem met vrij­moedigheid verklaren, dat ik thans van harte verenigd was met al­len, die als de grootste der zondaren uit de 'hedendaagse kerk' waren uitgeleid en die verwaardigd waren gevonden, om met hun kerkschuld aan de voeten van Jezus te komen; dat ik die nu be­geerde hart en hand te geven, om, onder beding van genade, teza­men weder te keren tot den Heere; ja, dat ik, wanneer dit de wille Gods mocht zijn met dezen wenste kwalijk gehandeld te worden in Nederland; gelijk de man Mozes met het volk Israëls.

Op deze mijne belijdenis verklaarde hij mij, dat de Heere ook hem met dit voorrecht verwaardigd had; dat de Heere ook hem, als de grootste der zondaren in Nederland, uit de 'thans bestaande kerk' had uitgebracht, enz.

Maar, o! lieve Vrienden! dat verwonderlijk ineen smelten in en met elkander dat is mij niet mogelijk om te beschrijven; dat is voor de eeuwigheid weggelegd. Daar heb ik dien waardigen gezant van Christus hart en hand gegeven; ja, daar ben ik met hem in een ver­bond gekomen, om gezamenlijk weder te keren tot den Heere on­zen God; waarvan ik tot op den huidigen dag nog geen ogenblik berouw gehad heb'.9

Zes weken bleef de predikant van Benthuizen bij zijn geestverwant in 's-Gravenpolder en in deze tijd institueerde hij de gemeente.

In 1851 moet dat gebeurd zijn. D. Stroosnijder werd ouderling en Bakker diaken. Plaats van bijeenkomst was eerst waarschijnlijk de schuur van Stroosnijder, tenminste, dat kan opgemaakt worden uit het verhaal van de grootvader van ds. J. Fraanje, Pieter Fraanje, dat door zijn zoon Jan beschreven is.19 Hij en zijn vrouw kwamen nogal eens bij J. Pijke maar daar kwam na het vertrek van ds. H. J. Budding geen leraar meer. Rond 1851 kwam ds. Ledeboer bij Bakker en hij doopte eerst een aantal kinde­ren op de hofstede van een zekere C. van Sluis te Baarsdorp (?) waaron­der een kind van Fraanje. Toen nu diens zoon Gillis op 20 februari 1851 geboren werd, was hij bang dat ds. Ledeboer spoedig vertrekken zou en zodoende ging hij naar de boerderij van Bakker om de dominee op te zoeken en te vragen of hij het kind nog wilde dopen. Maar Ledeboer ant­woordde: 'Daar heb ik veel bezwaar in'. Fraanje vroeg hem waarom. Le­deboer antwoordde: 'Omdat ik onwaardig ben om de Bondzegelen te be­dienen'. Hierop antwoordde Fraanje dat hij zich dan moest zien als een instrument in de hand des Geestes. Ds. Ledeboer knikte en zei: 'Een instrument ben ik juist maar het is gelijk een zage of een bijle die zich om hoge heft en aandruist tegen zo een Heilig en Rechtvaardig God'. Zij spraken met elkander totdat het voor Fraanje tijd was om terug te gaan naar zijn woning in Heinkenszand. Hij vroeg ds. Ledeboer niet meer of hij zijn kind wilde dopen en zelf sprak deze er ook niet meer over maar Fraanje geloofde toch vast dat hij het zou doen.

De zondag kwam en Fraanje ging met zijn kind naar 's-Gravenpolder en het werd gedoopt in de schuur van D. Stroosnijder. Het is een aangename dienst geworden. Ledeboer zei al sprekende tot het kind: 'Gij hebt een arme vader in de natuur maar een rijke in Christus'. Toen de dienst beëindigd was gaf hij Fraanje drie rijksdaalders in de hand, waarna zij af­scheid namen.

Inmiddels was ds. Ledeboer ook in andere plaatsen voorgegaan, onder andere in St. Philipsland, waar Pieter van Dijke oefenaar was. Deze is te­vens door ds. Ledeboer bevestigd als predikant na op een vergadering die gehouden werd in Vlissingen, op 5 maart 1851 geëxamineerd te zijn. Zo­wel Bakker als Stroosnijder waren daarbij aanwezig.11

Voor Bakker is het jaar 1851 nog in een ander opzicht van groot belang geweest want in dat jaar 'geliefde de Heere hem tot het leraarsambt te roepen'. Het bracht Bakker in grote moeilijkheden; hij voelde zijn onbe­kwaamheid en worstelde ermee zonder dat hij er met iemand over durfde te praten. Toch kon hij het niet tegenstaan. Hij schrijft:

'Ik had te dier tijd veel met de belangen der kerke te doen. De nood der kerke drukte mij zeer zwaar op het harte. Ja, de belangen der kerk wogen bij mij zo zwaar, dat ik vanwege dezelve nauwlijks in staat was, om mijn natuurlijk beroep waar te nemen waarin de Heere mij toch gesteld had. Dit nu kwam mij als een schuld voor. Ik was toch geroepen en verplicht, om mijne natuurlijke bezighe­den naar behoren waar te nemen.

In dien toestand kreeg ik den Heere ernstelijk te smeken, of het Hem believen en behagen mocht, om mij genade te verlenen, op­dat ik mijn natuurlijk beroep op ene Christelijke wijze zou kun­nen uitoefenen.

Terwijl mij dit vergund werd, kwam de Heere mij op hetzelfde mo­ment voor: 'dat dit mijn beroep niet meer was, maar dat Hij mij een ander beroep zou geven, namelijk, dat Hij mij als leraar gebruiken wilde'.

Op dat ogenblik gevoelde ik mij ook gewillig, om dit ambt te aan­vaarden. Ja, ik dacht zelfs, dat dit al aanstonds vervuld zou worden. De plaats, alwaar de Heere mij riep, was in mijne schuur. Aanstonds

24

25

verliet ik dezelve en begaf ik mij in mijne woning, om die zaken te overwegen'.

Maar al spoedig kwamen de bestrijdingen en Bakker verteerde er bijna onder.

'Doch op zekeren avond vergunde de Heere mij enen bijzonderen ernst en aandrang in mijn gebed. Ik mocht den Heere smeken, of het Hem mocht believen en behagen, om mij uit loutere genade van die zaak te verlossen, wanneer ik mij in dezen bedroog. Maar, daar kwam de Heere mij met kracht met deze waarheid voor: 'Want het is God die in u werkt beide het willen en het werken, naar (Zijn) welbehagen', Phil 2 : 13. - Hierdoor mocht ik voor God invallen en 't Hem gewonnen geven; gelovende daarbij dat God 't in mij werkte'.' 2

De gemeente kwam in die tijd bijeen in het huis van Daan Bakker. Het aantal leden was toen ongeveer 25; bij de bijeenkomsten ging hij voor in het gebed en las hij de preek. Maar wat gebeurde er?

'Wanneer ik dan voor die mensen voorging, kreeg ik somtijds zo veel aandrang, om tot hen een woordje te spreken, dat ik het ten langen laatsten niet meer wederstaan kon, maar de vrijmoedig­heid kreeg, om mijn gemoed te ontlasten. Dan sprak ik wel eens een half uur lang over hetgene er nodig was om gekend te worden tot zaligheid. Somtijds duurde dit ook langer, al naarmate de Heere mij te spreken gaf. Als ik klaar was, dan ging ik weder voort, om de predikatie voor te lezen.

Doch bij en na den afloop der vergadering, kreeg ik meestal zulke hevige aanvallen en bestrijdingen op hetgene ik gedaan had, dat ik mij dan vast voornam, om niet meer te spreken. Maar, brak de tijd onzer samenkomst weder aan, dan was ik dikwijls dermate der woorden vol, dat ik geen tijd meer had, om de predikatie voor te le­zen, zodat deze alsdan achterwege moest blijven.

Wat ons volkje aanbelangt, daar waren er onder, die er zeer vóór en mede ingenomen waren; maar daar waren er ook bij, welke er tegen waren en liever de predikatie hoorden lezen. Een letterknecht of een farizeeër kon er natuurlijk niet veel mede op hebben, daar mijne leerredenen bij lange niet sierlijk waren. - Somtijds gaf ik ook wel een tekst af, maar het was evenveel of ik dat deed, of niet, want van verklaringen, enz. wist ik toch letterlijk niets af. Ik sprak al­leenlijk maar over hetgene een mens nodig is te leren kennen tot zijn eeuwige gelukzaligheid.

De Heere beliefde deze eenvoudige toespraken wel eens wonderlijk te zegenen voor Zijn erfdeel en volk. Doch dit nam evenwel niet weg, dat ik, bij het einde onzer samenkomsten, meestal onder hevi­ge aanvallen en bestrijdingen kwam. Het scheen mij altijd toe, dat ik het meeste licht in de door mij behandelde waarheid verkreeg, wanneer ik reeds klaar was met spreken. Hiermede werd ik alsdan door den duivel aangevallen en bespot. Daardoor werden mijne

banden nog al vaster toegehaald. Somtijds ging het zo hoog uit, dat ik, vanwege de bestrijdingen, al stampvoetende door mijne ka­mer liep. Dikwijls zeide ik alsdan tot mijne vrouw: '0! wat heb ik toch begonnen!' - Dit duurde dan zoolang totdat ik mijn geprangd harte wederom voor den Heere kreeg te ontlasten. Dan geliefde Hij mij altijd weder zijn zalige vertroostingen uit Zijn dierbaar Woord toe te dienen, waardoor mijn harte wederom tot ruste kwam'.' 3

Rond deze tijd kwam ds. H. J. Budding terug uit Amerika.4 Bakker zal ongetwijfeld gehoord hebben over deze merkwaardige predikant. Een man met bijzondere gaven en met een groot aanzien in de Afgescheiden gemeenten vanwege zijn bevindelijke prediking, vanwege zijn grote men­senkennis, zijn voorzeggingen en heel zijn leven dat leek te getuigen van een grote godzaligheid. Toch een man die later de Godheid van Christus zou loochenen en die verlaten heeft wat hij daarvoor leerde. Een aantal jaren had ds. Budding met ds. Ledeboer samengewerkt en hoewel er een zekere verwijdering gekomen was omdat Budding wel tenslotte na een lange gevangenisstraf de vrijheid had aangevraagd, zo is ds. Ledeboer hem toch lang blijven hoogachten.

Ook Bakker had veel respect voor hem en het leek hem het beste voor de gemeente als hij ds. Budding ver­zocht om in de gemeente te 's-Gravenpolder voor te gaan. Hij schreef hem daartoe de volgende brief:' 5

**Aan de Weleerwaarde Heer**

**De heer H. J. Budding, predikant te Gorkum.**

's-Gravenpolder den

29 augustus 1851.

De Heer H. J. Budding,

Mocht het den Heere nog believen en behagen naar den rijkdom Zijner genade, uit enkel zondaarsliefde, nog op ons nietige, on­waardige en alverbeurde zondaars neder te zien, en ons nog eens een getrouwe knecht in ons midden te zenden om ons blind hart en ogen te openen en de kwade ranken, die buiten den Heere Jezus zijn, genadiglijk af te snoeien als een middel in Zijn hand. Zo be­lieft het den Heere, mij nietige, onwaardige en alverbeurde zondaar bij den aan- en voortgang nog onder het gemis te brengen en de noodzakelijkheid voor diegenen die de Heere uit enkel zondaars- liefde een kruimeltje genade in heeft uitgestort, nog op te bouwen tot Godes eer en tot roem van Zijn vrije genade. Zo geeft den Heere mij nog wel eens op genade te mogen pleiten en zo zijt gij mij eens en andermaal voorgekomen tegen wil en zijn van mijn vlees, hoewel ge mij van gedaante en leer onbekend zijt. Maar die mach­tige en krachtige Heere Jezus, Die alle kracht en macht bezit in de hemel en op aarde, wens ik, dat naar den rijkdom van Zijn genade de zuchten en het klagen van Zijn arm en ellendig volk eens mocht

26

27

believen te verhoren. Die toch alle schepseltjes in Zijn hand heeft, Die maar te spreken heeft en het is er en te gebieden heeft en het staat er. Zo wens ik, ja ik u niet te nodigen maar wens mijzelven aan Zijn voeten door Zijn genade, door Zijn kracht, door Zijn hulp en bijstand neder te werpen en u alleen van Hem af te bedelen, Die alle schepselen en harten in Zijn hand heeft, hoewel wij eeuwig en alles hebben verbeurd vanwege onze diepe schuld, zonde en onge­rechtigheid.

Alles hebben wij verbeurd door erf en dadelijke zonde en nergens

hebben wij recht of aanspraak op. Met recht kan de Heere ons eeuwig als een omdolend schaap op alle heuvelen en bergen laten omdolen. Daar schiet voor ons niets over als genade, genade.

O, mocht Koning Jezus u hier als een middel, ja als een instrument in Zijn hand gebruiken om het rijk van duivel, wereld, zonde en ongerechtigheid nog af te breken, ja al was het maar om een zieltje te gewinnen voor Zijn hemels koninkrijk; ja om Zijn hemels konin­krijk nog op te bouwen tot roem en eer, ja tot een eeuwig wonder van Zijn vrije genade.

Dagen, ja maanden is het me bestreden en daar wel het meest mede omdat ik hoorde dat gij in de vrijheid stond, die van de aardse ko­ning is afgebedeld. Dat deed mij gedurig terug houden maar ik wens dat de Heere u en mij in geen vrijheid geeft te staan als daar die Koning der koningen ons heeft vrij gemaakt. Daar alleen is vrij­heid daar men mee, met onze schuldbrief in onze hand, als een ver­beurde zondaar ons zelven aan Zijn voeten mogen neder werpen. De Heere schenke me uit louter genade kracht, hulp en bijstand om daar alleen vrijheid te zoeken en Hem alleen de lof, de roem, de eer en de aanbidding toe te brengen van nu aan tot in een nimmer ein­digende eeuwigheid. De Heere geve me genade als het Zijn believen mag zijn om met een stille afwachting, met een zuchtend en bid­dend hart tot Hem, Die uw hart in Zijn hand heeft en u tot dien ein­de te bewerken. De Heere heeft mij hier over huis en schuur als rentmeester gesteld en tot dien einde wens ik het den Heere weder te geven. Weest verder van mij gegroet.

Die zich noemt Daniël Bakker, landman te 's-Gravenpolder. Goes.

Het is een eerlijk briefje van Bakker geworden aan deze predikant en Budding heeft het begrepen: hij kwam. In zijn bekeringsgeschiedenis blijkt Bakker zich de strekking van zijn briefje nog goed te kunnen herin­neren, en ook wat er volgde als hij schrijft:

Dien man had ik geroepen om ons te komen leren, ik wist niet be­ter, of ik had hem van 's Heeren wege en te goeder trouw daartoe uitgenodigd; ik had hem namelijk geroepen in die vrijheid, waar­mede hij voorwendde door Christus vrijgemaakt te zijn en waarin hij voorgaf te leren. - Hij kwam tot mij. - Ik had van den Heere be­geerd, dat zijn komst ter mijner en anderer lering zou mogen strekken; maar het viel geheel anders uit, dan ik gedacht had. In plaats dat zijn komst mij tot blijdschap verstrekte, zo was mij de­zelve integendeel zeer bezwarend; daar wij niet met elkander kon­den verenigen. Ik weet niet, dat ik ooit een mens ontmoet heb, die mij door de Voorzienigheid Gods meer tot lering heeft moeten dienen, dan deze man. Ik heb hem echter maar enkele malen ho­ren prediken; maar daartegen heeft hij mij veel tot een middel ver­strekt, dat ik met den Heere te worstelen kreeg in de gebeden, om van Hem licht en wijsheid te erlangen. En in mijne binnenkamer geliefde de Heere mij te onderwijzen. Ik weet niet, dat ik met dien

28

29

man ooit verenigd ben geweest. Nochtans is het ontegenzeggelijk waar, dat de Heere hem in vorige tijden veel tot stichting van Zijn volk en kerk heeft willen gebruiken; ja, dat er ook velen onder zijn dienstwerk zijn bekeerd geworden. - Maar, och! gave de Heere, dat vele leraars mochten leren verstaan, hetgene de Heere Jezus in Luc. 10 : 20 zegt: 'Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u on­derworpen zijn: maar verblijd u veel meer dat uwe namen geschre­ven zijn in de hemelen'. - Judas Iscarioth heeft dit laatste voorrecht moeten missen: niettegenstaande hij toch door God gebruikt is ge­worden, ja zelfs tot zijn ambt verkoren was; gelijk wij lezen in Joh. 6 : 70: 'Jezus antwoordde haar: En heb Ik niet u twaalve uitverko­ren, en een uit u is een duivel?' Saul en anderen insgelijks - Een leraar heeft evenzo goed van noode, om van God bekeerd en wedergeboren te worden, als het minste lid der gemeente. Van een predikant geldt zo wel als van het geringste lidmaat, hetgene wij lezen in Joh. 3 : 5: 'Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zegge Ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan'. - En deze woorden van den Middelaar Jezus gelden voor alle mensen, zonder onderscheid van ambt en beroep'.16

Budding is gekomen en hoewel er een breuk tussen beiden kwam, was hij niet voor niets geweest. Veel had Bakker van hem geleerd. Groot was evenwel de bestrijding die Bakker ondervond na zijn vertrek. Van de ge­meente die toen zo ongeveer 50 tot 60 personen telde, bleef maar een klein gedeelte over doordat de rest Budding volgde. Was het niet allemaal zelfbedrog geweest? Was het niet beter om het allemaal maar op te ge­ven? Bakker meende van wel en hij besloot in navolging van zijn leden om naar Goes te gaan en zich daar alsnog aan te sluiten. Maar weer werd het verhinderd:

'Terwijl ik hiertoe overgaan zou, kwam de Heere mij met kracht met deze waarheid voor: 'Ben Ik u niet beter dan tien zonen', Sam. 1 : 8b. 'Daarop beliefde de Heere mij ook licht en klaarheid te schenken in het verbond der kerk, dat ik met den Heere gemaakt had. Toen was het mij onmogelijk, om dien uitstap naar Goes te kunnen doen. Ik mocht mij bij vernieuwing weder aan den Heere overgeven.

Daarop kwam de Heere mij met veel kracht met deze waarheid voor: 'Daarom zegt de Heere alzoo: gij zult wederkeren, zo zal Ik u doen wederkeren en gij zult voor Mijn aangezichte staan; en zo gij het koste­lijke van het snoode uittrekt, zult gij als Mijn mond zijn; laat hen tot u wederkeren, maar gij zult tot hen niet wederkeren. Want Ik heb u tegen dit volk gesteld tot eereen koperen vasten muur; zij zullen wel tegen u strijden, maar u niet overmogen: want Ik ben met u, om u te behouden en om u uit te rukken, spreekt de Heere, Jer. 15 : 19 en 20.

De Heere heeft deze waarheid, naar de grootheid Zijner barmhartigheid, ook merkelijk aan mij gelieven te vervullen'.

De Ledeboeriaanse gemeente in 's-Gravenpolder mocht blijven. 'Na een lange wijle tijds zijn alle degenen, die van mij waren weggegaan wederom terug gekomen. Daarenboven geliefde de Heere de gemeente dermate te vermeerderen, dat mijne woning allengs te klein werd om daarin godsdienst te houden. Wij moesten ten langenlaatste mijne schuur in en een gedeelte van mijnen beestenstal benevens den dorschvloer daarvoor gebruiken. Den gansen zomer hielden wij onze bijeenkom­sten in mijne schuur en dit ging zeer goed; maar des winters kon dat zo niet blijven. Dan moest ik den dorschvloer gebruiken, om het koren te dorschen en den stal om mijne beesten te bergen') 7

De schuur was dus te klein; er moest wat anders op gevonden worden. Er zou een gelegenheid gebouwd moeten worden en Bakker stelde de zaak aan zijn gemeente voor. Die steunde het plan en al spoedig was er 700 gulden bijeen. Nog niet genoeg echter, er was 900 gulden nodig. En die kwamen er tenslotte ook. De bouw kon beginnen en 'de Heere was zo goed, om het lokaal ruimschoots van mensen te voorzien, daar onze gemeente voortdurend in aantal toenam!' 1 8

Intussen sprak Bakker nog steeds in 's-Gravenpolder. Maar ook andere gemeenten zoals te Bruinisse wensten hem te horen en nodigden hem uit. Hoewel hij zich er zelf van bewust was dat hij met alle tekort voor zich zelf voorging, zo wisten zij zich toch opgebouwd door de woorden die hij sprak. Het kwam er zelfs van dat een aantal gemeenten hem beroep - tot drie keer toe - om hun wettige leraar te worden.

Bakker durfde het evenwel niet aan te nemen. De zaak kwam tenslotte op een algemene vergadering die in Benthuizen gehouden werd en ds. Ledeboer die voorzitter was, vroeg hem of hij zich als leraar wilde laten bevestigen want dat hij dat gaarne op zich zou nemen. Maar Bakker wei­gerde 'vanwege het ongenoegzame dat ik daartoe in mij bevond'. Na af­loop van de vergadering bleef hij nog een paar dagen bij Ledeboer loge­ren en deze vroeg hem er weer naar.

Eerlijk verklaarde Bakker hoe de zaak bij hem lag:

'Ik vertelde hem alle mijne bevindelijke werkzaamheden, welke ik betrekkelijk die zaak ondervonden had, maar tevens ook, dat het ene onmogelijke zaak voor mij was, zoolang ik de zekerheid van God miste. Ik had wel de roeping tot dit ambt en daarbij vele belof­ten en goedkeuringsblijken van den Heere ondervonden; maar niettegenstaande dat, moest ik toch den Heere nog derven, als den enigen en onwankelbaren grond mijner roeping') 9

Dit is misschien de laatste vergadering geweest die ds. Ledeboer heeft meegemaakt. Op 21 oktober 1863 overleed hij in Benthuizen. Voor hem gewin, voor de gemeenten een groot verlies. Als enige predikant voor de gemeenten bleef ds. P. van Dijke over, bijgestaan door oefenaar Bakker. Totdat er ruzie kwam.

30

31

**Noten:**

1. Gods grote barmhartigheid. 39.

2. A.w. 59.

3. A.w. 62.

4. A.w. 66. ,

Over Daan Bakker als hervormd kerklid worden we ingelicht door de notulen van de Hervormde gemeente in 's-Gravenpolder, bewaard in het Rijksarchief te Middelburg. Het notulenboek is getiteld: Kerkelijk Acta Boek van 's-Gravenpolder. Begonnen den 10 den October 1816.

Op de kerkenraadsvergadering van 12 januari 1846 worden de attestaties van Daniël Bak­ker en zijn vrouw Adriana Verkouteren goedgekeurd.

Op 17 december 1846, op het 'Collegium Qualificatum' met toestemming van de am­bachtsheren 'dezer heerlijkheid' gaat het over de stemming van een diaken. Artikel 3 luidt:

'De nominatie voor den Diaken was deze:

N. Goudt

W. F. Ommers

D. Bakker

'Waaruit eerst met meerderheid gekozen werd W. F. Ommers, die bedankt heeft, omdat hij nog maar één jaar buiten betrekking geweest was. Daarna werd verkozen N. Goud die zijn betrekking, hoe bereidwillig ook, niet konde aanvaarden, omdat hij de gemeen­te ging verlaten. Vervolgens werd benoemd D. Bakker, die zijn betrekking bereidvaar­dig heeft aangenomen'.

De notulen van 15 december 1848 delen mee: 'Daar de broeders Engel Reijnhoudt (moet dit zijn: Reijngoudt?) en Daniël Bakker moesten aftreden, zo formeerde men het navolgende drietal ...'

23 februari 1849: 'De aftredende broeder D. Bakker deed heden rekening en verant­woording der Diakonie penningen, over den jare achttienhonderd acht en veertig, in te­genwoordigheid des kerkenraads waarbij bleek een batig slot te zijn ~1'301,71/2 cts'.

De laatste keer dat Bakkers naam in de notulen voorkomt is op 15 januari 1851. Artikel 4 van de vergadering luidt: 'Brief van afscheiding van Daniël Bakker en deszelfs huis­vrouw Adriana Verkouteren met hun kinderen ...'

Bij de ingekomen stukken was deze brief niet meer aanwezig. Wel waren daarin nog an­dere brieven te vinden waarin mensen hun lidmaatschap bij de Hervormde kerk opzeg­den, zoals van I. Staf en Cornelia van Antwerpen, die het op 2 dec. 1837 deden. Verder: J. Stroosnijder, 22 dec. 1857, C. Stroosnijder, zonder datum, Jan Driesprong Jz. 16 mei 1857, M. van Damme, 2 mei 1858, Bastiaan Burger B. Zoon en Anna Lateijn 12 mei 1858, Cornelis Machiel de Blinde en Maria Catharina Geluk, 31 aug. 1858, Dina Schouwenaar, wed. van Joh. Remijn, 9 juni 1859, Johannis Mol, 6 juli 1859, P. Loker­se, 15 mei 1861, J. Smallegange en vrouw 7 april 1862, F. Burger Bzn., 18 dec. 1862 en verder nog zonder datum: A. Verhage, J. op Het hof, Johannis van Wele en Fannetje Tramper.

5. A.w. 67vv.

6. Jacobus Pijke was eerst een volgeling van ds. H. J. Budding, die hem als ouderling bevestigde, zie A. M. Wessels, God ons een schild, 106. Later sloot hij zich aan bij ds. Ledeboer. Op de vergadering waar Pieter van Dijke geëxamineerd werd, wordt hij genoemd als ouderling, zie H. Florijn, Gedenkt der vorige dagen, 38.

7. Wessels, a.w. 115.

8. Gods grote barmhartigheid, 70.

9. A. w. 71v . Over ds. Ledeboer, zie vooral: H. Natzijl, Verzamelde geschriften over ds. Le­deboer.

10. J. M. Vermeulen, Toen hij 't ambt ontvangen zou, 590. Ik ontving een kopie van dit ver­haal van dhr. M. J. Goud uit Waarde.

11. Ledeboer kwam op St. Philipsland op 12 november 185O, zie Florijn, a. w. 35.

12. Gods grote barmhartigheid, 79-81.

32 A.w. 82.

13. Over H. J. Budding vooral: J. H. Gunning JHzn., H. J. Budding, leven en arbeid; Wessels, a.w. en F. L. Bos in BLGNP II, waar meer literatuur vermeld wordt.

14. Gunning, a.w. 455. Daar staat de brief zoals Bakker die letterlijk schreef. In dit werk is de spelling aangepast. In augustus 1851 was Budding in Gorkum, waar hij ambtelijk werk verrichtte, zie: C. Smits, De Afscheiding van 1834, deel 1, 373vv.

15. Gods grote barmhartigheid, 74.

16. A.w. 74v.

17. A.w. 85.

19. A.w. 92v.

33

**4. Het conflict met ds. Van Dijke**

Over het conflict met ds. Van Dijke is Bakker niet zo heel uitvoerig in zijn autobiografie. Hij wist dat het in de handen van velen zou komen en hij heeft er geen behoefte aan gehad om de hele kwestie in dit geschrift breed uit te meten. Toch is deze ruzie de oorzaak geweest van het ont­staan van het Bakkeriaanse kerkverband; daarnaast is het een zeer be­langrijke gebeurtenis geweest in het leven van ds. Bakker. Alleen daarom moeten we er al bij stil staan. Daarbij wordt uitgegaan van de voorrede die voor de notulen van de algemene vergaderingen van de Bakkerianen staat.1 Wie die voorrede opgesteld heeft, is niet geheel duidelijk. Hij is ge­dateerd: Stavenisse, 25 april 1866 en op grond daarvan kan men hem toeschrijven aan Marinus Luijk, de oefenaar van Stavenisse, die Bakker destijds gevolgd is en bevestigd heeft, en die in het conflict ook een zekere rol gespeeld heeft.2

Nadat in het voorwoord eerst iets gezegd is over de grondslag van de ge­meenten, wordt stilgestaan bij de arbeid van ds. Ledeboer, terwijl ook van Pieter van Dijke vermeld wordt dat hij 'in den geest van Luther en Calvijn' Gods Woord begon te verdedigen, 'en het volk den weg der za­ligheid voor te stellen, in huizen, schuren of andere gebouwen'.

Met Van Dijke kwam ds. Ledeboer in contact en na verloop van tijd be­vestigde hij hem als predikant. Het voorwoord vervolgt dan: 'Deze bui­tengewone gaven van P. van Dijke beliefde de Heere, als middel in Zijn hand te zegenen, zodat een geruimen tijd de godsdienst herleefde en zodanig werd gezegend, dat meest al het volk des Heeren de bestaande, vervalste kerk verliet en zich met de gronden van Ledeboer en van Dij­ke verenigde'. Na de dood van Ledeboer stond Van Dijke er min of meer alleen voor en door zijn werk 'scheen Gods kerke te groeien en toe te nemen'. Hij werd daarin gesteund door anderen, zoals Daniël Bakker 'die met Ds. van Dijke verenigd was, zover de gemeenschap der kerk betrof, in het wederkeren tot den God onzer vaderen'.

Opvallend is uit het voorgaande de grote waardering die er in doorklinkt voor ds. Van Dijke. Ondanks de ruzie bleef men achting voor hem hou­den. Dat later de verhouding toch meer verscherpt is, is begrijpelijk. Dat is een normale gang van zaken bij een conflict, hoezeer ook te betreuren. Wat gebeurde er? Er 'ontstond een grote kwestie tuschen Ds. van Dijke en D. Bakker, en wel over een leerpunt door Ds. van Dijke uitgesproken te 's-Gravenpolder over het stuk van de rechtvaardigmaking, waarom D. Bakker zich verpligt achtte, als ouderling daarover met hem te spreken. Doch hierover onverenigd zijnde, zo gaf dat aanleiding tot grote scheuringen, want de eerste vergadering daarna, gehouden te St. Annaland, den 11 den Mei 1864 alwaar over dit leerpunt is gehandeld, bleef Ds. van Dijke zoowel als D. Bakker ieder bij zijn stuk en alzo bleef er ene onverenigdheid, tussen hun beiden liggen'.

In welk punt van de rechtvaardigmaking men het nu niet eens was, wordt niet vermeld. Het is dus niet na te gaan wie van beiden nu bijvoorbeeld van ds. Ledeboer afweek. Zou het zo'n belangrijk punt, zo'n kardinaal

34

35

punt geweest zijn? Ds. Ledeboer heeft met beiden in grote eensgezind­heid geleefd en toen hij nog leefde, is er geen sprake geweest van een ru­zie tussen Van Dijke en Bakker, terwijl het toch niet aan te nemen is dat ze zo'n grote theologische ontwikkeling doorgemaakt hebben in het jaar na zijn sterven. Waarschijnlijk taxeerde ds. G. H. Kersten de kwestie juist toen hij stelde dat hij geen andere grond voor de kwestie had kunnen vin­den dan een verschil in 'ligging'.3 Daar zullen verder wel een aantal per­soonlijke zaken bij gekomen zijn.

Zo is bijvoorbeeld de rol van een zekere ouderling(?) Schouten uit Moer­kapelle niet helemaal duidelijk. Bakker had tegen hem iets gezegd over Van Dijke en Schouten had dat direct daarop doorgebriefd aan de predi­kant. Dat bracht Van Dijke op de vergadering ook naar voren maar Bak­ker kon oprecht verklaren dat hij met zijn woorden geen laster voorgehad had en dat hij het naar voren had gebracht op aandrang van Schouten. Hij verklaarde nogmaals aan ds. Van Dijke wat hij bedoeld had en die nam daar genoegen mee. 'Nu scheen het of de zaak was vereffend, want Ds. van Dijke beloofde weer naar 's-Gravenpolder te komen prediken, dat in langen tijd niet geschied was'. De zaak leek dus bijgelegd.

'Maar helaas! Enige weken daarna, toen Ds. van Dijke te Krabbendijke was, schreef hij een brief aan D. Bakker waarin hij verzocht schriftelijke verklaring van hem dat hij het stuk goed voor had.4 Dit moest ook door kerkenraads- en andere leden zijn ondertekend, of hij kwam niet meer leren'. Wat nu de reden is van deze hernieuwde omkeer van ds. Van Dijke weten we niet. Zou er opnieuw sprake geweest zijn van laster? Het wordt niet duidelijk. Bakker voelde er echter niets voor om de gevraagde verklaring te geven en hij wachtte de komende vergadering af, daarop zou het behandeld kunnen worden.

De vergadering werd op de tweede woensdag van september 1864 gehou­den in Middelburg. Ds. Van Dijke opende de vergadering maar in plaats van de zaak te behandelen, bedankte hij staande de vergadering voor al de Zeeuwse gemeenten, zonder enige verklaring. Er was dus niets opge­lost en de enige beslissing waartoe men kwam, was om op 9 november in Stavenisse bijeen te komen en dan ds. Van Dijke weer uit te nodigen. Oe­fenaar Luijk reisde daarop naar St. Philipsland maar Van Dijke verklaar­de niet te zullen komen 'om Bakkers wille'. De vergadering werd evenwel toch gehouden en men besloot om opnieuw een beroep uit te brengen op ds. Van Dijke. Met uitzondering van Bakker was iedereen het hiermee eens. De beroepsbrief werd aan Van Dijke overhandigd en die antwoord­de dat hij nu bedankte voor 's-Gravenpolder, Axel, Borssele, het eiland Flakkee en Stavenisse, als die laatste gemeente tenminste Bakker bleef volgen. De gemeenten Middelburg, Krabbendijke, St. Annaland en Brui­nisse nam hij weer aan.

Dit was een houding die toch niet te verdedigen was. De gemeenten na­men het hem kwalijk en het voorbericht deelt mee: 'Hierop hebben wij hem zijn verregaande handeling voorgesteld, die verwoestingen en scheuringen veroorzaakten, en tevens aangetoond dat dergelijke hande‑

lingen, geen voet gronds in Gods kerke hadden, en dat wij tevens hoop­ten, door de genade Gods, met al Gods oprechte volk, liever te blijven daar wij van God geplaatst waren, dan hem in deze weg te volgen'.

Maar de gemeenten die ds. Van Dijke aangenomen had, volgden hem wel en het was de vraag hoe hun houding zou zijn tegenover de gemeen­ten waarvoor hij bedankt had. 9 januari 1865 werd er weer vergaderd, nu zonder de gemeenten van Bakker en op die vergadering besloten de 'Dij­kiaanse' gemeenten om de kerkelijke gemeenschap met de anderen 'af te snijden zoolang de zaken tussen van Dijke en Bakker niet waren veref­fend'. Overigens werd dit besluit niet officieel aan de 'Bakkerianen' door­gegeven; ze moesten het 'in het geheim per brief den 22sten Febr. 1865' vernemen!

Wat nu? De Bakkeriaanse gemeenten waren nu zonder predikant en dat had gevolgen voor het bedienen van de sacramenten. Moest men iemand uit andere kerkelijke kringen vragen? Daar schijnt wel even over gedacht te zijn want er is in 1865 contact geweest tussen de Bakkerianen en ds. A. Verhey.5 Maar er gebeurde meer. Zoals al eerder geschreven is, had Bak­ker werkzaamheden gehad met betrekking tot het predikambt. En toen hij daar weer over in het gebed was, mocht hij zich 'door het gelove, on­voorwaardelijk overgeven aan de Heere'. Hierop toonde de Heere hem dat hij de knecht was, die Hij daarvoor gebruiken wilde en Bakker wilde en kon toen niet langer tegenstaan.6

Op een vergadering - weer in Stavenisse - kwam dit ter sprake. Naar aan­leiding van een vraag van de ambtsdragers, kon Bakker nu verklaren dat hij besloten was om de roeping van die gemeenten die overgebleven wa­ren te aanvaarden. Wel stelde Bakker nog de voorwaarde dat de meerder­heid van de gemeenteleden het met dit beroep eens moest zijn. En dat ge­beurde, zelfs met 'eenparige stemmen'.

Nu was er nog een moeilijkheid, namelijk: wie zou Bakker bevestigen als predikant? Ds. Ledeboer was overleden en ds. Van Dijke zou het natuur­lijk niet doen. Bakker wist er geen antwoord op en het bracht hem in banden. 'Maar', gaat hij verder:

'Op zekeren morgen kwam de Heere mij met deze waarheid voor: 'De benauwdheid en zal niet tweemaal oprijzen', Nahum 1 : 9b. - Desniettegenstaande bleef mijne benauwdheid voortduren. Daar­om kon ik van deze waarheid geen gebruik maken. - Doch des avonds behaagde het den Heere, om mij opening te geven, zodat ik vrijmoedigheid mocht ontvangen om Hem ernstelijk aan te loo­pen, om mij Zijnen Goddelijken raad niet te onthouden en dat het Hem toch believen mocht, om mij naar Zijn onfeilbaar Getuigenis te onderrichten; daar Hij mij toch reeds zo menig malen raad en wijsheid in mijne zaken en omstandigheden geschonken had.

En ziet! Vrienden! de Oneindige Goedheid geliefde mij onwaardige door Zijn dierbaar Woord te onderwijzen. Hij kwam mij voor met deze waarheid: 'Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weiger-

36

37

de hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem, laat nu af: want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af, Matth. 3 : 13-15. Hierbij geliefde de Heere Zijn Goddelijk licht in mijne ziele te schenken, waardoor ik te zien kreeg, dat het geoorloofd is, dat de mindere den meerdere inzegent. Nu mocht ik mij wederom bij vernieuwing aan den Heere overge­ven en daarna ook aan de gemeenten, om door derzelver opzieners als leraar ingezegend en bevestigd te worden.

Kort daarop werd ik dan ook door de ouderlingen de handen opge­legd en ingezegend'.'

De bevestiging vond plaats op 18 oktober 1865, op welke dag tevens de eerste vergadering van de Bakkerianen gehouden werd. Al eerder hadden de gemeenten die Bakker trouw gebleven waren, vergaderd maar deze vergadering wordt in het notulenboek als de eerste genoemd.

Op die achttiende oktober 1865 ging voor in de dienst te 's-Gravenpolder 'op de Palmboom', Marinus Luijk, oefenaar te Stavenisse. Hij preekte over 2 Tim. 4 : 2: 'Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer'.

Vier dagen later, deed ds. Bakker zijn intreepredikatie, ook op de Palm­boom uit Koloss. 4 : 5: 'Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene om te spreken de verborgenheid van Christus'.

'Alzoo', eindigt het voorbericht voor de notulen, 'is hij tot het dienstwerk bevestigd te 's-Gravenpolder ... terwijl hem de handen werden opgelegd door A. van Overbeke, Ouderling te Borssele, P. Maliepaard, Ouderling te Stad aan 't Haringvliet, S. v.d. Wel Ouderling te Nieuw-Beijerland, en J. Roze Ouderling te 's-Gravenpolder'.

Er is overigens heel wat verzet gekomen tegen deze wijze van bevestigen.

Ds. Bakker heeft daarop gereageerd in zijn boekje. Hij schrijft:

'Ik ondervond na dien tijd over deze handelwijze steeds volkomen vrede in mijn gemoed: zodat ik daaromtrent nimmermeer zulke aanvallen en bestrijdingen ondervonden heb. De Heere heeft in deze zaak zijn aan mij gedane belofte uit Nahum 1 : 9 genadiglijk vervuld. Ja, met het oog op den toestand der kerk kan ik met alle vrijmoedigheid van ganser harte voor den Heere verklaren, dat ik niet zou wensen enen anderen weg of ene andere bevestiging gehad te hebben; alsmede, dat ik, onder beding van Gods genade, geen andere of nadere bevestiging van enig leraar, hoe uitnemend ook, meer wens te ondergaan.

Ik kon den Heere met de meeste vrijheid als getuige inroepen, dat ik geen leraar wenste te worden tegen Zijn Woord.

Het menselijk oordeel over deze handeling is zeker zeer verschil­lend geweest. Zoowel in geschriften, als op predikstoelen is er veel van gezegd geworden en heb ik aan vele aanvallen bloot gestaan. Maar, onder dit alles is dit mijne vertroosting geweest, dat mijn ge­trouwe Verbonds-God zijn aan mij geschonkene belofte tot op den huidigen dag toe, wel heeft willen waarmaken en genadiglijk vervullen; namelijk dat: 'Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken', Jes. 54 : 17a.

Onder de vele voorrechten, die de lieve Jehovah aan mij onwaardi­ge geschonken heeft, behoort ook dit, dat ik mij verheugen en ver­blijden mag, dat ik niet voor mensen, maar enig en alleen voor den Heere het gewichtig leraarsambt aanvaard heb. Daarom ook zal niemand mij met redenen kunnen beschuldigen, dat ik uit mensengunst, uit vooruitzicht op natuurlijk voordeel of uit andere oneerlijke inzichten tot dit ambt gekomen ben. Daarom hang ik ook in dit opzicht van geen menselijk oordeel af; noch van leraars, noch van lidmaten. Met alle vrijmoedigheid des harten kan en mag ik hier den Apostel Paulus na zeggen: 'Doch mij is voor het minste dat ik van ulieden geoordeeld wordt, of van een menselijk oordeel; ja ik oordeel ook mijzelven niet: Want ik ben mij zelven geenszins bewust: doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd: maar die mij oordeelt, is de Heere', 1 Cor. 4 : 3 en 4.

Zoolang het den Heere believen en behagen zal, om mij ellendige in het werk des Evangeliums te willen gebruiken, zoolang zal Hij ook wel zorg dragen voor plaats en volk, waaromtrent ik dat werk zal kunnen uitoefenen'.8

38

39

Hoe is het nu verder gegaan tussen ds. Bakker en ds. Van Dijke? Door een paar brieven zijn we daarover ingelicht. Maar eerst moet nog de Dij­kiaanse vergadering aangehaald worden van 9 september 1868 te Middelburg.9 Op die vergadering werd gesproken 'over de scheiding tus­sen Ds van Dijke en D. Bakker bestaande in drie punten waarvan de eer­ste is zijn onwettige roeping tot leraar ingesloten zijn bevestiging. Ten tweede heeft hij zich verzet tegen de vergadering wegens het stuk door Ds. van Dijke verklaard en op grond der heilige schrift bewezen dat elk bekeerd mens zondigende onder Gods regt komt. Ten derde gezegt hebbende dat wanneer hij, al is het dat hij overtuigt zijnde op grond van Gods woord, toch in eeuwigheid niet meer onder ZEd. gehoor wilde ko­men'.

Tot zover de notulen uit 1868. Opvallend is dat Bakkers bevestiging nu het belangrijkste punt is, iets waar in 1864 natuurlijk nog geen sprake van was. Wat de andere punten betreft, die zijn nog steeds betrekkelijk weinig duidelijk. Op grond daarvan kunnen we wel gissingen maken maar het is de vraag of iemand daarmee gediend is. We laten het daarom bij de weergave van deze punten.

Tenslotte nog dit: ook later is Bakker ds. Van Dijke niet uit de weg ge­gaan Dat blijkt uit de brieven die in de bijlagen opgenomen zijn. Zo

groot is de kloof geworden dat ds. D. Janse, de opvolger van ds. Van Dij­ke, die ook niet meer overbruggen kon.

Hierbij kan het gelaten worden. Het is niet de bedoeling geweest om in de beschrijving van dit conflict een winnaar of een gelijkhebber aan te wij­zen. Is die er trouwens wel geweest? Er is verdriet uit voortgekomen en een verdeeldheid die te betreuren valt. Hoewel beide predikanten met stichting gearbeid en voorgegaan hebben, is dit toch niet het meest stich­telijkste van hun werkzaamheden geweest.

**Noten:**

1. Ik gebruikte voor dit boek het Bakkeriaanse notulenboek uit Opheusden. Het is het bezit van dhr. L. M. P. Scholten, die het mij leende. Er zijn meer notulenboeken overgebleven, zoals die van Herkingen, 's-Gravenpolder, Achterberg, Stad aan het Haringvliet. In de hoofdzaken komen ze overeen, in de details verschillen ze wel eens.

2. Over Marinus Luijk, zie: J. W. Slager, Enige herinneringen en enige overdenkingen, l0vv.

3. G. H. Kersten, J. van Zweden, Kort historisch overzicht, 38.

4. M. J. Goud, J. P. Sinke, Vergeet Zijn grote daden niet, 54.

5. F. L. Bos, Kruisdominees, 185.

6. Gods grote barmhartigheid, 95, 96.

7. A.w. 99.

8. A.w. 99v.

9. Ik ontving ze in kopie van dhr. H. Natzijl. Inmiddels zijn ze afgedrukt in J. M. Vermeu­len, Toen hij 't ambt ontvangen zou, 443vv.

41

40

**5. Prediking**

Het preken is de belangrijkste bezigheid geweest van de predikanten Le­deboer, Van Dijke en Bakker. Regelmatig gingen ze meer dan zes maal per week voor. In dat opzicht is het merkwaardig dat er zo weinig preken van hen zijn overgeleverd. Van ds. Van Dijke is er geen één meer bekend, van ds. Ledeboer één maar die is uitgebreid en daarna gedrukt, terwijl de schetsen die hij in handschrift naliet nauwelijks een beeld geven van de wijze waarop hij preekte.'

Van ds. Bakker is alleen maar de preek over Jer. 31 bekend en een toe­spraak die hij hield bij een begrafenis. In aanmerking genomen dat hij in zijn leven duizenden preken heeft gehouden, is de schriftelijke neerslag daarvan toch niet zo heel groot. Hoe kwam dat nu? Waarschijnlijk heeft het te maken met de voorbereiding. Het ontbrak de Ledeboeriaanse voorgangers vaak aan tijd om het een en ander op te schrijven. Daarnaast stelde men zich liever afhankelijk op van Gods Geest en wat Die hen gaf te zeggen dan dat men zich verdiepte in allerlei verklaringen. Ds. Van Dijke bijvoorbeeld, wist vaak de tekst waarover hij zou preken nog niet als hij de preekstoel opkwam. 'Hij sprak alzo meest wat de Geest hem gaf uit te spreken en dat ging dan zeer goed. De Heere heeft hem in zijn prediking wonderlijk gesterkt'. Aldus de levensbeschrijving die na zijn dood het licht zag.2

Dat men de preken niet of nauwelijks voorbereidde, hield nog niet in dat men in het geheel niet studeerde of las. De meeste Ledeboerianen waren goed op de hoogte van de geschriften van de Oude Schrijvers en het lezen daarvan werd gestimuleerd, bijvoorbeeld door ds. Van Dijke door her­drukken van prekenbundels van onder andere ds. Smytegelt uit te ge­ven.3

Ook ds. Bakker keurde de studie niet af maar de nodige kennis be­hoorde een voorganger toch van God Zelf te krijgen; die haalde men niet uit allerlei boeken en Oudvaders. Al konden die werken dan dienstbaar zijn, de verlichting door Gods Geest bleef het belangrijkste en was on­misbaar. Hij was dus niet tegen studie maar zoals de levensbeschrijving schrijft: 'hem ontbraken daartoe niet alleen de tijd maar meestal ook de gelegenheid'. Was hij in huis dan kon hij nog wel het een en ander onder­zoeken, temeer omdat hij 'ene zeer nette en kostbare boekverzameling, bestaande uit de beste werken' bezat; tijdens de reizen die hij maakte kwam er weinig van. Hij betreurde dit wel maar het dreef hem met bid­den en smeken uit om het onmisbare voor zijn prediking te verkrijgen. Hij vertrouwde er daarbij op dat het de Heere behaagde 'vaak door onge­leerde en slechte mensen Zijn koninkrijk te vestigen en uit te breiden'. Dat laatste was veel meer dan welke studie dan ook kon geven. Hij zei nog wel eens in dit verband: 'Och, wat zullen in den jongsten dag die wij­ze en geleerde mensen toch beschaamd en verlegen staan, wanneer zij de onkundige en verachte kinderen Gods zullen zien ingaan in het Ko­ninkrijk der Hemelen, en zij zelf uit den mond des Heeren zullen verne­men: 'Ga weg van Mij, want Ik heb u niet gekend, waarvoor gij uzelven gekend en gehouden hebt!'

Zo wist ds. Bakker dat hij het zelf allemaal gekregen had en dat dreef hem ertoe om deze geschonken talenten niet in de aarde te begraven maar die op woeker uit te zetten.

Hij was trouw in het preken. Slechts zelden heeft ds. Bakker dien­sten af moeten zeggen. En dat terwijl zijn gezondheid toch niet goed was. Hij zag er uiterlijk wel gezond uit maar degenen die hem van nabij ken­den, wisten dat hij vaak verre van fit was. Hij moest veel reizen met aller­lei vervoersmiddelen te water en te land en daarbij vielen soms lange wachttijden. Het een en ander was zonder meer slecht voor zijn gezond­heid. In dit opzicht heeft ds. Bakker ongeveer aan dezelfde kwalen gele­den als ds. Van Dijke. Deze liep ze op dezelfde manier op en zijn gezond­heid werd ook dermate aangetast dat het hem steeds moeilijker viel om van St. Philipsland naar een andere plaats te gaan.4

Bakkers slechte ge­zondheid had nog een ander gevolg. Dit namelijk, dat hij recepten en middeltjes tegen de kwalen begon te verzamelen. Hij praatte er ook met gemeenteleden over en als die nog iets wisten dat hen geholpen had, dan nam hij dat middel graag over. Aan de andere kant, als hijzelf nog iets wist, dan deelde hij royaal uit, zonder enige vergoeding te vragen voor datgene dat hij gaf. Hij stelde - volgens de levensbeschrijving - 'in de he­dendaagsche geneeskunst een niet al te groot vertrouwen', en dat kwam op deze manier duidelijk tot uiting.

Bakker had vaak reumatische aandoeningen, daarnaast 'zenuwpijnen en koortsen'. Het kwam daardoor nog wel eens voor dat hij zich niet in staat voelde om voor te gaan. Maar als hij dan de mensen zag die naar de kerk kwamen lopen, 'dan kreeg hij doorgaans zulk een aandrang in zijn ge­moed dat hij tot den voorlezer zei: 'Ga maar vast naar de kerk of schuur dan zal ik zien of ik komen kan'. In de meeste gevallen kwam hij dan ook en krom van de pijn beklom hij de preekstoel. Maar als hij sprak, merkte men weinig meer aan hem en werden zijn kwalen als het ware tijdelijk weggenomen. Was de preek evenwel weer afgelopen dan was hij volko­men uitgeput en viel hij direct op bed.

Hij preekte dus veel. Meestal niet in kerken want die hadden de meeste gemeenten niet. Die gebouwen werden gebruikt door het kerkgenoot­schap waaruit de Ledeboerianen om eigen schuld verdreven waren. 'Zij die bleven' profiteerden van deze goederen en de Ledeboerianen kerkten in schuren en wachtten totdat het de Heere behagen zou om - zoals ds. Ledeboer schreef - het op Zijn tijd weer te geven. 'Wij maken - zo schrijft hij - geen aanspraak op enige voorrechten van het Hervormd genoot­schap, want die hebben zij even zo min als dieven, die in ons huis loo­pen en ons binden en ons goed beroven. Het is het onze en God zal het

42

43

ons weergeven op Zijnen tijd en de vijanden verdrijven'.5

Noodgebou­wen waarin men samenkwam, die hadden de Bakkerianen en schuren waarin de diensten gehouden werden. In de winter koud en tochtig, in de zomer benauwd, bedompt en stoffig. Niet gemakkelijk te bespreken, ze­ker niet als de predikant in de open deur moest staan omdat het gebouw niet alle toehoorders bevatten kon en de mensen buiten hem ook wilden horen. In dat opzicht had ds. Bakker wel zijn stemgeluid mee. Hij had een zware en welluidende stem, 'zelfs in de grootste schuren en gebou­wen kon men hem in alle hoeken horen en verstaan'. De kracht van zijn stem bleek bijvoorbeeld nog bij het zingen. Ds. Bakker zong graag en zijn stem klonk dan boven het gezang van de gemeente uit. Hij kende overi­gens 'al de Psalmen naar derzelver wijzen'.

Bij het preken, sprak hij in de eerste tijd van zijn bediening 'ongemeen rad'. Ouder geworden sprak hij langzamer maar zelfs toen nog betrekke­lijk vlug. Zijn preken duurden dan ook niet zo heel lang: 'Behalve de ge­beden, het zingen enz. zelden langer dan één uur'. Alles bij elkaar zal de gehele dienst wel anderhalf uur of een uur en drie kwartier geduurd heb­ben.

Behalve dat hij betrekkelijk kort sprak, preekte hij zakelijk; hij was sober in zijn woorden en dwaalde niet eindeloos van zijn tekst af. Er werd goed geluisterd en dat niet omdat hij zich aan allerlei gemoedelijkheden te buiten ging. Hij hield er niet van om op het gevoel te werken en opge­wonden reacties van hoorders op zijn woorden tijdens de dienst stelde hij niet op prijs. In zijn eigen gemeente wist men dat, maar als hij eens er­gens anders preekte kwamen er volgens de levensbeschrijving nog wel eens hoorders, 'dikwijls grote bombariemakers, die het den aandachti­gen hoorders somtijds fameus lastig kunnen maken met hun bewegin­gen, met knikken, schudden, beven, flauwten, uitroepen, gillen, janken enz.'. Daar had Bakker een afkeer van en hij greep daarom al spoedig in vanaf de kansel door te zeggen: 'Mensen maakt daar eens plaats voor dien man of die vrouw dat die er uit kan gaan want die bewegingen zijn ons hinderlijk' of: 'Ik verzoek dien man of die vrouw daar om bedaard te gaan zitten of anders deze plaats te verlaten' of: 'Als onze prediking u be­valt, dan is het genoeg dat gij ze met uw hart toestemt; want dat knikken of die gebaren komen hier niet te pas'. Het hielp niet altijd. Wanneer het wel eens te bont werd dan gebeurde het wel dat hij zijn preek onderbrak en een versje opgaf om te zingen, bijvoorbeeld Ps. 74 : 2: 'Dat bitter roe­pen en tieren aanhoort, Der vijanden die gans uitzinnig razen'.

Overigens hield dit alles niet in dat hij emotieloze hoorders wenste. 'Stil­le aandoeningen, verborgene tranen of geestelijke indrukken waren hem nimmer tot last; integendeel, die waren hem tot aanmoediging en aanvu­ring en als zovele bewijzen dat zijn prediking ingang vond in het hart en consciëntie'.

Hij kon vreselijk tegen het preken opzien, overtuigd als hij was van zijn eigen onbekwaamheid. De nacht voor de zondag sliep hij vaak slecht en het eten en drinken raakte hij nauwelijks aan. Hoezeer hij er tegen op zag, bleek uit het voorgebed dat hij deed. Hij smeekte daarin dan om hulp en licht.

Het was de gewoonte van ds. Bakker bij het preken om uit het voorgele­zen hoofdstuk het onderwerp van zijn voorafspraak te nemen. Daarin legde hij dan de grondslag voor het onderwerp dat ook in de tekstwoor­den uitgedrukt was. Bij de behandeling van zijn tekst, verklaarde hij eerst het geschiedkundig gedeelte en het verband van de tekst met de andere verzen; als hij dat gedaan had verklaarde hij de tekst soms in het geheel, soms in onderdelen. Hij eindigde de preek met een toepassing waarin hij probeerde om 'alles op de praktijk des levens toe te passen'.

Wat de hoofdinhoud van zijn prediking betreft, daarover zegt de levens­beschrijving het volgende: 'De hoofdinhoud van al zijn leerredenen was steeds: Wet en Evangelie. In iedere predicatie gaf hij Gode wat Godes was, en aan den mens, wat des mensen was. Nimmer modderde hij het werk Gods en dat des mensen onder of door elkander. Steeds trachtte hij God op het hoogste te verheerlijken en den mens met al zijn verwaandheid en inbeelding op het diepste te vernederen. Voor den onbekeerde en goddeloze was hij een echte donderzoon. Met den mees­ten klem en den grootsten nadruk schetste hij het ongelukkig en rampza lig

44

45

bestaan af van een natuurlijk mens. Hoe hij is dood door de zonden en de misdaden; vervreemd van het leven Gods, door de onwetendheid en onkennis, die op hem ligt en door de verharding zijns harten; een vreemdeling van de verbonden der beloften en zonder hope en zonder God in de wereld; levende naar het goeddunken van zijn boos, arglistig en bedriegelijk harte in zijnen diepen afval van God voort en ene ver­schrikkelijke toekomst te gemoet rennende.

Alle steunsels en leunsels waaraan de natuurlijke mens zich poogt vast te houden, trachtte hij hem uit de handen te slaan. Alle godsdienst, waar­op de gevallen natuur haar vertrouwen tracht te stellen, zocht hij hem als grond te ontnemen, van alle middelen en toevluchten der leugenen, waarin hij tevergeefs zijn zaligheid zoekt af te drijven; hem met het diepste medelijden te bidden en te smeken alsof God door hem bade, om zich met God te laten verzoenen.

Voor het erfdeel des Heeren was hij aan den anderen kant een ware zone der vertroosting. Ieder kind des Heeren trachtte hij naar weg, staat en toe­stand zijn bescheiden deel te geven'.

In de verschillende onderwerpen die hij behandelde in zijn preken, trachtte Bakker 'zo duidelijk mogelijk te maken het verschil dat er be­staat tussen het ware en het valse tussen het zaligmakende en ge­mene werk in de zielen ... Ontzettend kon hij wezen wanneer hij den na­bij-christen en den tijd- en waangelovige beschreef, of wanneer hij den letterkundigen Calvinist, den vermetele Gereformeerde, den schijnheili­gen vrome, den huichelachtige belijder, den vernisten geveinsde, den

46 godsdienstige mond- en praatchristen, den goddelozen antinomiaan en den zich misleidenen arminiaan met de sprekendste kleuren afschilderde en ontmaskerde'.

Zonder meer is ds. Bakkers prediking indringend geweest. De preek en de toespraak die nog van hem over zijn, leggen daar ook duidelijk getuigenis van af. Waarschuwend zijn de woorden die hij daarbij sprak: 'Ach wetti­sche mensen! uwe gerechtigheden zullen overvloediger moeten zijn dan die der Farizeeën en schriftgeleerden zult gij ooit in het Koninkrijk der Hemelen ingaan! Al uwe deugd en wijsheid is maar zonde en dwaas­heid in de ogen Gods. Al uwe gerechtigheden zijn maar als een wegwerpelijk kleed en blinkende zonden. De Heere zal in het oordeel tot u zeggen: 'Gaat weg van Mij, gij vervloekten! want Ik heb u nooit gekend voor diegenen, waarvoor gij u zelven gekend hebt!' Niets anders dan de gerechtigheid Christi zal u behouden kunnen ten dage des verderfs.

Is de satan al uw vijand geworden; of geeft gij aan zijn inblazingen nog gaarne gehoor? Weet dan, dat hij, wien gij nu zo gewillig gehoorzaamt, eens met u in het eeuwig verderf hetzelfde lot zal hebben! Eeuwig zult gij van God gescheiden zijn en de rook uwer pijniging zal opgaan tot in aller eeuwen eeuwigheid!

Och, dat gij in dezen uwen dag nog bedenken mocht wat tot uwen eeu­wigen vrede dient!'

Zo bracht ds. Bakker het Woord dat hij te prediken had. Soms wel onder veel bestrijding. Dat vertelde ds. J. Fraanje eens tijdens een preek: 'Ik heb eens van Ds. Bakker gehoord, die had eens op de preekstoel gestaan en daar maakte de duivel hem wijs dat hij er niks van gemaakt had. Maar daar kreeg die oude man de toevlucht tot God te nemen en werd hij be­krachtigd onder aan de preekstoel uit dat versje van Psalm 140: Gij zijt o Heere mijn God alleen. En wat ging hij toen doen? Wel, hij heeft onder aan de preekstoel nog een preek gedaan. Hij zag weer zoveel in God en in Zijn deugden, dat de duivel wijken moest, want als de Heere aan de spits treedt, moet de duivel er van door!'6

Het is een verhaal dat de prediking van ds. Bakker typeert: ondanks de bestrijdingen en zijn eigen tekorten, mocht hij zijn toevlucht nemen tot God, Die hem niet beschaamd heeft in deze arbeid.

**Noten:**

1. Jezus onder de heidense soldaten, in Verzamelde geschriften van ds. L. G. C. Ledeboer, deel 2, 84. Een overzicht van de preekschetsen van Ledeboer in H. Natzijl, Verzamelde geschriften over ds. Ledeboer, 343vv.

2. P. van Dijke, Het veelbewogen leven, 92.

3. H. Florijn, Gedenkt der vorige dagen, 60vv.; J. M. Vermeulen, Toen hij 't ambt ontvan­gen zou, 491vv.

4. Florijn, a.w. 6O, 265.

5. Ledeboer, 's Heeren wegen, in Verzamelde geschriften 1, 102.

6. J. Fraanje, Nagelaten geschriften, 104. Fraanje zei dit bij de bevestiging van ds. F. Mallan in de gemeente Bruinisse, zo'n 90 jaar nadat oefenaar Bakker hier voorging.

47

**6. Werkzaamheden in de gemeenten**

De prediking van het Woord en de bediening van de sacramenten kwam dus voornamelijk neer op de schouders van ds. Bakker en hij heeft dat met grote trouw waargenomen. Zoals al is meegedeeld, had hij meer dan een dozijn gemeenten te bedienen en bezocht hij nu een van die ge­meenten, dan bleef hij daar soms acht, soms veertien dagen, al naar ge­lang de situatie in de gemeente zelf. Hij preekte er, bediende de sacra­menten, loste conflicten op, paste eventueel de censuur toe terwijl hij ook nog huisbezoek deed.

Wat nu de sacramenten betreft, daarover is op verschillende algemene vergaderingen het een en ander bepaald. Allereerst besloot men op de vergadering van 18 oktober 1865 het volgende over het Heilig Avond­maal: 'Personen, die niet als lid tot de kerk behoren doch waarop niets van gedrag of wandel is aan te merken, wordt geoordeeld tot het avond­maal toe te laten voor éne reis'. Later op 14 september 1870 werd dit ar­tikel nog eens herhaald en bekrachtigd. Verder komt dit sacrament nau­welijks aan de orde in de notulen. Dat evenwel het Avondmaal niet ver­zuimd werd - al vierde men het dan niet vaak - is bekend.

Meer komt de Doop ter sprake, zij het dan dat bepalingen daaromtrent heel vaak in verband staan met censuurkwesties. Zo nam men beslissin­gen over het Dopen bij niet-leden en over kinderen in 'onecht' geboren.

Wat het huisbezoek betreft, ds. Bakker kon vrij goed met mensen om­gaan. Hij had de gave om een ander te taxeren en tevens het geduld om zijn medemens op de juiste wijze aan te spreken. Zo herinnerde Marinus Ruben zich dat hij eens in Hoedekenskerke, op een uur afstand van 's- Gravenpolder, iemand bezocht die aangeduid wordt met de initialen A. L. Tijdens dat bezoek kwam diens broer ook langs.'

Deze was onderwijzer en tijdelijk werkzaam aan de openbare school in Hoedekenskerke, een tweede keus van hem, want hij had liever op een christelijke school lesgegeven maar daar kon hij geen benoeming krijgen. Zodoende had hij tenslotte naar deze school gesolliciteerd en hij was er benoemd. Door de omgang met zijn collega's, het schoolbestuur en ande­ren, - volgens Ruben atheïsten of volslagen ongelovigen - begon hij te twijfelen over zijn eigen mening.

Het duurde niet lang of hij nam afstand van de christelijke opvattingen waar hij bij groot gebracht was en hij werd een ongelovige. Met nieuwe argumenten begon hij Gods Woord tegen te spreken, bijvoorbeeld in de leer van de Goddelijke Drieëenheid 'zodat hij op het punt stond, om ge­heel af te vallen en ene prooi van den duivel te worden; zo de Almach­tige God niet over zijn edele ziele had gewaakt'. Deze onderwijzer kwam binnen op het moment dat ds. Bakker daar nog zat. Hij groette

hem en daarna vroeg Bakker welke betrekking hij bekleedde. Hij ant­woordde dat hij onderwijzer was.

'Dan heeft de Heere u een heerlijke werkkring verleend - merkte de pre­dikant op - maar ook een zware en gewichtige taak'. En hij bepaalde hem erbij hoe hij eenmaal met die kinderen voor de Grote Rechter van hemel en aarde zou moeten verschijnen om rekenschap af te leggen, ook van het onderwijs en de opvoeding van de kinderen die aan zijn zorgen toever­trouwd waren. Bakker vroeg hem daarna hoe hij met de kinderen handel­de, of hij Gods Woord met hen las en met hen bad. Hierop antwoordde de onderwijzer dat het verboden was om de Bijbel op die school te lezen en dat ze alleen maar in het gebed voor mochten gaan als ze geen gevoe­lens kwetsten.

Van het een kwam het ander en het duurde niet lang of de onderwijzer bracht zijn nieuwe stellingen voor de dag. Bakker hoorde hem eerst aan maar begon daarna met kracht te waarschuwen en toonde hem aan met welk een geducht God hij te doen zou krijgen als hij eenmaal die grote eeuwigheid aan moest doen. Dit duurde enige tijd en intussen was het eten bereid. Men zette zich aan tafel en het werd Bakker gevraagd om een zegen te vragen over het voedsel. Hij deed dit en in het gebed kreeg hij opening om de onderwijzer en de kinderen van die school op te dragen en de genadetroon te bestormen aangaande de vreselijkheid van het na­derende oordeel. Dit en de vorige woorden die hij tijdens het gesprek ge­sproken had, zonken in het hart van de onderwijzer en maakten diepe in­druk.

Tenslotte barstte hij onder het gebed in tranen uit en beleed hij zijn dwalingen. Later heeft hij zelf getuigd dat de Heere hier een begin maak­te met het werk der zaligheid. Het is gebleken uit zijn werken. Hij nam zijn ontslag aan die school en werd kort daarna benoemd aan de bijzon­dere school in Terneuzen.

Volgens Marinus Ruben, die hem in deze plaats waarschijnlijk ontmoet heeft, heeft de Heere met hem doorge­werkt 'om hem niet alleen kennis zijner zonde te schenken, maar ook kennis van den Heere Jezus als den Weg, de Waarheid en het Leven. En dat niet alleen, maar hij is al eerder dan onze leraar, al juichende Gods eeuwige heerlijkheid ingegaan in het volle geloofsvertrouwen dat Christus Zijn Borg was'.

Dat ds. Bakker gehoor vond tijdens de huisbezoeken kwam mede doordat hij een hekel had aan gemaaktheid. Met godsdienstige praatjes om in­druk te maken hoefde men bij hem niet aan te komen; liever sprak hij over een koe of een paard 'dan dat hij het temen over godsdienstige zaken aan moest horen van hen die daardoor de vrome zochten uit te hangen'. Ging hij er niet op in dan lieten dergelijke lieden hem nog wel eens vallen in hun achting maar dat liet hem onverschillig. Soms maakte hij er ook nog wel eens gebruik van om de ander op bepaalde zwakheden te wijzen. Zo had hij onder zijn gemeenteleden een boer die nogal gierig was. Toen Bakker eens bij hem op bezoek was, begon de man te praten en om te la­ten zien hoe royaal hij zich op stelde tegenover de armen, liet hij 'den do­minee' weten dat als die 'een brave arme' wist, hij daar wel een half mud

48

49

tarwe voor had. Nu, hij trof het want ds. Bakker wist nog wel een brave arme en dat was niet teveel gezegd want het bleef er niet bij een. Nog die­zelfde dag werden er zoveel brave armen naar de boer gestuurd dat deze hem verzocht om toch maar liever een einde te maken aan de bedeling.2

Het ontbrak ds. Bakker niet aan mensenkennis. Destijds was hij de enige geweest die ds. Budding doorzien had en dr. Gunning werd eveneens juist door hem beoordeeld. Maar behalve mensenkennis bezat Bakker de gave om volstrekt onbekende mensen op de juiste wijze aan te spreken. Dat bleek vooral tijdens de reizen die hij regelmatig moest doen naar zijn ge­meenten. Stond hij daarbij in de wachtlokalen, dan was hij niet zelden het mikpunt 'van den spotlust der drijvers van eigenwillige godsdiens­ten'. Als die hem zagen, begonnen ze nogal eens over hem te praten en wel zodanig dat hij het horen kon. Hij reageerde daar niet op en liet ze hun gang gaan.

Maar sommigen werden daardoor geprikkeld en spraken hem vervolgens persoonlijk aan. Hij stond ze dan te woord en luisterde aandachtig naar wat ze te zeggen hadden. Intussen keek hij ze doordringend aan en pro­beerde hij achter hun ware bedoelingen te komen en te zien wat voor ie­mand hij tegenover zich had. Sprak hij nu met 'een persoon met grote gaven of van hoge wetenschappen of geleerdheid' dan sprak hij diens wijsgerige stellingen niet tegen; hij ging er zelfs niet eens op in. Wel be­paalde hij in het gesprek deze mensen bij de voorrechten die ze hadden boven velen. Hoe het Gode behaagd had hun zulk een goed verstand en goede gaven te schenken, terwijl hijzelf - zo voegde hij eraan toe - 'daarvan geheel verstoken was en van zijn Hogen Zender slechts zoo- veel gaven ontvangen had als hij nodig had, om aan een groot aantal mensen de weg der zaligheid te verkondigen'. En aan wat voor mensen! 'Mensen, die genoegzaam net zo dom en krek zo onkundig waren als hij zelf was, en die men in Nederland met alle geweld ook maar zo dom en onkundig wilde houden doordien men hen belette, dat ze zelfs hun kinderen konden laten leren om ene winstgevende betrekking te be­kleden'. De meeste hoorders begrepen die opmerking wel want dat kin­deren van ouders die tegen vaccinatie waren van de scholen geweerd werden, was algemeen bekend en juist bij de Bakkerianen waren er veel van dit soort kinderen.

Maar ook het volgende werd begrepen: 'Ja - zo vervolgde Bakker - het scheen dat men hem en zijn volgelingen in Ne­derland nergens anders goed voor kende, dan om in de boeken der belas­tingen en op de rollen der militairen ingevuld te worden. Ja - zeide hij - wij vrezen zelfs wel eens, dat die laatste voorrechten ons ook nog wel eens betwist zullen worden, tenzij sommige partijen voor ons in de bres springen om goed voor ons te spreken; omdat ze onze stem nog wel eens konden nodig hebben bij de ene of andere verkiezing'.

Door zijn eigenaardige uitspraak van de Zeeuwse taal en tegelijk ook door 'zijne schertsachtige uitdrukkingen' bleef men luisteren maar voel­de men zich tegelijk onzekerder worden. Daarna nam Bakker het gesprek meestal in eigen handen en gaf hij het een richting die hij nuttiger vond.

Hij wees hen er op dat ze eenmaal over het gebruik van deze gaven voor God verantwoording af zouden moeten leggen, dus dat ze die goed moes­ten gebruiken. En tenslotte wees hij met ernst en liefde op de eeuwige be­langen van zijn gesprekspartner. De reacties daarop waren verschillend, aldus de levensbeschrijving. Sommigen dropen al spoedig af, anderen werd door ds. Bakker het vuur zo na aan de schenen gelegd dat het zweet hun uitbrak en zij gewenst zouden hebben dat ze hem maar met rust ge­laten hadden. Weer anderen sprak hij met zoveel ernst aan dat ze tot tra­nen toe bewogen waren.

Evenals ds. Ledeboer zaaide hij aan alle wateren, niet gehinderd door mensenvrees.

Een aanleiding voor allerlei opmerkingen was het ambtsgewaad dat ds. Bakker droeg, bestaande uit de kniebroek, de mantel, de steek en de bef. Daardoor liep hij in het oog als 'een fijne en bij uitstek ouderwetsen dominee'. De schrijver van de levensbeschrijving was er dikwijls getuige van hoe druk de mensen zich over dit ambtsgewaad konden maken, over 'het dragen van zulk een opzichtelijk gewaad'.

Vooral de predikan­ten 'en onder dezen niet in het minst de afgescheidene en zogenaamde rechtzinnige die met Franse, bokke- of andere baarden, met prachtig geringde vingeren of met sierlijke gouden kettingen op hun borsten praalden en in een fijn herenpak uitgedost gingen', konden zich hier­over opwinden. Ze begonnen met het maken van laatdunkende opmer­kingen en spraken over 'zonderlingheden, oude tradities, huichelarijen en geveinsdheden, tegen uitwendig vertoon, tegen het omdragen van een hoogmoedig hart onder een nederig kleed, tegen het dragen van een bij­zonder gewaad, waarvoor noch de kerkorde van Dordrecht, noch die van Utrecht, wat zeg ik - zo vervolgt de levensbeschrijving - waarvoor zelfs in den Bijbel geen bepaald voorschrift of reglement is vastgesteld'. Maar pijnlijk werd het als ze er met Bakker zelf over spraken want die had al die argumenten al veel eerder gehoord en hij kende ze zo langzamerhand wel. Hij ging er niet tegen in want hij stond er niet om zichzelf te verdedi­gen maar net zoals in veel andere gevallen gaf hij het gesprek een andere richting en bracht hij het van het gewaad op de persoon en het ambt, van het uitwendige van het ambtsgewaad naar dat wat inwendig voor het ambt gekend moest worden'. Laten we het nu maar liever niet hebben over dit ambtsgewaad dat niet voorgeschreven is - zo zei hij - maar over dat wat door Gods Woord wel voorgeschreven is. In het gewaad zit het niet maar vertelt u mij nu eens waar het wel in zit? Wat moet nu wel ge­kend worden?' En daarover sprak hij met vrijmoedigheid. Van de wrevel bij die predikanten trok hij zich niets aan. En vaak vond hij nog aanlei­ding om te spreken over andere zaken waarin het ook niet zat, net zoals dat volgens hen van toepassing was op het ambtsgewaad. Past het een dienaar Gods nu niet, zo besloot hij, om nu zowel te prediken datgene waar het wel in zit als hetgeen waar het niet in zit? Dat was zijn op­dracht en hij verklaarde zijn tegenstander dat hij daaraan wenste te hou-

50

51

den 'al zou de ganse macht der hel tegen zulk een prediking op stuiven en in verzet komen'.

Bakkers komst in de gemeenten was regelmatig gewenst in verband met conflicten en dergelijke. Die waren er dan tussen de kerkenraadsleden on­derling of tussen leden en de kerkenraad. Daarbij kon het hoog oplopen. De levensbeschrijving vermeldt: 'Alleen de herhaalde onenigheden tussen de opzieners der gemeenten of tussen de ledematen, waren vol­doende geweest om hem geheel moedeloos te maken'. Maar ook: 'Ware het niet dat Sions Koning Zijn verbond met hem bestendigd en hem krachtdadig ondersteund en vastgehouden had, dan had hij voorzeker zijn bediening reeds kort na zijn optreden voor goed neergelegd. Maar omdat zijn Grote Meester hem weigerde zijn ontslag te geven, zo ver­mocht hij zijn ambt niet te laten varen hoeveel lasten en bezwaren hem dikwijls nederdrukten'.

De ambtsdragers hadden in de gemeenten een belangrijke plaats. Omdat ds. Bakker niet zo heel vaak kwam, moesten zij voorgaan en de andere werkzaamheden verrichten die een kerkenraad behoorde te doen.

Dat leverde ook toen nogal eens spanningen op die soms voort bleven woekeren tot hij in de gemeenten verscheen. Met wijsheid wist hij in die gevallen te bemiddelen. Hij verloor daarbij echter nooit de verschuldigde eerbied voor het ambt der opzieners uit het oog: 'Zolang hij het met ene vrije consciëntie doen kon, zocht hij de ambtsdragers steeds tegen­over de ledematen te handhaven. Nimmer zocht hij zichzelven ten koste der ambtsdragers bij de gemeenten op den voorgrond te stellen. En alleen in de uiterste gevallen, wanneer zijn tussenkomst gebiedend gevor­derd werd, kwam hij tussenbeide en dan steeds met de meeste behoed­zaamheid'.

Toch is het niet in alle gemeenten gelukt om blijvend de vrede te hand­haven. Bekend is dat vlak voor zijn sterven een conflict in de gemeente Nieuw-Beijerland zo hoog ging dat ds. Bakker ervoor wilde bedanken. Op een algemene vergadering werd dit wel weer geregeld zodat tijdens zijn leven de scheiding niet definitief werd, maar kort daarna vond de breuk wel plaats. Eerder was dat met de gemeenten van Stavenisse en Poortvliet gebeurd. Daar waren verwijderingen ontstaan doordat deze gemeenten aansluiting gezocht hadden met andere kerkverbanden, aldus de notulen van de algemene vergadering van 29 april 1874 in Nieuw­Beijerland.

Daarmee komen we tegelijk op de algemene vergaderingen van de ge­meenten. Uit de notulen van die vergaderingen, blijkt dat men in de regel tweemaal per jaar bijeen kwam, meestal in de maanden mei en septem­ber. Plaats van samenkomst toen ds. Bakker leefde, was meestal 's-Gravenpolder. Tijdens de vergadering werd genotuleerd maar zo heel veel moeten we ons van de notulen niet voorstellen. Men was niet zo open over de problematiek in de gemeenten en bijna elke vergadering vatte men in minder dan tien artikelen samen. Daarvan betroffen er zo'n vier de presentie, de opening, de datum en het dankgebed. De overige ar­tikelen zijn zelden lang. Een overvloed van gegevens krijgt men er dus niet uit; toch kan ook uit dit weinige een beeld gegeven worden van de zaken die in de gemeenten leefden.

De houding ten aanzien van het onderwijs komt apart aan de orde; daar­naast sprak men al spoedig na de totstandkoming van het Bakkeriaanse kerkverband over het houden van een biddag. Op 18 oktober 1865 werd bepaald 'zulks niet te doen uit gewoonte. Mochten er evenwel in de ge­meenten zich omstandigheden voordoen, welke zulks vereisten, dan dit aan elkander bekend te maken en eenparig te doen'. Heeft men erg de hand gehouden aan dit artikel? We krijgen de indruk van niet want toen M. Ruben predikant werd, werd opgemerkt dat de biddagen erg verwaar­loosd waren.

Ten aanzien van de ambtsdragers en de gemeenteleden komen er even­eens bepalingen voor. Zo drong men erop aan dat het huisbezoek in de gemeenten toch maar vooral niet verwaarloosd zou worden; dat de voor­gangers de catechisaties regelmatig zouden houden en dat men toezicht zou houden op het afnemen van de belijdenis. Tevens had de kerkenraad een taak ten aanzien van de sabbathsheiliging. Maar niet altijd wist men wat toelaatbaar was en daar durfde men toch ook wel voor uit te komen. Zo kwam op de vergadering van 10 september 1879 een persoon ter spra­ke 'die zich schuldig maakt aan de schending van den Sabbath, hoewel onder bezwaar, zo hij zegt, van zijn gemoed. Er wordt eenparig besloten hem in dien toestand nog enigen tijd te dragen'.

Men probeerde tegen te gaan dat de leden naar allerlei andere kerken lie­pen. Zij die dat toch deden werden daarover vermaand en wilden ze dan nog niet luisteren, dan werden ze van de gemeente zelf afgedaan. Een handelswijze die men al tegen komt in de vroegste notulen van de Lede-

52

53

boerianen en die toch wel een merkwaardige vorm van censuur is. Ze kwam evenwel vaak voor, ook buiten de Ledeboeriaanse kringen. Als men over leden in de algemene vergaderingen sprak betrof dat in de hoofdzaak tuchtgevallen; daarnaast kwamen personen aan de orde waar­bij enige huiver bestond om die - gezien hun vroeger leven - als lid te aan­vaarden.

Vragen rond de Doop werden beantwoord. Mocht men een kind 'in onecht geboren, wiens moeder geen lidmaat is' dopen? 'Indien de groot­ouders van dit kind, welke beiden lidmaten der gemeente zijn dit kind voor hun rekening willen nemen, kan er toelating gegeven worden tot het bedienen van het H. Sacrament des H. Doops, terwijl het anders niet kan worden toegelaten'.

En hoe moest de houding zijn ten opzichte van niet geoorloofde huwe­lijkskwesties? Bij overspel lag het nog betrekkelijk 'eenvoudig', dan werd in de regel censuur toegepast, maar hoe moest men staan tegenover een huwelijk tussen neef en nicht? Mocht men dat doorgang laten vinden? Niet te zeggen besliste de vergadering van 12 mei 1869: 'Besloten is het­zelve volgens den Woorde Gods niet te kunnen weigeren noch weren, doch kan zulks met reinen gemoede niet worden toegelaten. Dergelijke zaak blijft dus ten volle voor rekening derzulken, die dezelve begeren en voltrekken'. Maar een huwelijk van een weduwnaar met de zuster van zijn overleden vrouw keurde men af en een kind uit een dergelijke ver­bintenis voortgekomen wilde men niet dopen, omdat 'het bloedschuld' was.

Bleek het dat de bruid reeds voor het huwelijk zwanger was, dan besloot men om het huwelijk wel in te zegenen 'op grond van het bevel des Woords. Echter met die bepaling om in plaats van de zegening, welke de Heere in Zijn Woord en de daarop gegronde formulieren der kerke heeft gegeven, de straffen uit te spreken, die de Heere daarop bedreigt en brengt als zij niet met ware boetvaardigheid terugkeren'.

Het is maar een greep uit een aantal beslissingen; andere zullen bij de be­schrijving van de gemeenten kort aan de orde komen. Veel commentaar zullen we niet geven. Wel zal duidelijk zijn dat de D.K.O. niet zo'n hele grote plaats in het kerkelijk leven van deze gemeenten had.

**Noten:**

1. Het verhaal is te vinden in: D. Bakker, Een predicatie over Jer. 31 : 11, 74vv.

2. A.w. 82.

54

**7. Andere voorgangers**

Een belangrijk punt is nog niet behandeld en dat betreft het zoeken naar andere voorgangers voor de gemeenten. De levensbeschrijving vermeldt daarover: 'Hij (ds. Bakker) heeft met onderscheidene personen welken zich aanboden, om met hem te worden verenigd, den weg beproefd'. Die leraren werden dan in de gemeenten uitgenodigd om voor te gaan, zodat men zich daar een mening over hen kon vormen. Toch heeft dat maar zelden resultaat gegeven. Het had daarbij nog wel eens kwade ge­volgen als bleek dat een gedeelte van de gemeente wel met de prediking ingenomen was en een ander gedeelte niet. Dat kon dan zelfs aanleiding geven tot scheuring.

Toen Bakker in 1865 predikant werd van de gemeenten, was er al een an­dere oefenaar, Marinus Luijk, die hem ook bevestigd had. Maar kort voor die tijd was er contact geweest met ds. Abraham Verhey.1 Deze was op 15 september 1821 in Ameide geboren en had een opleiding als zil­versmid gevolgd. Hij wist zich in 1849 geroepen tot het predikambt en werd in 1861 bevestigd in de Kruisgemeente van Dordrecht. Vanuit deze plaats kwam hij in contact met oefenaar Bakker en de zijnen.

In zijn bekeringsgeschiedenis schrijft ds. Bakker hierover - zij het zonder de naam van Verhey te noemen -:

'Gelijk ik reeds gezegd heb, waren er zes gemeenten, die gezamen­lijk een beroep op mij uitgebracht hadden. Alle deze gemeenten waren in zoverre herderloos, dat zij geen leraar hadden. Nu wa­ren wij met zeker leraar in onderhandeling gekomen, die hier en elders in onze gemeente al eens geleerd had. Wat den persoon van dien leraar betrof, zo had ik niets tegen hem. Doch de Heere zegt in Zijn dierbaar Woord: 'Kent Hem in alle uwe wegen: en Hij zal uwe paden recht maken', Spr. 3 : 6. - Zo werd het mij in dezen ook vergund, om 's Heeren mond raad te mogen vragen. Op zeke­ren nacht, dat ik in mijne binnenkamer mijne knieën voor den Heere buigen mocht, kreeg ik Hem ernstig af te smeken, of het zijn genadige goedkeuring zou mogen wegdragen, indien wij dien persoon tot onzen wettigen leraar aannamen. Maar het behaagde den Heere, om mij hierop een afwijzend antwoord te geven.

Daar zat ik bedrukt onder ter neder, niet wetende, wat nu te moe­ten gaan doen. Maar, bij vernieuwing boog ik mij voor den Heere neder en kreeg ik ook mijn ganse harte voor Hem uit te storten. Hierbij werden mij wederom mijne eigene zaken op mijne ziele ge­bonden. Dit verstelde mij niet weinig. Want, zag ik in de eerste plaats op mijn diep ellendigen toestand, op mijne grote onbe­kwaamheid, enz. - en in de tweede plaats op zovele gemeenten, dan scheen het mij zeker onmogelijk te wezen, dat zulk een onkundige

55

en dwaze dat gewichtige werk zou kunnen verrichten.

Maar, ziet! daar stond de Heere als bij vernieuwing weder over mij op met deze waarheid: 'Want gij zijt Mijn knecht!' Jes. 44 : 21. Hierbij zonk ik in aanbidding en verwondering voor den Heere weg. De Heere deed mij ook ene afvrage: 'of de knecht instaan moest voor al hetgene, dat hij voor zijnen heer te doen had, dan wel of zijn heer zelf daarvoor instaan moest?' Daarbij gaf de Heere mij in te zien, hoe Hij Zelf voor het werk instaan zou en voor alles zor­gen. Nu kreeg ik mij, door het gelove, onvoorwaardelijk aan den Heere over te geven met alle mijne dwaasheden en ellenden. Daar­bij schonk ook de Heere Zichzelven aan mij terwijl Hij mij met deze waarheid voorkwam: 'Ik ben u een schild, uw loon zeer groot', Gen. 15 : lb.

O, Vrienden! den vrede Gods, dien ik daarop in mijne ziele onder­vinden mocht, dat kan ik onmogelijk beschrijven. Daar schoot bij mij geen het minste uitbeding meer over. Ik beloofde den Heere en nam het vastelijk voor, om het te volbrengen, om nu alleen voor den Heere het leraarsambt te aanvaarden'.2

Dit werd dus afgebroken, niet omdat er wantrouwen was tegen de per­soon van ds. Verhey maar omdat Bakker geloven mocht dat hij zelf pre­dikant voor de gemeenten moest worden.

Er zijn er meer geweest waarmee gesproken is. In de algemene vergade­ring van 10 mei 1871 kwam het gebrek aan voorgangers aan de orde. P. Maliepaard uit Stad aan het Haringvliet stelde daarop een zekere Krijn Kranendonk uit Moordrecht voor. Men besloot daarop hem te benade­ren maar de uitvoering van dit besluit liet op zich wachten. Tenslotte le­zen we wel dat Kranendonk in de gemeenten is voorgegaan maar een be­slissing over zijn positie is blijkbaar toch niet genomen.

Intussen was er ook gesproken met Fredrik Meijer, die op 3 april 1833 geboren werd in Bierum.3 Hij had een opleiding gevolgd bij de Kruisdo­minee N. J. Engelberts en vertrok in 1865 naar Tricht om deze gemeente als oefenaar te dienen. In 1868 meldde hij zich voor een onderzoek om toegelaten te worden tot het predikambt maar zonder het door hem ge­wenste resultaat. Hij verzocht daarop aan de Bakkeriaanse vergadering van 12 september 1871 om toegelaten te worden met zijn gemeente. Een commissie, bestaande uit de ouderlingen L. van Beek, P. Maliepaard en J. Roze, zou hem daarop bezoeken. Na hun verslag besloot men om Meijer niet over te nemen. Later is hij bevestigd als predikant door ds. Fransen in Vlaardingen.

Met ds. Elias Fransen zelf is er trouwens ook contact geweest. In een van zijn brieven schrijft ds. Bakker op 21 oktober 1873: 'Wat Do Fransen aangaat, daar wil ik volgaarne mee verenigen, indien wij met elkande­ren overeen kunnen komen, en de Broeders Kerkeraden het er ook mede eens zijn. Ik zoude hem in dezen volgaarne uitnodigen, maar kan op dat ogenblik nog niet, nademaal als de Heere mij leven en gezondheid geeft mijn plan is, om nog een week twee of drie te reizen. Indien Do. Fransen in dezen ook zo gezind is, dan zal ik u in het vervolg wel schrijven, en nodig hem alsdan eens uit'.

Merkwaardig is overigens dat ds. Fransen op dezelfde wijze als ds. Bak­ker bevestigd was, namelijk door ouderlingen. Waarin het verschil nu gelegen heeft, wordt niet meegedeeld. De kwestie is trouwens in de notu­len van de algemene vergaderingen niet terug te vinden. Misschien heeft het verschil in opvatting over de Psalmberijming van Datheen hier een rol in gespeeld. Fransen vond het niet zo nodig om die berijming te ge­bruiken, de Bakkerianen wel.4

Het is opvallend dat er uit de gemeenten zelf maar weinig personen naar voren kwamen die als voorganger aangezocht werden. Alleen Marinus Ruben heeft enige tijd geoefend. Over deze periode worden we ingelicht door een brief die ds. Bakker aan hem schreef toen bleek dat er in de ge­meente Terneuzen leden waren die lieten blijken dat ze er geen prijs op

56

57

stelden als Ruben hiermee door zou gaan. Ruben, die toch wel enige moeite had om zich daar bij neer te leggen, schijnt de schuld van het con­flict gedeeltelijk bij ds. Bakker gezocht te hebben. Deze antwoordde daar­op met de volgende brief:

's-Gravenpolder, den .. October 1879

Geachte Broeder!

Ik heb van Dekker (ouderling in Terneuzen. (H.F.) en den diake­nen vernomen omtrent den toestand in uwe gemeente, dat de dia­kenen beiden hun ontslag gevraagd hebben, indien u blijft oefenen. Alsmede dat Gij bij zekere gelegenheid in het publiek mij ver­noemd hebt als uw tegenpartijder. Maar, kunt Gij mij inderdaad ook beschuldigen, dat ik en in welk opzicht ik van mijne zaak ben afgeweken, namelijk van het beginsel, waaruit ik zulks met U be­gonnen heb?

Zijt Gij op de vergadering niet aangesteld, en is U daarop geen vrij­heid gegeven, om tot de gemeente een woord te spreken, wanneer de Heere U opening verlenen zou?

Heb ik mij in deze te buiten gegaan? En wie moet nu beslissen of ze uwe oefeningen moeten goed- of afkeuren, Gij of de Vergadering? Hebt Gij mij zelfs omtrent deze zaak niet lastig gevallen, dat ik uwe tegenstanders niet gecensureerd had, en beweerd, dat dit beter zou geweest zijn, dan den ouderling van Borssele te censureeren? Maar, dat hebt Gij immers, toen Gij aangenomen zijt, niet uitbedongen; noch ook de vergadering?

Indien dit zo ware, dan waren er redenen, om mij te beschuldigen, dat ik in dit geval uw vijand zou wezen. Maar ontstaat niet veel eer uwe moeielijkheden hieruit, dat Gij naar uw plan en voornemen uw doel niet kunt bereiken? En wie zal nu moeten bukken, Gij on­der de gemeente en vergadering, of omgekeerd?

Zijn er onder onze gemeenten enige, die u als leraar begeerd heb­ben, hetwelk ik geweigerd of tegengestaan heb? Vanwege de verga­dering is er ook niet het minste onderzoek gedaan naar uwe roe­ping, dat toch allereerst plaats had moeten hebben, om vrijheid te hebben, om te oefenen. Door de vergadering is U alleen vrijheid ge­geven, om voor de gemeente een woord te spreken, als de Heere U daartoe de vrijmoedigheid geliefde te verlenen; en zo niet, dan stond het in uwe vrijheid het na te laten. Gij hebt immers niet tegen de verordeninge der kerk, en tegen de opzieners, die van God aan de kerk gegeven zijn, en waaraan Gij uzelven immers ook vrijwillig onderworpen hebt?

En zou dit nu veranderen moeten, wanneer Gij uw plan niet kunt bereiken? Och, Geliefde! ik vrees, dat de duivel u in dezen een net gespannen heeft, waarin hij u vangen wil.

Hoezeer zoudt Gij u dit na dezen beklagen! Gij zult toch van mij niet vorderen, iets in de kerke Gods te laten doorgaan dat buiten God is, zoomin in de belangen der ziel als in die der kerk. Hoewel vol gebreken en ellende zijnde weet ik evenwel ook in deze zaak niet anders, dan dat ik het doel heb, wacht te houden over mij zel­ven en over de gemeenten en derzelver leden.

Daarom bid ik de Heere voor mij zelven en voor de gemeenten, dat de Wachter Israëls, Die niet slaapt of sluimert, over ons allen wa­ken moge, en dat Hij mij een waakzaam harte moge verlenen want ik ellendige slaap gedurig in.

Nu heb ik ook gehoord, dat Gij mij nu eerst begonnen zijt na te gaan in al mijne verkeerdheden en doen; en dat jammert mij wel een weinigje, dat mijne ondeugden nog zouden moeten strekken ter bevordering van de deugd van een ander. Inderdaad ben ik niet an­ders dan een diep ellendig voorwerp; maar ik heb dit nooit zo goed geweten als tegenwoordig. Eveneens heb ik de grootheid van Gods genade en ontferming nooit zo overvloedig leren kennen, als mij dit tegenwoordig bij tijden en ogenblikken vergund wordt. Doch het spijt mij zeer, dat ik u over deze zaak aldus schrijven moet daar ik tussen den Heere en mijn gemoed niet anders weet, dan dat ik U sedert vele jaren hartelijk heb liefgehad, welke liefde tot hiertoe nog geenszins verminderd is, evenmin als die voor uwe vrouw en hare ouders.

Doch ik wens deze zake verder aan God over te geven, Wiens raad bestaan en Die al Zijn welbehagen doen zal. Groet uwe vrouw en kind en zijt ook zelf gegroet van mij die zich noemt Uw Broeder in den Heere.

(get) D. Bakker.

P.S. Wanneer zijn de meeste mensen op de been in tijd van vrede of in tijd van oorlog?

Antw. In tijd van oorlog de meesten; in tijd van vrede de minsten.

Ruben heeft Bakkers gelijk erkend en zich hierbij neergelegd; hij heeft ook geen scheuring gewenst. Later zou de weg tot het voorgangersambt opnieuw geopend worden.

Dit waren allemaal contacten die afbraken voordat er een definitieve ver­eniging plaatsvond. Met slechts een predikant kwam het tenslotte toch tot een samengaan. Dat was met Willem Coenraad Wust.5

Over zijn functioneren in de Bakkeriaanse gemeenten zijn we zeer uitvoerig inge­licht door wat de notulen en daarnaast hijzelf vermelden. Dat geeft te­vens de gelegenheid om de gebeurtenissen van twee kanten te bekijken en dat is wel nodig want een verheffende geschiedenis is het niet geweest. Het begon allemaal hoopvol maar het eindigde met een daverende ruzie, verdachtmakingen en teleurgestelde gemeenten en ambtsdragers.

58

59

Willem Coenraad Wust werd op 12 augustus 1807 geboren als zoon van Andries Wust en Catharina Ontijt te Utrecht. Hij heeft een aantal jaren als matroos gevaren en werd in 1830 smid op de rijkswerf van Den Hel­der. In 1836 kwam hij tot bekering. Hij schrijft: 'Weet dat in het jaar 1836 de Almaéhtige en Genadige Jehova God mij krachtdadig bekeerd en als een brandhout uit het vuur gerukt had en dat mijn ziel door Chris­tus verlost en ik met God verzoend was en dat ik Gods eer en Zijn liefde­dienst boven mijn eigen leven lief gekregen had ...'

Hij kon het in de Hervormde kerk niet vinden en begon zelf met een aan­tal geestverwanten diensten te beleggen. Het had een aantal volksoplo­pen tot gevolg waarbij de stenen door de ruiten gingen en zelf heeft Wust verschillende malen kennis gemaakt met de vuisten van zijn tegenstan­ders. Het deed hem niet verslappen en in 1840 werd hij bevestigd als pre­dikant van de Kruisgemeente in Den Helder. Van hieruit vertrok hij naar Giessendam en vandaar naar Amerika in 1848.

Na nog eens in 1850 in Giessendam terug te zijn geweest werd hij achter­eenvolgens predikant te Buffalo, Rochester en in 1864 te Lodi, allemaal plaatsen in Amerika. In Lodi werd hij in 1868 geschorst omdat hij en zijn gemeente zich verzetten tegen de naamsverandering van de Dutch Refor­med Church. Ze legden zich niet bij de schorsing neer maar moesten wel een nieuwe kerk bouwen. Dit en alle andere zaken hadden Wust afgemat en losgemaakt 'van alle mensen in Amerika en had al jaren lang in mij en mijne vrouw een dringende behoefte verwekt om naar Nederland te­rug te gaan, hetwelk ons dagelijks gebed tot God werd'.6

Zo was ds. Wust gesteld toen de algemene vergadering van de Bakkerianen over hem sprak. Dat was op 11 september 1878 in 's-Gravenpolder. Men be­sloot hem een brief te schrijven waarin informatie gevraagd werd.' De brief werd in de vergadering opgesteld en uit naam van de broeders on­dertekend door ds. Bakker.

Nadat er enige inleidende opmerkingen in gemaakt waren, kwam men tot het doel van het schrijven: 'Dus nu ter zake, zoudt gij hier in onze Ge­meentens als Leraar werkzaam willen zijn? en als zodanig in afhanke­lijkheid van des Heeren aanbiddelijke weg en leiding, UE. op reis naar Holland durven begeven, in vertrouwen op den Heere dat den arbeider zijn loon waardig is? Wij hadden gaarne dat UE. ons hieromtrent eens enig antwoord terugzond. Wij zijn persoonlijk niet met UE. bekend en weinig of niet van UE gehoord, alleenlijk hebben sommige van ons een werkje van Uw Eerw. gelezen dat onze Broeders wel in het harte is geval­len en wij als zodanig met elkander UE, zouden roepen kom over en helpt ons'.

Welk boekje de broeders van Wust gelezen hadden wordt niet meege­deeld. Het leek ze evenwel een goede zaak om ook van ds. Bakker het Gods grote barmhartigheid mee te sturen, zodat Wust zich een beeld kon vormen van deze voorganger.

Wust ontving de brief en antwoordde vanuit Lodi op 1 oktober. In het antwoord begint hij ermee om het een en ander over zichzelf mee te delen en om zijn standpunt opnieuw te verduidelijken sloot hij een boekje in met 'mijn of onze geschiedenis'.

Hoewel Wust ten minste twee boekjes geschreven heeft over zijn conflict in Amerika en wel het: Protest tegen de algemene synode der Holl. Ger. Kerk in Amerika wegens het wegne­men van haar naam. z.p., z.j. (1867) en het: De weegschaal van kerk en leraren, in vier en twintig avondgesprekken. z.p., 1873, zo wordt waar­schijnlijk dit laatste werkje bedoeld.

Hierin geeft Wust in bijna 150 bladzijden een overzicht van alle proble­men die hij in Amerika gehad had. We zullen er nu niet bij stil staan, al­leen zij nog opgemerkt dat Wust in dit boekje met 'vader Brakel' in de hand de Afscheiding in Nederland ten sterkste afwijst.8

Maar daarnaast de kerk in Amerika en daar sluit hij in zijn brief bij aan: 'Mijn kerk, haar naam veranderende, en mij verworpen hebbende omdat ik haar niet volgde, gevoelde ik mij los van Amerika en gevoelde hier geen kerk meer, van en voor mij; doch ik kon en dorst mijn gemeente niet verlaten, om­dat zij mij vasthield, maar nu werd Nederland voor mij en mijn vrouw beide, een dringende behoefte en aanhoudend bidwerk Ik vroeg aan den Heere een stem of wenk uit Nederland, maar er kwam niets, en dan was het weer een tijdlang stil. Maar nu de laatste tijd, was 't bij mij weer een behoefte in mijn gebeden en als ik 's nachts ontwaakte, was mijn ziel als een treurig kind bij God en kon niet anders dan klagend zeggen: Och mijn Vader.

Nu, zo ontving ik dan UEerw. brief en ik riep uit in ver­wondering: O God is dat Uw stem? Edoch ik heb behoefte aan wijsheid van boven en leiding van mijn God en eerlijk handelen'.

Na opgemerkt te hebben dat hij van één gemeente een beroep verkoos, en na verzocht te hebben om zijn standplaats aan te wijzen, deelde hij nog mee dat hij Bakkers bekeringsgeschiedenis gelezen had 'en ben er mee verenigd'.

Wust's brief sloeg in en op 29 oktober vergaderde men opnieuw. Met al­gemene stemmen besloot men het beroep uit te brengen onder de volgen­de conditiën:

60

61

1. Dat uw woonplaats zal zijn in de provincie Zuid-Holland te Nieuw­Beijerland.

2. Dat iedere gemeente zich gewillig verbindt, elkanders lasten mee te dragen.

3. Dat gij van uwe zijde zo de Heere u gezondheid en kracht zal gelieven te schenken en de tijd van 't jaar zulks toelaat, ook in enkele gevallen het woord wel eens in andere gemeentens zal prediken.

4. Dat door UwEerw. ook de Psalmen berijmd door Petrus Dathenus die u wel bekend zullen zijn, zoals wij gewoon zijn bij de openbare gods­dienst, werden gezongen, waar wij niet aan twijfelen of u zal daar mede instemmen.

Na nog enige opmerkingen werd Wust verzocht om zijn antwoord te stu­ren naar L. van Beek en als het 'niet te veel gevraagd' was ook een letter­tje aan ds. Bakker. Zo ging de brief de oceaan over.

27 november deelde Wust mee dat hij het beroep aannam: 'Ik neem het beroep op die voorwaarde aan, ook om de Psalmen van Dathenus onder UwEerw te zingen, zonder het minste gemoedsbezwaar. Ik erken Uw Eerw roeping voor mij, als Gods stem en hand, en als alles ordelijk eerlijk in opzien tot God mag gaan dart zal den Heere door de vlakke vel­den gaan en alles zal dan van zelf volgen en zich wel schikken. De Heere geve dat gijlieden niet van mij te veel denkt, opdat ik niet tegen Ul. ver­wachting dan zeker uit de hand zal moeten vallen en Hij vervulle Mijn wens dat ik onder UEerw een gezond, geestelijk schapenras mag vin­den, wiens oude mens in den weg zit en die met de nieuwe mens achter het Lam aan wil gaan, en dat gij van het overblijfsel van het zwaard mag zijn en in 't minst niet mag ruiken na de mostaart van de 19e eeuw'.

Na een voorspoedige reis kwam Wust aan op 17 februari 1879. Op 21 fe­bruari werd in Nieuw-Beijerland vergadering gehouden waarop hij zijn getuigschriften en attestaties en die van zijn vrouw overhandigde. De ver­gadering keurde ze goed en bepaalde verder met betrekking tot de over­gekomen predikant 'om het tractement voorlopig te regelen door het plaatsen van een bus aan de kerkdeur, om na het eindigen van iedere godsdienst, een ieder in de gelegenheid te stellen na vermogen en vrije keuze te kunnen bijdragen; doch hierover de uitkomst af te wachten tot de algemene vergadering'.

Zondag 23 februari 1879 werd Wust bevestigd door ds. Bakker met als tekst Jes. 3 : 10 en 11. Hij deed in de namiddag intree met de woorden uit Jes. 62 : 6 en 7 'hetwelk door een talrijke opkomst zo van hier als elders, deze beide Godsdienstoefeningen werden bijgewoond'.

Aanvankelijk ging het goed, tenminste dat kunnen we uit Wust's woor­den afleiden: 'Ik had hier veel toeloop van mensen en toevoeging tot de Gemeente en veel zegen in 't eerst onder mijn bediening, gelijk ook in de andere gemeenten die ik bediend heb. Bijzonder was ik nog al in den Haag tot zegen dat onder anderen afgedwaalde kinderen Gods terecht gebracht

62 en in de ruimte gesteld werden, gelijk ik ook aan Stadt aan 't Ha­ringvliet Gods zegen ondervinden mocht, zodat alle Gemeenten mij als ene gave Gods voor haar erkenden en algemeen getuigenis gaven dat zij met mijn prediking en spreken verenigd waren'.9

Maar na een jaar begon Nieuw-Beijerland tegen te vallen. Ze hadden er - volgens Wust - de mond vol over Smijtegelt 'maar geen knoop van Ledeboer is op Nieuw-Beijerland te zien'.

Er was hoogmoed, sabbathsschen­ding en de kerkenraad bestond uit bittere vijanden. Het duurde wel een jaar voordat Wust dit zag maar toen leidde het tot grote conflicten want de kerkenraad op haar beurt kon ook maar weinig achting voor Wust op­brengen. Het kwam tot ruzies en Wust besloot om emeritaat aan te vra­gen.10 Hij stuurde een brief naar de algemene vergadering van 8 septem­ber 1880 en die sprak erover maar verder dan het besluit om de zaak in overweging te nemen ging men niet. Misschien wel omdat Wust zelf af­wezig was. Bakker, die geloofde dat Wust zonder meer rechtzinnig was in zijn preken en dat men de problemen wel zou overgroeien, schreef kort daarop een brief aan Wust, een brief die hem typeert: onpartijdig en ver­standig:

's Gravenpolder, den ... (1880)

Geliefde Broeder!

Genade en vrede zij u, is mijn wens en bede.

Ik heb uwe letteren ontvangen van den 6den September, j.l. zoowel aan mij als aan de vergadering geschreven.

Hierin las ik, dat U uw eervol ontslag of emeritaat vraagt en wel op grond van drie zaken, welke Gij daarin opgeeft.

Maar nu is het de vraag, of UEerw. zo gemakkelijk de gemeenten kunt verlaten. Voreerst zouden wij gaarne willen vernemen, of UEerw. ook enige klachten hebt over de gemeenten; en inzonder­heid ook, of zij U sedert Uwe aankomst te Nieuw-Beierland iets onthouden heeft, dat voor uw natuurlijk onderhoud nodig was.

In de tweede plaats, had ik liever gehad, dat hetgene Gij over uwe prediking schrijft, meer aan den Heere had mogen overlaten. Immers is noch hij, die plant, iets, noch hij, die natmaakt, maar God, Die den wasdom geeft. Ik voor mij moet mij in dezen wel eens verwonderen, dat de Heere mijne geringe pogingen nog aan deze of gene gelieft te zegenen. Immers is UEerw. bekent toch ook zeker met mij, dat wij arme zondaars, zoolang wij op deze aarde zijn, on­volmaakt zullen blijven, en dat de Goddelijke zegen alleen van den Heere afhangt.

Wat mij betreft, zo is het den Heere bekend, dat ik niets bedoeld heb, dan het heil van Gods kerk en Sion, ook in stemmen en mede werken, om u hier in de gemeenten als leraar te verkiezen.

Maar, het is UEerw. toch ook bekend, dat de Ouderlingen door

63

God in de gemeenten gesteld, om opzicht te hebben over de leer en over de kudde. En nu hebben deze mij ronduit verklaard, dat ze zo als het is, UEerw. wilden dragen; doch, dat U van hen vordert, hetgene zij niet kunnen verwezenlijken.

Dus, Geachte Vriend en Broeder! indien U de gemeenten wilt ver­laten met een eervol ontslag, dan moeten zij U dit eervol ontslag ook geven; en zo zij U eervol ontslaan willen, dan laat ik het ge­heel aan Uwe vrijheid over en aan die der U roepende gemeenten, om het Woord Gods te verkondigen en hoop ik U in dezen op generlei wijze enigen tegenstand te betonen.

Ik verzoek U dus, dit een en ander wel in overweging te willen ne­men en verwacht dan daarover een lettertje terug.

Weest Gij en Uwe Vrouw gegroet van mijne vrouw en kinderen en ook van mij

Uw Broeder in den Heere

(get.) D. Bakker

De brief had - zij het tijdelijk - het beoogde effect. Wust trok zijn aan­vraag in. De ruzies bleven evenwel voortduren, totdat 'onder het hevigste van dezen storm' hij een beroep ontving van Lodi, zijn oude gemeente.

Hij nam het aan en schreef Bakker om een attestatie, die hem gestuurd werd. Na nog een maand in Nederland te zijn gebleven vertrok Wust op 7 mei 1881 met het schip Caland naar Amerika.11

Hiermee was het gehele Bakkeriaanse avontuur voor Wust zo goed als voorbij maar voor Bakker zouden de problemen nu pas echt beginnen. Hij kreeg een aantal brieven uit gemeenten waar men Wust wel had ge­waardeerd en waar men vond dat hij onoprecht gehandeld had; en brie­ven uit gemeenten waar men Wust's prediking niet had overgenomen en waar men hem verweet zomaar een attestatie te hebben meegegeven.

11 mei 1881 kwam het op de algemene vergadering in Nieuw-Beijerland aan de orde. Artikel 6 luidt: 'Wordt gehandeld over het vertrekken van Ds. W. C. Wust en wordt verklaard door den kerkenraad van Nieuw­Beierland dat Ds. W. C. Wust niet zuiver in de gereformeerde leer is, dit wordt ook door de andere Kerkenraden aangenomen naardien ook zij al­tijd gebrek hebben waargenomen, daarbij in overweging nemende zijn ei­gen verklaring omtrent zijn beroep van Gods wege vooreerst uit Amerika naar hier, en nu zijn beroep uit Nederland naar Amerika, waaruit duide­lijk blijkt, dat hij dwalende is in de ware kennis Gods omreden dat Gods werk door geen mensen kan verbroken worden en hier zulks naar zijn eigen verklaring door twee personen zou zijn geschied'.

En artikel 7: 'Uit het voorgaande blijkt dus duidelijk dat Ds. W. C. Wust om bovengenoemde redenen heeft opgehouden in onze Gemeenten Leraar te zijn en zeggen hem dus van onze zijde alle kerkelijke gemeen­schap op'. Maar daarmee was de kwestie nog niet ten einde want een half jaar later moest ook Bakker eraan geloven omdat hij de attestatie gegeven had: 'De notulen der vorige vergadering worden gelezen en opgemerkt

dat Art. 6 in strijd zou zijn met de aan W.0 .Wust afgegeven attestatie der gemeente 's-Gravenpolder, waardoor verkeerde opvattingen plaats heb­ben. Wordt door Ds. D. Bakker en de Kerkenraad van 's-Gravenpolder be­kend hierin onwettig te ver gegaan te zijn, naardien hij bedoelde attesta­tie altijd van de verenigde kerkeraden had moeten hebben. De oorzaak ligt echter daarin, dat zij door W. C. Wust in deze zaak overgehaald en door hem misleid zijn, waardoor hij genoeg redenen gegeven heeft om zijn doen te verwerpen en voor onchristelijk en ongereformeerd te ver­klaren'.

Wust die toen allang weer in Amerika zat heeft dit via een krantebericht vernomen, terwijl het hem ook door de later hierom geschorste W. G. van Ree is meegedeeld. Het raakte hem tenslotte allemaal toch niet meer.1 2

Waarom is het nu tot een conflict gekomen? Ongetwijfeld heeft de wijze waarop Wust predikte aanleiding gegeven. Uit zijn geschriften blijkt dat hij een veel groter accent legde op de werkzaamheden van de mens in het geestelijk leven dan men bij de Bakkerianen gewoon was te horen. Daar was men - welk woord niet in de ongunstige betekenis genomen moet worden - veel lijdelijker.

Naast dit verschil in prediking was het karakter van Wust niet gemakke­lijk. In de Kruisgemeenten kreeg hij ruzie met ds. C. van den Oever en anderen.1 3

In Amerika ging het ook een paar keer mis. Wust bleek een man te zijn die niet gemakkelijk met een ander samen kon werken. Bescheidenheid was daarbij niet zijn sterkste kant. In zijn autobiografie, die hij in Nieuw­Beijerland begon te schrijven, merkt hij op dat hij dit gedaan heeft om zo na zijn dood nog een getuigenis te geven, voor zijn geestverwanten en te­gen 'degenen, die mij zouden willen verketteren of die mij onzuiver in de leer wilden noemen, omdat hun lampje onder mijn licht verduistert' (cursivering van mij, H.F.).14

Aan de andere kant waren de Bakkerianen net zomin gemakkelijk in de omvang. Evenals veel geïsoleerde groepen verabsoluteerden zij hun standpunten maar al te graag en dat kwam een oplossing van conflicten niet ten goede. Gezien evenwel het feit dat ds. Bakker Wust toch nooit definitief heeft laten vallen - zij het dan dat hij schuld erkende over het verstrekken van de attestatie, niet over de inhoud - kunnen we aannemen dat deze hele ruzie ontstaan is door het botsten van karakters waarbij bei­de partijen niet hebben willen buigen, en waarbij vooral ds. Bakker met de brokken bleef zitten.

**Noten:**

1. Over A. Verhey, zie Anthon Bel, 100 jaar Westnieuwlandkerk, 25vv; F. L. Bos, Kruis­dominees, reg. in v.; C. Smits, De Afscheiding van 1834, deel 2, reg. in v. Hierin schrijft

64

65

Smits over de periode van Verhey in Dordrecht maar vermeldt niets over het contact met de Bakkerianen. Dat doet Bos wel.

2. Gods grote barmhartigheid, 94v.

3. Bel, a.w. 19.

4. E. Fransen, Drievoudige weeklachte over Nederlands hoofdzonden en zinkende staat van kerk en vaderland, 25.

5. Over W. C. Wust, F. L. Bos, Kruisdominees, 55vv.; F. Tollenaar, Een eeuw kerkelijk le­ven van den Gereformeerde kerk te Den Helder, 7vv en vooral Wust's autobiografie: Mijn twee en veertigjarige loopbaan in de kerk Gods.

6. Mijn twee en veertigjarige loopbaan, 83.

7. Deze stukken betreffende de Bakkeriaanse periode van ds. Wust zijn te vinden in het no­tulenboek dat bewaard wordt in het archief van de Oud Gereformeerde gemeente te Nieuw-Beijerland. Ik kreeg van de kerkenraad door bemiddeling van scriba M. G. Hoepel toestemming om de stukken over te nemen.

8. De weegschaal van kerk en leraren, 5.

9. Mijn twee en veertigjarige loopbaan, 95.

10. A.w. 100.

11. A.w. 103.

12. Bos, a.w. 80.

13. Notulen van de algemene kerkelijke vergaderingen van de Gereformeerde kerk onder het kruis, 43vv.

14. Mijn twee en veertigjarige loopbaan, IV .

66

**8. Het kerkelijk standpunt**

In de levensbeschrijving wordt ruime aandacht besteed aan het kerkelijk standpunt van ds. Bakker. Telkens weer - op zes verschillende plaatsen - komt de schrijver erop terug en wijst hij erop dat dit kerkelijke standpunt een belangrijke plaats bij ds. Bakker heeft ingenomen. Dat is ook wel voor te stellen als men bedenkt dat Bakker door zijn visie op de kerk - of moeten we misschien spreken van zijn 'beleving van de breuk van land, volk en kerk' - aansluiting heeft gevonden bij ds. Ledeboer.1 Deze ervaring, bevinding, is de grondslag geworden van zijn kerkelijke opvat­tingen.

De levensbeschrijving merkt in dit verband terecht op dat Bakkers stand­punt hetzelfde was als dat van ds. Ledeboer. Inderdaad kon Ledeboer Bakker volkomen overnemen toen hij hem voor het eerst bezocht in 's- Gravenpolder.

Beiden hebben ze het niet voor zich gehouden. Zo schreef ds. Ledeboer naar aanleiding van de vrijheidsaanvraag aan de overheid om godsdienst­oefeningen te houden, dat de overheid geen recht had in kerkelijke za­ken en ook: 'Iedere gemeente en dan nog met het opgeven hunner namen moet vrijheid vragen op in te dienen reglementen, alsof wij iets nieuws zochten en ene nooit in Nederland bestaande kerk herstellen wilden; verloochende alzo het oude! Afstand doende als bastaard-kinderen van hetgeen onze vaderen gegrond op Gods Woord zo wijselijk verenigd hadden?'2

En ergens anders: 'De koning erkent één gereformeerde kerk. Die is er ook. En die zijn die, die zich houden mogen als grondslag met alle fouten en gebreken, die menigvuldig zijn (wie is tot deze dingen bekwaam?) aan de gereformeerde belijdenis. Dit is te onderzoeken. Dit moet de koning onderzoeken en wee hem en zijn land, als zij de Remonstrantse beginse­len begunstigen en de Gereformeerde uitbannen Ik hebbe gezegd!'3

Dit zich willen houden bij de gereformeerde kerk en haar belijdenis heeft ds. Bakker ook sterk gehad. En net zoals ds. Ledeboer heeft hij dit uitge­dragen. Het is in hun prediking naar voren gekomen, zij het bij Bakker vaker dan bij Ledeboer. Meegedeeld wordt dat ze 'hun standpunt in ste­den en dorpen en dat bijna door geheel Nederland heen als van de daken gepredikt en uiteengezet' hebben.

Het duidelijkst heeft Bakker zijn kerkelijk standpunt in zijn bekeringsge­schiedenis uiteengezet en de levensbeschrijving sluit zich hierbij aan. Daarin omschrijft men het als volgt: 'Door de onderwijzing van Gods Geest was hij eraan ontdekt en bekend gemaakt, dat de Heere één Kerk heeft, bestaande in ene zegepralende in de Hemel en ene strijdende hier op aarde. Dat deze strijdende Kerk onderscheiden wordt in ene zichtbare en onzichtbare kerk. Dat Hij de Heere van deze Kerk is, welke

67

Hij toevergadert, toebrengt, beschermt, bewaart, onderhoudt, regeert, be­stuurt en tot de zaligheid leidt. Dat de leden der zichtbare kerk allen naar één en denzelfden regel in Gods Woord voorgeschreven moeten leven en wandelen, en dat naarmate zij het pad van Gods geboden, rechten en in­zettingen betréden over dezelve zal zijn: vrede, blijdschap en over het Is­raëls Gods'. Deze onderwijzing had Bakker uitgedreven - zo lezen we verder - om evenals de bruid in het Hooglied te mogen vragen 'waar Hij zijn kudde legerde'. Hij had daarbij gezien hoe heerlijk eertijds Gods kerk in Nederland geopenbaard was, hoevele voorrechten haar geschon­ken waren, zoals de belijdenisgeschriften, godzalige leraars en op Gods Woord gegronde inrichtingen in de kerk. Daarna had Bakker mogen zien waarom hij nu deze voorrechten van de vroegere kerk moest missen, na­melijk 'omdat hij en onze vaderen zo diep van de Heere waren afgewe­ken'. Merkwaardig genoeg overigens die volgorde: hij, Daan Bakker, het eerst en daarna onze vaderen.

Na die belijdenis werd hem het voorrecht geschonken 'om zijn zonden en overtredingen voor den Heere te bekennen, te belijden en te betreu­ren, en dat hij ook genade ontvangen had, om met zijn schuld toevlucht te mogen nemen tot het bloed en de gerechtigheid van Christus en dat hij daarvan ook vrijgesproken en ontheven was geworden en als een vrijge­maakte en vrijgekochte door het bloed des Lams een vrij standpunt in Gods Kerk verkregen had, waardoor hij weder recht en aanspraak op alle goederen des Verbonds, welke de Heere aan zijn Kerke verleend heeft, in Christus ontvangen had, zodat hij het met ene bevredigde consciën­tie kon aanzien, dat de vijanden met de uitwendige goederen van de Kerk zich verrijkten ten koste hunner zaligheid, ja, met blijdschap de roving dezer goederen mocht aanzien'.

Daarna had hij de Heere gevraagd naar een leraar om zijn ziel te weiden en was hij op ds. Ledeboer gewezen.

Bij dit standpunt is ds. Bakker zijn gehele leven gebleven en het heeft ge­volgen gehad voor zijn eigen kerkelijk handelen.

Ten eerste was hij hierdoor meer gericht op 'de kerke der vaderen' dan dat hij achter allerlei nieuwe opvattingen en kerkelijke reglementen aan­liep. Er was geen sprake van bijvoorbeeld dat hij het reglement van 1816 - door de Hervormde kerk aangenomen - gebruiken zou. Dat was een nieuwigheid, in zijn tijd ingevoerd. Het ging ds. Bakker in de eerste plaats om het Woord van God en vandaar uit kwam 'zijn gehechtheid en inge­nomenheid' met 'de op Gods Woord gegronde verordeningen der Gere­formeerde Kerk van Nederland, zoals die door de Godvruchtige vade­ren, vooral ten jare 1618-19 te Dordrecht, zijn vastgesteld en aangeno­men'. Die betroffen in de eerste plaats de leer in de Dordtse leerregels, in de tweede plaats de Dordtse kerkorde, de D.K.O. Tegenover de D.K.O. stond Bakker iets gereserveerder. Het was 'niet alzoo, dat hij in de vor­men opging. Niet alzo, dat hij het oude beminde, enkel en alleen omdat het oud was. In genen dele'.

Hij bleef zijn zelfstandigheid bewaren tegen deze kerkorde. Het was voor hem in de grond van de zaak een leidraad, waarschijnlijk de beste die hij wist maar toch niet één die hij altijd, zonder meer handhaafde. Het Woord van God ging boven alles. Dat stond boven elke vorm. Hij was ge­woon om te zeggen: 'Wat betekent ene schone gedaante; wat baat ons een fraaie vorm; wat helpt ons een mooi programma; wat geven ons alle deze dingen, wanneer er God in gemist wordt!'

De notulen van de Bakkerianen en hun handelingen laten zien dat men ook in de praktijk deze regel volgde. In een groot aantal beslissingen speelde de D.K.O. nauwelijks mee.

Een tweede gevolg van zijn kerkelijk standpunt was dat ds. Bakker het ij­veren voor en het stichten van allerlei nieuwe kerken niet kon waarde­ren. Men moest geen nieuwe kerk stichten, maar terug naar de oude, bo­venal naar dé Kerk. Dat is altijd zijn oproep geweest. Hij drong er in zijn

68

69

prediking dan ook in de eerste plaats op aan dat de mensen en de hoor­ders moesten zien lid te worden van de ware kerk 'daar er anders geen plaats is te vinden tegen den vloed en verberging tegen den wind van den toom Gods des Almachtigen God, die barnen zal tot in het onderste der helle'.

En als gevolg hiervan wees hij het ijveren voor allerlei nieuwigheden af. Dat werd hem niet in dank afgenomen, niet alleen door 'de lieden der ge­vestigde kerken maar ook onder hen die bij Dominee Bakker of Dominee Ledeboer aangesloten waren. Deze zei: 'Hij veroordeelt alles! gene: Hij denkt zeker, dat hij alleen de kerk heeft!'

Maar er was meer. Niet alleen nieuwe kerken verwierp hij, ook nieuwe namen keurde hij af. Daarin kwam hij weer overeen met ds. Ledeboer, die geschreven had: 'Verloochenen wij toch de naam, wij maken ons schuldig aan de verloochening der zaak, zoekende rust buiten God, dus ook niet bekroond wordende met de zegen van Hem'.4 En zo vond ds. Bakker het ook. De levensbeschrijving deelt mee: 'Alle benamingen, op­richtingen, sekten, kerken, genootschappen en vormen werden door hem verworpen en te licht geacht, wanneer die niet op het fundament der Pro­feten en Apostelen gegrond waren en wanneer Jezus Christus er niet de uiterste hoeksteen van was. Of men zich nochtans al gereformeerd of Oud-, Nieuw- of Christelijk Gereformeerd heette; dat betekende niet met al, wanneer men dit fundament miste. Of men zich al doopte met den naam van Afgescheidene, Ledeboeriaan, Bakkeriaan, of met welken anderen naam ook, kan iemand evenmin baten alsof men zichzelven vrijgeest of libertijn noemde, zoolang men door het waarachtig, zaligma­kend geloof niet ingelijfd was in de Ene Heilige Algemene Christelijke Kerk'.

Hij was niet tegen een juiste naam, hij was er beducht voor dat men zich­zelf benoemen zou en dat men zichzelf vormen zou, buiten God om. In dit verband is het opvallend dat in de Bakkeriaanse notulen altijd een naam ontbreekt waarmee men het kerkverband aanduidde zolang als ds. Bakker leefde. Dat was ook tijdens ds. Ledeboer niet gebeurd. Pas veel la­ter kwam de naam Nederduits(ch) Gereformeerde Gemeente aan de orde onder andere onder ds. Van der Garde.

Nogmaals, het ging Bakker niet om het vormen van iets nieuws. Hij was van mening dat men 'of men zich al beroemde dat men wedergekeerd was tot de kerkenordeningen van Dordrecht en of men al ijverde voor kerkherstel en of men al van een slechten in een beter genootschap, van ene meer bedorvene in ene meer gezuiverde kerk overging, en zo zijn hele leven door bleef afscheiden en reformeeren, het zou niemand hel­pen voor de grote eeuwigheid, zo men niet wedergekeerd was tot God, zo men niet overgegaan was uit het werk- in het genadeverbond; zo men in Christus Zelf niet hersteld en afgescheiden van de heerschende kracht der zonden en een waar lidmaat van de Kerk van Christus was; zo men geen erfdeel ontvangen had onder de geheiligden in het licht'.

Bakkers opvattingen hadden tot gevolg dat hij geen proselieten wilde ma­ken. Het ging er hem niet om het ledental van de gemeenten uit te brei­den. Hij vond dat van zeer ondergeschikt belang. Ja, sterker nog 'Het denkbeeld zelfs van ooit iemand tot zijn kerkelijk standpunt overgehaald te hebben was voor hem onverdragelijk'. Hij sprak met mensen die zich kwamen aanmelden om lid bij hem te worden en het gevolg van deze ge­sprekken was dat er maar weinigen zich bij hem aansloten. Er is er dan ook nooit een geweest die gezegd heeft: 'Ds. Bakker heeft mij willen over­halen om lid zijner gemeenten te worden'.

Zo stond hij tegenover de kerken maar naast het verval in de kerken wees ds. Bakker ook het verval aan van Nederland. '0 - schrijft de levensbe­schrijving - hoe geducht kon hij dan den groten afval afschilderen, die op ieder gebied openbaar was, voor hen die ogen ontvangen hadden om het te zien. In kerk, staat, school, huis, maatschappij, hart, leven, ja op ieder gebied en onder alle partijen beschreef hij den algemenen afval als een bewijs dat de dag van Christus' verschijning op de wolken met ras­sche schreden naderende was. Met nadruk, zeggen wij, stelde hij voor hoe verre Nederland van den Heere geweken was, welke goddelooshe­den, daarin doorgebroken waren, welke oordelen, gerichten, straffen en plagen de Heere er al aan gegeven had, welke valse godsdiensten er openlijk in alle kerken geduld werden, en welke bange en verschrikkelij­ke tijden wij tegemoet gaan'. Bakker ging zijn eigen tijd niet zomaar voorbij; met grote ernst wees hij op het verval dat overal te zien was. Om maar een klein voorbeeld te geven: hij waarschuwde sterk tegen weeldeartikelen en met name sieraden moesten het net zoals bij ds. Lede- boer ontgelden.

Op z'n plat Zeeuws zei hij wel eens als hij een vrouw zag die veel goud op had: 'Het goud zal roesten op je kop'.5

Niet erg gepolijst gesproken maar wel ondubbelzinnig uitgedrukt.

Het zal overigens wel duidelijk zijn dat een dergelijk bestraffen van de ei­gen tijd en kerkelijke richtingen heel wat vijandschap tegen deze predi­kant heeft losgemaakt. Er is wat tegen hem opgekomen. De levensbe­schrijving vermeldt: 'Bijna alles wat in Nederland leerde, predikte, oefen­de, evangeliseerde, stichtte, verlichtte, reformeerde en beschaafde was hem ongezind'.

Allerlei bijnamen werden voor hem verzonnen maar ook tot laster nam men toevlucht. Met name de Afgescheidenen hadden een hekel aan ds. Bakker. Een reden daarvan wordt niet meegedeeld maar de veroordeling van hun kerkelijk standpunt zal er wel toe bijgedragen hebben.

Behalve buiten zijn kringen heeft zijn prediking in zijn eigen gemeenten ook verzet gekend. Bakker sprak namelijk niet naar de mond van de hoorders en hij ontzag niemand; en velen in zijn gemeenten begrepen toch zijn kerkelijk standpunt niet recht. Hij vreesde er wel eens voor dat hij met een zeer klein gedeelte van zijn gemeenteleden over zou schieten 'daar er zo weinigen gevonden werden, die goede gronden voor hun ker‑

70

7 1

kelijk standpunt openbaarden'. Maar altijd voegde hij aan die woorden toe dat 'al mochten er dan maar twee of drie overblijven, die in den ver­kregen grondslag volhardden, hij het onder beding van 's Heeren genade, nogtans met deze weinigen wenste te houden'.

Met diegenen 'die zich aansloten bij zijn gemeenten 'uit dodelijke armoe­de, omdat men niet anders meer kon', met die wenste Bakker het te hou­den. Daarmede wilde hij gezamelijk de Heere zoeken en dienen'.

En al het andere 'wilde hij gaarne overlaten aan de soevereine bestelling en vrije beschikking van Zijnen Groten Zender, Die op Zijn tijd alle dingen schoon zou maken, wanneer eens iegelijks werk beproefd zou worden en ook het zijne'.

Het voorwoord van de Bakkeriaanse notulen sluit hier ten slotte wel bij aan maar spreekt veel algemener. Het staat ook veel meer aan het begin van een ontwikkeling, de levensbeschrijving aan het einde, zodat we daaruit een duidelijker beeld krijgen van het kerkelijke standpunt van ds. Bakker.

**Noten:**

1. Deze term in navolging van P. van de Breevaart, De Breuk beleefd, 185.

2. Klaas Smits, Iets over vrijheid en scholen. Ledeboer schreef hier een voorwoord voor, Verzamelde geschriften, II, 81.

3. L. G. C. Ledeboer, 's Heeren wegen, Verzamelde geschriften, 1, 103.

4. Een spiegel dezes tijds ter beproeving der kinderen Gods, Verz. Geschr. I, 31. 5. J. L. Struik in zijn artikelenreeks in Eilandennieuws, jan., febr. 1985.

72

**9. Zorg voor het onderwijs**

Het is opvallend dat ds. Bakker zoveel aandacht gegeven heeft aan het onderwijs. Was het een gevolg van spijt over het feit dat hij zelf in zijn jeugd zo slecht had opgelet? Hij schrijft in zijn Gods grote barmhartig­heid: 'Mijn ouders lieten mij wel ter school gaan, doch ik maakte aldaar geen vorderingen. Toen ik de school verlaten moest, kon ik nauwelijks een kapittel in den Bijbel lezen. Dit had ik niet aan mijne geliefde ouders te wijten, want zij hadden noch moeiten noch kosten gespaard, om mij te laten onderwijzen; neen! het was geheel en al mijner ondeugd schuld'.

Bakker ging ook op de catechisatie 'maar vragen leren! - ik zat zo vol ondeugd, dat die er niet bij in konden. Onderwijl ik ene vraag leerde, was ik de andere alrede weer vergeten'.1

Ten aanzien van de kinderen van zijn gemeenten heeft hij echter het mo­gelijke gedaan om bij hen te voorkomen wat hij door eigen schuld bij zichzelf te weeg had gebracht.

Overigens waren de Ledeboerianen in het algemeen wel geïnteresseerd in het onderwijs. Ds. Ledeboer zelf had zich ermee bezig gehouden toen hij nog maar pas predikant was in Benthuizen. In een brief die hij op 22 november 1838 aan zijn vader schreef, deelde hij mee dat het gebouw waarin de kinderen onderwijs kregen niet geschikt was: 'de plaats is te eng! benaauwd en door de menigte, die 't bevatten moet, ongezond, zoo- dat vele kinderen ziek worden. Die er als rozen kwamen worden er spoe­dig als leliën. Zij worden tehuis gehouden en moeten tehuis blijven, daar 't hun gezondheid schaadt en zij krank zijn. Ik zelf heb er enen gansen morgen doorgebragt en 't ondervonden en gezien'.2

Na zijn afzetting bleef die aandacht voor het onderwijs, alleen kwam het accent daarbij nu niet meer te liggen op de huisvesting maar op het on­derwijs zelf. Uit de voorrede die hij schreef voor een brochure van Klaas Smit en uit andere geschriften, blijkt dat hij het onderwijs, zoals dat in zijn dagen gegeven werd, ongereformeerd achtte.3

Zodoende ijverde hij in zijn eigen gemeente voor eigen (gereformeerd) onderwijs. Dit tot groot ongenoegen van de onderwijzer aan de lagere school die er leerlingenver­lies door leed.

We weten uit de notulen van de algemene vergadering van de Ledeboe­rianen gehouden op 5 en 6 oktober 1853 dat het op die vergadering even­eens ter sprake kwam.4 Artikel 15 luidt: 'Daar het onderwijs der kinde­ren op de algemene scholen schadelijk en tegen de leer der vaderen op Gods Woord gegrond, strijdig is, zo wordt het aan de opzieners der ge­meenten opgedragen om deze raad met ernstige deelneming den ouderen te ontraden en zoveel mogelijk gelegenheid zoeken aan te leggen, die tot afbreking kon leiden'. Net zomin als men de kerken wilde bezoeken vanwege de leer die daar gebracht werd, wilde men zijn kinderen op de

73

scholen houden die precies hetzelfde bijbrachten als in de kerken geleerd werd.

Ds. Van Dijke en ds. Bakker zijn in dit spoor verder gegaan en zo kwam er op St. Philipsland in 1860 'een Nieuw School Locaal' met medewer­king van de overheid overigens. Deze school van ds. Van Dijke heeft het goed gedaan en is lang gebleven.5 In 's-Gravenpolder ging het allemaal wat minder gemakkelijk.

De levensbeschrijving deelt mee dat 'toen de Heere hem (ds. Bakker) ge­trokken had uit de macht der duisternis en overgebracht tot Zijn wonder­baar licht, was het hem onmogelijk geworden om zijn kinderen het on­derwijs te doen genieten in de scholen, waarop het Woord van God bui­tengesloten was, noch ook op dezulken, waarin de jeugd in allerlei eigen­willige godsdiensten onderwijzen werd'. Hij ging er daarom toe over om zijn kinderen zelf onderwijs te geven maar daarnaast maakte hij gebruik van 'een vlug en goed onderwezen jongeling' - de naam wordt niet ge­noemd - die later 'wegens zijn kunde en geleerdheid tot de aanzienlijkste betrekkingen bevorderd werd, zoowel in ons land als in het buitenland'. Erg lang heeft Bakker dus niet van zijn diensten gebruik kunnen maken. Hij ging weer op zoek naar een onderwijzer en als geschikte persoon daarvoor werd nu meester Cornelis Willem Smit geacht.6 Er was alleen nog een moeilijkheid want meester Smit bezat enkel een acte voor hulp­onderwijzer. Daardoor mocht hij wel onderwijs geven aan huis, maar 'ten hoogste aan kinderen van drie gezinnen gezamenlijk in de woning van het hoofd van een dier gezinnen'.

Evenwel bleef het ideaal een eigen school en tijdens de vergadering op 9 mei 1866 in Stad aan 't Haringvliet werd erover gesproken: 'Wordt gehandeld over het verderfelijk onderwijs op de algemeen bestaande scholen en voorgesteld (dat) als er personen zijn, die tot onze kerk behoren en tot het geven van onderwijs wensen opgeleid te worden, zoals C. W. Smit, en dus gene genoegzame kennis bezitten tot de verkrijging der Acte als Hoofdonderwijzer, terwijl zij te­vens onvermogend zijn van zich zelven de daartoe behorende kosten te doen, is besloten, om eenparig naar elks vermogen der bestaande ge­meenten daarin door geldelijke bijdragen te voorzien of te ondersteunen'.

Meester Smit bleef niet de enige die financieel ondersteund moest wor­den; op de vergadering van 13 september 1866 sprak men over de gelden die nodig waren voor het opleiden van twee onderwijzers. Men besloot om het aan elke gemeente over te laten 'om naar omstandigheden te han­delen'. Een wat vage afspraak die het in de praktijk blijkbaar toch niet zo gedaan heeft want op de vergadering van 8 mei 1867 werd men concre­ter: 'Wordt gehandeld en aangenomen door de gemeenten Stad aan 't Ha­ringvliet, Poortvliet en Borssele, de onderwijzers welke ten koste der ge­meenten op school zijn, volgens vroeger besluit, het volle jaar deel te ne­men; daar de gemeenten Stavenisse, Nieuw-Beijerland, 's-Gravenpolder en Axel op zich nemen om de twee maanden welke nog tot een eerstko­mend examen benodigd zullen zijn, voor hun rekening te zullen ne­men'.

De kosten waren daarmee geregeld en Smit kon de studie afronden. Het leegstaande gebouw in 's-Gravenpolder kon in 1868 in gebruik genomen worden en de problemen leken opgelost. De leerlingen kwamen en onder hen de latere dominee Laurens Boone. Hij schrijft in zijn bekeringsge­schiedenis dat schoolgaan nu niet bepaald zijn ideaal was: 'Altijd bleef ik uit de school, en liep dan geheel den dag zonder eten; want ik ging 's mor‑

74

75

gens weg, en kwam dan niet thuis voor 's avonds'.

Maar rond 1870 verhuisden Bone's ouders naar 's-Gravenpolder en 'daar ben ik op de school gekomen van Ds. Bakker, bij meester Smit'. Deze moet er slag van gehad hebben -om met Laurens om te gaan, want daar was hij 'gewillig om te leren' en kon hij weldra lezen en schrijven'.?

Zo'n vijf jaar draaide het schooltje maar daarna werd de in 1872 aange­nomen wettelijke bepaling dat de schoolgangers gevaccineerd moesten zijn tegen de koepokken er de oorzaak van dat op 1 mei 1873 de school gesloten moest worden en dat meester geverbaliseerd werd en veroor­deeld tot vijf gulden boete.8 Natuurlijk stond de algemene vergadering van de Bakkerianen bij deze kwestie stil. Artikel 6 van de vergadering van 10 mei 1876 luidt: 'Er wordt gehandeld over het al of niet toevallen van de thans bestaande wet op school, en wel voornamelijk der vaccine, en men besluit gemeenschappelijk, deze wet in gene gevallen gewillig te onderwerpen, omdat dit reeds in de vergadering gehouden te Bruinisse, in den jare 1857 is vastgesteld'. Men kon dus terugvallen op een eerdere bepaling uit een vergadering onder ds. Ledeboer. Ook daar was men te­gen de vaccinatie of inenting geweest.

Toch bleken de voorgangers van de gemeenten een duidelijker standpunt in deze te hebben dan vele leden, want een jaar na de vorige bepaling, op 9 mei 1877 moest er weer over gesproken worden omdat er mensen wa­ren die hun kinderen wel lieten vaccineren en naar de Staatsschool zon­den. Men besloot degenen die dat gedaan hadden en zich als lid wilden aanmelden, niet aan te nemen. Verder bleef de vergadering bij het verzet tegen de 'thans bestaande Schoolwet' zoals men het formuleert op de ver­gadering van 10 september 1879 en werd in eerste instantie het besluit genomen om de minister van Binnenlandse zaken aan te schrijven maar in de praktijk vond dit besluit toch geen doorgang. Later zou ds. Bakker zelf een brief schrijven.

Waarom waren de Bakkerianen nu zo tegen vaccinatie? Het antwoord daarop geeft ds. Bakker in een brief van 20 mei 1873: 'Gij vraagt mij of de vaccine zonde is; lees dan eens den tienden Zondag van den Catechismus en den 125sten Psalm. De vaccine-wet is een leugen-profeet, maar God is een God der waarheid - Het is om de Gereformeerde Belijdenis en het ge­loof te doen'. Met name in zondag 10 staat het uitgangspunt vermeld van het denken over de vaccinatie. Deze zondag handelt over de voorzienig­heid Gods en wijst erop dat de almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods alles onderhoudt en regeert en dat naast vele andere zaken ook ge­zondheid en krankheid 'niet bij geval maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen'. Vanuit de eerbied die men had voor de Goddelijke voorzie­nigheid wenste men liever te buigen dan te proberen de toekomst in ei­gen hand te nemen. Sterk heeft ds. Bakker hier over nagedacht en zijn mening over de voorzienigheid en de regering Gods heeft hij duidelijk vastgelegd in een van de 'losse stukjes', die later in Een predicatie over Jer. 31 : 11 (...) uitgegeven zijn.9

Dat hij in dit stukje de vaccinatie mede op het oog gehad heeft; blijkt uit de toespelingen op Engeland, Jenner (de man van de koepokinenting) en 'de voorbehoedmiddelen'.

**WAT IK GELOOF.**

Mijn geloof is door Gods genade in een Enig en Drieéénig God, Die den Hemel en de aarde geschapen heeft, en alles nog door zijn Eeuwige, Wijze Voorzienigheid onderhoudt, bestiert en regeert naar den Raad Zijns willens.

Dat is nu niet slechts mijn gevoelen, want ook ons gevoel deugt niet, dat van den enen zoomin als dat van den anderen. Al onze gevoelens deugen niet-met-al, en zullen ook geen stand houden kunnen, zelfs niet in den tijd, veel minder voor de eeuwigheid.

Maar, mijn geloof berust op het Eeuwig en onveranderlijk Woord Gods, dat verklaart, dat God den Hemel en de aarde uit niets ge­schapen heeft, en nog steeds alles regeert en bestuurt naar den Raad Zijns willens.

Ik geloof, dat er zonder Zijnen wil, geen muschje op de aarde valt, en ook geen haar van mijn hoofd, zonder den wil van Hem, Die in den weg van zijn Voorzienigheid alles alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, rijkdom en armoede, gezondheid en krankheid, niet bij geval geschieden, maar van zijn Vaderlijke hand ons toekomen.

Mijn geloof is niet uit Engeland of van elders, ook niet uit de wetenschappen der mensen, noch ontleend van de valse profe­ten of droomdromers.

Ik wens door genade te blijven geloven in den Eeuwig-levenden God en Zijn Woord. Dat Woord eerbiedig ik als Gods onfeilbaar Getuigenis.

Ik geloof geen modernen, geen wetenschappen, geen voorbehoed­middelen, maar alléén dat énige Middel: Gods Woord en God Zelf.

Ik geloof, dat God, als Hij mij en de mijnen bezoekt, - dit heb ik bij eigen bevinding, - ook helpen kan.

Ik geloof niet, dat de wijsheid der mensen, ook niet die van een Jenner, mij enig heil kunnen toebrengen; maar, wel geloof ik, dat de Eeuwiglevende God mij in hetgene Hij mij toezond, kan en wil ondersteunen en helpen.

Ik wens, dat de Heere mij, naar de Grootheid Zijner genade, be- ware, om ooit enig ander vertrouwen te hebben of te voeden, dan alléén op Hem, die de Hemel en de aarde gemaakt heeft; en Dien ik wens te eerbiedigen, te erkennen, in Zijnen Name te geloven en op Hem te vertrouwen tot in aller eeuwen eeuwigheid.

Met dat geloof, dat ook het geloof onzer Vaderen was, wens ik, door genade, even als zij, te leven en te sterven; en als God komt met zijn oordelen over land en volk, niet mijn toevlucht te nemen tot de voorbehoedmiddelen, maar door bidden en smeken Zijn Aangezicht te zoeken.

Ziedaar, wat ik geloof.

76

77

Terug naar 's-Gravenpolder. Daar was de school dus op 1 mei 1873 ge­sloten en werd de meester er toe gedwongen om weer huisonderwijs te ge­ven. In de al eerder aangehaalde brief van 20 mei 1873 schreef ds. Bakker ook nog: 'Onze school is gesloten en de meester heeft een proces-verbaal; hij moet donderdag over veertien dagen naar Heinkenszand. Nu geeft hij aan de kinderen uit drie gezinnen huisonderwijs in de school; tot hoelang weet ik niet. Tot hiertoe zijn zij in ons beginsel allen nog staande geble­ven'. De schoolopziener volgde het allemaal met argusogen en zo kwam hij er al spoedig achter dat men de consistoriekamer ervoor gebruikte. Volgens ds. Bakker kon dat want het was zijn eigen bezit.

Maar de burgerlijke overheid deelde mee dat aan de eis 'van woning van het hoofd van een dier gezinnen' niet was voldaan. Meester Smit gaf van toen af weer les zoals hij het in het begin van zijn loopbaan ook gedaan had en het gemeentebestuur deelde mee aan Gedeputeerde Staten van Zeeland: 'Zij hebben een eigen onderwijzer, den heer Smit, die van 's morgens tot 's avonds van het ene gedeelte van 's-Gravenpolder naar het andere wandelt om de 51 kinderen der afgescheidenen bij beurten les te geven'.10

Eerder had ds. Bakker al een adres gericht aan de minister van binnen­landse zaken, minister Six en wel op 20 december 1881. Het tekent hem dat hij hierin eerst de gelegenheid waar nam om de minister te wijzen op zijn persoonlijk heil. Wat het zwaarste was, woog bij Bakker ook inder­daad het zwaarst; hij moest zich vrijmaken van zijn hoorders en lezers en zo kwam hij ertoe om na een inleidend woord over de verwarring in de staat, de minister persoonlijk aan te spreken:

'HogedelAchtbare Heer!

Gelijk er niets zo noodzakelijk is voor het algemeen als de hand­having van het recht, zo in den staat der natuur als op het gebied der regering, zonder hetwelke geen huis, noch stad, noch volk, noch het geslachte der mensen kan staande blijven, alzo is er ook niets zo heilzaam, als Overheden en Machten van God te hebben, die den zuiveren en onbevlekten Godsdienst zijn toege­daan en uit dien hoofde Sion gunstig zijn. Want, in het zoeken van den vrede en het beste van dat Sion-Gods dáárin licht ook den vre­de van ieder, ja van het ganse land.

Maar, wordt dat gemist, dan is het even als wij lezen in de woorden van Onzen Gezegenden Zaligmaker, den Heere Jezus Christus, in Matth. 12 : 25: 'Een ieder Koninkrijk, dat tegen zich-zelven ver­deeld is, wordt verwoest'.

Verdeeldheid baart verbreking, zo in den staat, als in een stad of huisgezin en daar is dan verwarring en alle boze handel, gelijk wij lezen in Jac. 3 : 16.

Maar, mocht Uwe Excellentie wellicht vragen, wat in zulke ver­warringen te kiezen? - Dan is mijn antwoord: 'de zijde 'Gods' met Wien alle Koningen, Overheden en Regeringen te doen hebben en voor Wien alle Koningen, Overheden en Machten zullen moeten verschijnen, om rekenschap af te leggen van al hun doen en laten. En ach, Excellentie! dat zal ook mijn deel en dat zal ook uw deel eenmaal zijn. - En, zou Uwe Excellentie het dan ook niet raadzaam en hoog noodzakelijk achten, om de zijde van den Eeuwiglevende God te kiezen, Hem te eren en te vereren, nademaal Hij ons ge­tuigt in Samuël 2 : 30: 'die Mij eren, zal ik eren; maar, die Mij versmaden zullen licht geacht worden!'

Als wij en ook Uwe Excellentie hier op aarde God veracht hebben en dan voor dat Hoge Goddelijke Wezen zullen verschijnen, wat zal het dan schrikvol zijn! - En mijn en Uw leven is maar een hand breed; er is tussen ons en den dood maar ene kleine schrede. Wij zijn uit stof genomen, en, wie wij ook zijn, zullen tot stof wederkeren.

Dan zal ons niets baten. Al onze eer niet. Ach neen! Wij zullen dan met God te doen krijgen, voor Wiens rechterstoel wij zullen ge­plaatst worden, om voor God rekenschap af te leggen, en zullen daar ons vonnis ontvangen, naar hetgeen wij gedaan hebben, hetzij goed, hetzij kwaad.

Daarom, om het welzijn van Uwe onsterfelijke ziel, wensen wij U, dat Gij die keuze moogt doen, gelijk Jozua in zijn 24 ste Kapittel vers 15 schrijft: 'maar, mij aangaande; wij en mijn huis, wij zullen den Heere dienen'.

Excellentie! Wij zien zo ene treurige toekomst tegemoet voor Nederland! Zie eens, wat de Hoogverhevene God al gedaan heeft jaren achtereen, om zijn plagen en oordelen over land en volk te schenken. Och! let toch op de daden des Heeren en de werken Zij­ner handen, eer Hij ons totaal vernietige, Psalm 28 : 5: 'omdat zij niet letten op de daden des Heeren, noch op de werken Zijner han­den, zo zal Hij hen afbreken, ende en zal hen niet bouwen!'

Excellentie! Zie toch op de wetten in ons land, zo op de scholen als op alle andere den christen onderdrukkende wetten.

Waar hebben wij nu in Gods Woord Gods zegen gezien over de on­derdrukking van Zijn volk; zo in het Oude- als in het Nieuwe- Testament?

Zie eens, wat de Heere al gedaan heeft, sinds de invoering der Wet op het lager onderwijs van den 17 Augs. 1878, nu reeds drie jaren achtereen!

Zie wat de Heere getuigt in Jesaia 24 : 1 'zie! de Heere maakt het land ledig!'

Zie eens op Uwe schatkist! Zie eens op het land en in de stad op den

78

79

burgerstand; worden zij niet totaal uitgeput, door de zware lasten, hun opgelegd?

En, moet er nu maar één soort volk uit 's lands kas gebaat worden? Wat dunkt Uwe Excellentie! Zou de Heere over zulke dingen geen wrake doen: 'Daar Zijn Goddelijke Naam op de scholen, als an­derszins, bijkans niet meer mag genoemd worden, en Gods Wetten alzo niet meer gehandhaafd worden!

Zullen nu alleen diegenen en hun kinderen uit 's lands kas ge­baat worden, die van den Eeuwiglevenden God niet weten willen? Excellentie! ik geef dit aan Uwe eigene overweging over: Of de God des Hemels en der aarde ook Zijn Goddelijken zegen over zo een land en volk nog zonde kunnen schenken? Moeten wij alzo niet totaal te niete worden.

Och! Excellentie! de Heere beware U uit genade en geve, dat Gij in deze Uwe hand zult terug houden; en in Nederland God Enig en Drieënig, gelijk Hij Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft, en al zijn Wetten en inzettingen zult betrachten en helpen voortzetten; wat God met recht ook van U eist!'

Vervolgens komt ds. Bakker bij de redenen waarom hij dit 'adres' ge­schreven heeft. Op aandoenlijke wijze waarschuwt hij de minister:

Uwe Excellentie zult wellicht vragen, waarom ik mij alzo tot U

wend met dit mijn schrijven.

De oorzaak daarvan is deze:

De Heere heeft er mij menigmaal een aandrang toe in mijn hart ge­geven; en nu gevoel ik in dezen vrede in mijn hart terwijl Ik mijn taak volbreng.

Ik heb reeds een dertig jaren in de gemeente 's-Gravenpolder gear­beid door Gods genade, Die mij daartoe geroepen en overwonnen heeft: om Zijn Woord te verkondigen.

Wij hebben nimmer of nooit iemand lastig gevallen voor Kerk of School, maar door de genade Gods zijn wij, die wij zijn.

Maar, nu zijn wij belemmerd, door die dwangwet der 'Vaccine'. Nu zijn onze kinderen daardoor van het openbaar onderwijs versto­ken; daar ons door den Staat eerst vergunning was verleend, om scholen te bouwen; gelijk wij ook gedaan hebben.

Excellentie! moeten wij nu onze rechten, ons door den Staat een­maal vergund, zo maar koelbloedig zien ontnemen? Of mogen wij voor onze rechten niet vrij meer uitkomen? En moet onze school, door de door 'één Jood' ingevoerde wet (die, n.l. de Jood, een vijand is van de lere Jezus Christus) nu maar ondergaan?

Ik vraag in deze vriendelijk enig antwoord op mijn schrijven.

Wij bedoelen door Gods genade niet anders als de Christelijke, Ge­reformeerde Leer, en met onze scholen niet anders, als onze kinde­ren te laten onderwijzen in de lere, die naar de Godzaligheid leidt, naar de belofte, die elk ouder voor dat Hoge Goddelijke Wezen heeft afgelegd: 'om zijn kinderen te doen en te helpen onderwijzen

in de leer, die naar de Godzaligheid leidt!'

En, worden wij nu niet belemmerd, om deze belofte, afgelegd voor het Hoge-Wezen Gods, te vervullen?

Och! Excellentie! gedenk toch, hoe zwaar het vallen zal, indien de Overheid in deze zijn hand heeft, om een volk te laten zondigen en te doen zondigen, volgens 2 Kon. 23 : 15.

Och, Excellentie! wat ik u raden mag, neem toch eens raad met den God des Hemels en der aarde en met Zijn Eeuwig-blijvend Woord! Want, al dat naar den Woorde Gods niet is, zal geen dageraad kun­nen zien!

De eeuwigheid nadert. En eenmaal zullen wij, zo ik als Gij, die grote eeuwigheid moeten aandoen, en voor dien God verschijnen, bij Wien gene aanneming des persoons en is: noch Minister, noch leraar, noch bedelaar geldt naar Zijn Woord; maar alleen diege­nen, die God Enig en Drieënig hier vereerd hebben, zullen ingaan in zijn Eeuwige Heerlijkheid; maar alle anderen zullen buiten ge­worpen worden.

Ziedaar, Excellentie! ik had nog veel te schrijven, doch ik eindig hiermede, en denk mijn taak in deze voor God afgelegd te hebben. Ik wens U van harte toe, om deze dingen te mogen overwegen; en, dan zou het mijn hartelijke wens en bede zijn, enig ant­woord van U hierop terug te mogen ontvangen; hetgeen mij zeer aangenaam zou zijn.

Maar dit laat ik ook over aan Dien God, Die Hemel en aarde re­geert, en alle Koningen en Hoogheden in zijn hand heeft, en noe­me mij

U Hoged. Dienaar en Vriend

D. BAKKER

Leraar te 's-Gravenpolder.

Maar alle pogingen waren tevergeefs, volgens de levensbeschrijving en de schrijver voegt eraan toe: 'En toch, wat kon er billijker zijn, dan zijn ver­langen? Hij begeerde toch niets anders, dan de eenvoudige vrijheid, om geheel op eigen kosten de kinderen zijner gemeenten overeenkomstig Gods Woord te doen onderwijzen en opvoeden, omdat zijn Grote­Zender hem belette, de jeugd aan de eigenwillige en bedorvene begrippen en aan de verderfelijke grondstellingen op zedelijk en godsdienstig gebied over te geven'.

Men heeft zich eindelijk bij de situatie neergelegd en ongeveer tien jaar na Bakkers dood werd het schoolgebouw op 14 maart 1895 te koop aan­geboden. Het werd aangekocht door de Gereformeerde Kerk van Goes, die het als een evangelisatie-lokaal te 's-Gravenpolder wilde gebruiken. Ze kochten het gebouw op 9 april 1895 voor f 63O,- en 10% onkosten. Tot rond 1935 is erin gekerkt."

Hoe diep de hele schoolkwestie ingegrepen heeft in het leven van de Bak-

80

81

kerianen kan het beste met een voorbeeld aangetoond worden. Het was namelijk zo dat de ouders van de latere Gereformeerde Gemeente predi­kant Jozias Fraanje, die op 20 oktober 1878 in Biezelinge geboren werd, evenals hun predikant, ds. Bakker tegen de vaccinatie waren. Zodoende kon Jozias niet naar school. Zelf zei hij in de preek die hij hield ter gele­genheid van zijn 25-jarige ambtsbediening op 10 november 1937: 'Tot mijn smart heb ik nooit school gegaan. Ik wil mijn ouders, die in de eeuwigheid zijn niet verachten daar zij van huis uit Bakkerianen en zeer fel tegen de vaccinatie waren, heb ik nimmer de school bezocht'. Gods Woord kon hij toen niet lezen, maar zo schrijft hij later: 'God heeft het mij geleerd. Het eerste hoofdstuk dat ik uit Gods Woord lezen mocht, was uit de Openbaring van Johannes. De Heere toonde mij het nieuwe Jeruzalem'.

Lezen ging later nog wel, maar als hij iets te schrijven had, dan riep hij daarvoor de hulp in van vrouw of kinderen. Het heeft zijn bediening niet belemmerd: weinigen preekten zo indringend als hij.' 2

kerkelijk standpunt en zijn afzijdig blijven van de Gereformeerde Gemeenten beroepen op ds. Bakker, als hij schrijft dat hij in de wegen van Ledeboer, Van Dijke en Bakker wenste te blijven, zie De vereniging van 1907, 66.

**Noten:**

1. Gods grote barmhartigheid, 8.

2. H. Natzijl, Verzamelde geschriften over ds. Ledeboer, 223.

3. K. Smit, Iets over vrijheid en scholen, in Verzamelde geschriften 2, 81.

4. Natzijl, a.w. 484.

5. L. D. van Klinken, De afscheiding en het onderwijs, in: Criterium, 14e [jrg. nr](http://jrg.nr). 2, 71 vv.

6. Van Klinken, a.w. 76.

7. L. Bone, Verzamelde geschriften, 2. Veel later - in 1907 - zou ds. Boone zich voor zijn

8. Van Klinken, a.w. 76.

9. Een predicatie over Jer. 31 : 11, 40 v.

10. Van Klinken, a.w. 77.

11. A. M. Wessels, God ons een schild, 165.

12. A. Ros, Ter gedachtenis uit het leven en werk van ds. J. Fraanje, 11, 39 en H. Florijn, artikel over J. Fraanje in: BLGNP II.

82 83

**10. Huiselijk verkeer**

Hoewel ds. Bakker nogal eens wordt afgeschilderd als een barse man in de omgang, zo geeft dat toch een vertekend beeld. Hij zal heus zijn eigenaardigheden wel gehad hebben, zoals ieder mens, maar hij was geen boeman. In de omgang moet hij vriendelijk geweest zijn, ook humoristisch en met een zekere wijsheid bedeeld. Dat bleek bijvoorbeeld uit de wijze waarop hij opvoedde. Daarin stond het beleren van zijn kinderen en het voorhouden van allerlei geboden en verboden niet centraal. Opvoeden was voor hem een zaak van voorleven en mee laten leven en sterker nog: voorbidden en mee laten bidden. Met name dat laatste betrachtte hij met grote ernst. Dat begon al kort na zijn bekering.

Bakker schrijft:

Maar o! wat gevoelde ik te dien tijde ook een diep medelijden met mijne vrouw en kinderen, van welke het oudste drie, het middelste twee en het jongste één jaar oud was, en die door 's Heeren goed­heid thans allen nog in leven mogen zijn. 0! wat zag ik ze in een diep ellendigen staat voor God liggen! - Geregeld ging ik driemaal op een dag met hen mijne knieën buigen. Het was mij onmogelijk, om ze aan de eeuwige verdoemenis over te kunnen geven. Wanneer ik slechts aan hunnen dood dacht, dan wist ik geen raad meer. Me­nigmaal schreiden wij allen te gelijk vanwege hunnen naren toe­stand. Bij het minste, dat hun maar scheelde, zeide men mij: 'dat is de dood!' - En dan o, die eeuwigheid! die eeuwigheid! - Het gebeur­de mij zelfs wel, dat ik des nachts aangevallen werd, dat zij al stier­ven. Dan kon ik het in bed niet houden, maar ging naar hun leger, om mij te overtuigen, of zij wel gezond waren. Maar op zekeren avond vergunde de Heere mij, dat ik met mijn ganse huisgezin onder God vallen mocht. Daar kreeg ik te zien, hoe ook zij, evenals alle andere mensen, in Adam verdoemelijk voor God lagen, en dat zij naar het rechtvaardig oordeel Gods, ook niets anders waar­dig waren, dan om voor eeuwig van voor Zijn vlekkeloos heilig aangezichte verstoten te worden. Hierop werd ik ook in deze zake eenswillens met God, en mocht ik ze allen aan Hem overgeven en in Hem kwijt raken. Daardoor kwam er een grote verandering in dezen mijnen toestand.

Naderhand had ik wel niet minder voor hen te bidden; neen, maar ik mocht den Heere nog al wel eens heilig dwingen, maar dan bleef ik daarbij nochtans vrienden met Hem, waaraan ik vroeger niet denken kon.

Ja, mijne vrienden! de kracht der eigenliefde kan in deze bij ons zo groot zijn. Maar de liefde tot God en tot al zijn deugden en vol­maaktheden behoorde toch in ons hart de overhand te hebben. Nochtans wil ik volgaarne erkennen, dat het loutere genade is,

wanneer wij daartoe verwaardigd worden. Want even zomin als wij onszelven zonder onwederstaanbare genade, veroordelen kun­nen, even zomin vermogen wij dit onze dierbare betrekkingen te doen. Dat kan alleen geschieden door de allesoverwinnende en overklimmende genade Gods. - En, o! wat is dit een zalig voor­recht; want in alles eenswillens met den Heere te worden is de weg naar den hemel. David bad niet ten onrechte: 'Leer mij Uw welbe­hagen doen, want Gij zijt mijn God: Uwe goede Geest geleide mij in een effen land', Psalm 143 : 10'.1

Ook later was het zijn gewoonte om dagelijks tijd vrij te maken om Gods Aangezicht in het gebed te zoeken en hij zonderde zich daartoe af in een kamer. Nu was het zijn gewoonte om als hij dat deed, één van zijn kinde­ren mee te nemen en daarmee hardop te bidden. Dit heeft diepe indruk op die kinderen gemaakt en het heeft ze van veel weerhouden. Toen ze ouder werden bijvoorbeeld, wilden ze niet achter blijven bij hun leeftijds- genoten en zodoende kwamen er vragen los om mooiere kleren, sieraden enz. Aanvankelijk ging Bakker daar niet op in maar toen ze aanhielden, riep hij ze op een dag bij zich in zijn kamer. Hij opende het bureau waar­in hij zijn geld bewaarde en vertelde ze dat hij besloten had om ze te ge­ven wat ze verlangden. Een ieder moest nu maar zeggen hoeveel hij dacht nodig te hebben. Terwijl ze hier toch wel wat verbaasd over nadachten, begon hun vader weer te spreken. Hij vertelde ze hoe hij getracht had Gods Aangezicht te zoeken in het gebed als zij ziek waren of op een an­dere wijze in levensgevaar, zoals zij zelf wel wisten. 'Maar - voegde hij eraan toe - wanneer gij nu als wereldse kinderen gekleed en opgetooid zijt en de Heere dan komen mocht om u op het ziekbed neder te leggen of wanneer gij op andere wijs door Hem bezocht wordt, dan moet gij mij nimmer meer vragen om voor u te bidden, want met zulke kinderen durft uw vader niet voor het Aangezicht des Heeren te verschijnen'. Deze woorden maakten dermate indruk dat zij het geld niet meer wilden heb­ben en beloofden om hem hierover niet meer lastig te vallen, waaraan ze zich ook gehouden hebben.

Ds. Bakker was niet gierig. Een tractement had hij wel niet, maar van hetgeen hij kreeg kon hij ruimschoots rondkomen, ja hij hield zelfs over om het aan anderen te geven. Dankbaar bleef hij voor elke blijk van waardering. Aan een vriend die hem een mandje met vis deed toekomen, schreef hij: 'Ik breng ulieden mijn dank toe, dat de Heere ulieden heeft gelieven te gebruiken, als een middel in zijn hand, om den visch in mijne handen te bezorgen. De Heere, Die goed is, gelieve zijn vrije ge­nade-geschenken aan u-lieden te vermenigvuldigen, is mijn hartelijke wens en bede'.

Daarbij was hij gastvrij; bezoekers en vrienden waren welkom. De le­vensbeschrijving vermeldt: 'Zijne deur naar de straten was steeds open om het arme volk des Heeren en allen die zijn hulp en raad, onderricht en voorlichting inriepen te ontvangen om naar vermogen te helpen en te ondersteunen'. Sommige bezoekers bleven soms wekenlang bij hem en

84

85

als ze vertrokken gaf hij ze leeftocht mee en kleding. Natuurlijk werd daar wel misbruik van gemaakt maar dat belette ds. Bakker niet om door te gaan. Hij zei wel eens met een toespeling op de Liberalen van zijn da­gen: 'Men spreekt in onzen tijd wel eens van liberalen en liberaal, maar onze Grote Meester, Die is wezenlijk liberaal; Die doet zijn zon opgaan over bozen en goeden, en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardi­gen. En zou het ons nu niet passen, om in zijn voetstappen te wandelen, en dus ook wat van die ware liberaliteit te openbaren? Daarom moeten we niet vragen of de mensen Joods of Rooms of Gereformeerd zijn; maar, laat ons weldoen aan alle mensen, doch allereerst aan de huisgenoten des geloofs'.

Volgens de levensbeschrijving was zijn huis ook een waar toevluchtsoord voor 'allerlei behoeftige schepselen die naar ziel en lichaam gebrek had­den'. Wat dat betreft is er nog een gebeurtenis overgeleverd die door ds. W. C. Lamain meegedeeld werd in zijn Een terugblik, deel II.2

Het betrof een zekere Jane Krijger. Zij was in haar jeugd zeer ijdel en zij droeg nogal wat gouden sieraden, iets waarin haar moeder haar sterkte. Maar op een keer ontmoette zij ds. Bakker en die sprak haar daarover aan en waarschuwde haar. Niet zonder vrucht overigens, aldus ds. La­main:

'Zij kwam onder krachtdadige overtuiging onder die leraar over dood en eeuwigheid. Zij liep naar de Noordzee en wilde zich verdrinken. Dus, een einde aan haar leven maken. Ze is in de zee terecht gekomen, maar zij werd door de vloed naar het land gedreven. Want Jane kon niet ver­drinken, dewijl zij onder het zegel der verkiezing lag. Ze is zelfs door die benauwdheid in een zenuwinrichting terecht gekomen. Nadat ze daar een zekere tijd doorgebracht had, heeft het de Heere behaagd de nevelen voor haar ziel op te klaren. Toen ze genezen was en huiswaarts keerde, bepaalde de Heere op die dag ds. D. Bakker er bij, dat Jane uit de inrich­ting zou komen. Hij gaf opdracht om het logeerbed op te maken. Jane daarentegen had de bedoeling niet naar ds. Bakker te gaan. Maar door hevig onweer en regenvlagen moest zij onder de leiding der Goddelijke Voorzienigheid schuiling zoeken bij ds. Bakker. De dominee zei: 'Jane, je bed ligt klaar'.

's Avonds ging zij eerst nog naar de kerk. De tekst waaruit gepreekt werd was Jesaja 51 : 14: 'De omzwervende gevangene zal haastelijk losgelaten worden; en hij zal in de kuil niet sterven, en zijn brood zal hem niet ont­breken'. Zij kwam tot licht die avond en zo waren de banden gebroken, die haar mond gesloten hielden.

Wekenlang moest zij spreken uit de liefde en velen hebben haar bezocht, en haar daaruit horen spreken. Veel heeft zij gereisd en bij velen van Gods volk heeft zij mogen verkeren.

Ook toen ds. J. Fraanje in Rotterdam-Boezemsingel stond, heeft zij daar in de pastorie verkeerd.

Het is veel door de diepte gegaan. Haar ene broer was een dronkaard en vloeker. De andere, met wie zij samenwoonde, vergiftigde zich met luciferkoppen en stierf zo een vreselijke dood. Door droefheid overmand, meende ze die dagen niet te kunnen doorkomen. Maar zij werd zo in de liefde gezet, dat zij onbewust die tijd doorleefde en hij begraven was voor zij het wist.

Ik heb haar de laatste jaren van haar leven pas ontmoet. Toen was zij aan huis gebonden. Zij heeft veel moeten klagen en spreken uit haar gemis. Onder de bestrijding en aanvechting was ze soms wanhopig. Dan riep ze uit: 'En is die liefde, en is die liefde, en is het met die liefde nu gedaan?'

Na de opklaring is ze enige tijd later in een beroerte gevallen, en als ge­volg daarvan een tijd later gestorven in volle vrede.

Haar huisje was toen vol met volk. Hoewel arm, heeft het haar nooit aan iets ontbroken. De Heere heeft Zijn Woord altijd wonderlijk aan haar vervuld. Daar zijn wij ook zelf menigmaal getuige van geweest'.

Zo werd Bakkers gastvrijheid in dit opzicht dienstbaar gemaakt voor deze vrouw.

Naast geestverwanten wisten ook andersdenkenden zijn huis te vinden. Een van hen heeft veel later zijn bezoek aan de voorganger van 's- Gravenpolder uitvoerig beschreven. Dat was dr. J. H. Gunning J,H.zn.3 Gunning (1858-1940) was van 1881-1884 predikant in Wilhelminadorp. In zijn Herinneringen uit mijn leven deelt hij mee dat hij op 'goede voet' stond met ds. Bakker. Wat dat inhield, blijkt al spoedig.

Gunning was in die tijd bezig met een biografie van ds. H. J. Budding en om meer materiaal te krijgen ging hij ook bij ds. Bakker aan in wiens schuur Budding ooit nog gepreekt had.4 In zijn Herinneringen uit mijn leven, vertelt hij hoe dat verliep:

'Ik ben ook bij Daan Bakker, den oud-gereformeerden dominee van 's Gravenpolder geweest. Ds. Winckel, die nog leeft en later vóórman der doleantie is geworden, stond destijds in de Herv. Kerk aldaar en zei mij, toen ik hem eens bezocht en hem het doel mijner reis mededeelde: 'Jij liever dan ik! Waag jij je in het hol van den leeuw? Ik zou daar niet graag binnen gaan'.

Maar de onverschrokken Gunning liet zich niet weerhouden en ging toch:

'Ik schelde aan. Een grimmige oude dienstbode deed mij open. 'Ik ben Ds. Gunning van den Polder, kan ik dominee ook spreken?' Zij ging naar binnen en weldra kwam zij terug met de boodschap: 'kom-er maar in'. 't Was nog vroeg in de namiddag, het middag­maal was zeker Os genuttigd en de eerwaarde heer lag in zijn zwart ornaat - hij droeg altijd den ouderwetschen preekrok, dien thans, geloof ik, na het overlijden van Ds. Boone niemand in Nederland meer draagt - rechtuit op zijn bed met zijn steek op het nachtkastje naast zich. Hij rees langzaam overeind, keek me doordringend aan en vroeg wat ik wilde. Ik zeide:

'Dominee, ik kom eens wat met u praten, als u het goed vindt, over Ds. Budding, die hier op 'de Palmboom' vroeger ook gepreekt

86

87

heeft'. ('De Palmboom' was de naam van het afgescheiden kerkje van Bakker).

Dat laatste klopte niet helemaal want ds. Budding heeft nooit in Bakkers kerk gepreekt, wel in de schuur bij de boerderij D' Palmboom. Trouwens ook de opmerking over het ambtsgewaad en dat ds. Boone die als laatste gedragen heeft, is niet juist. Maar hoe het zij: Bakker hoorde hem aan en toen Gunning uitgesproken was, zei hij 'met krachtige stem':

'Kerel, die Budding leit te branden in de hel'. Nu was ik - Gunning dus - wel een beetje georiënteerd, maar was er niet door verbouwe­reerd. In die kringen is men zeer vertrouwd met duivel en hel en vaak komt men, nadat enige forse, grommige zinnen ter inlei­ding zijn voorafgegaan, nog wel eens wat vriendelijkers en vrucht­baarders te horen. Ik kreeg dan ook, na enig wachten, nog wel iets voor mij belangrijkers uit dezen forse mond te horen dan dit bedroevenswaardige helle-feit (ik dacht dadelijk: 'man, daar heb jij gelukkig niets over te zeggen!').

Het pleit voor Gunnings onderscheidingsvermogen, dat hij dadelijk dacht: Man, daar heb jij gelukkig niets over te zeggen! Meer voor zijn oprechtheid had het gepleit als hij dit tegen ds. Bakker gezegd had. Dan had hij tevens kunnen vernemen wat Bakker daarmee bedoeld had, hoe­wel Bakker zich verder niet zo dubbelzinnig uitliet als Gunning zich ge­droeg.

Maar Gunning informeerde verder en het vervolg wordt 50 jaren na Bak­kers dood met zoveel verachting en haat meegedeeld dat de hedendaagse lezer zich weer opnieuw kan verwonderen over de 'jaloersheid, geprik­keldheid en kwaadaardigheid' niet van Bakker maar van de geleerde dr. Gunning. Hij heeft het in zijn schrijven niet ver gebracht 'in het Johanneïsche liefhebben van de broederen',5 dat blijkt wel als hij schrijft:

'Zijn Eerwaarde raakte aan de praat. Allerlei bijzonderheden, ge­zegden, daden, ketterijen vooral van dien 'diepafgezakten, verdoe­melijken dwaalgeest' werden mij meegedeeld, en ik kreeg een leer­zaam staaltje te horen van de jaloerschheid, geprikkeldheid en kwaadaardigheid, die er ook in 'diep-ingeleide' zielen kunnen schuilen, want Daan Bakker gold bij velen voor een extra- begenadigd 'kindje van God', maar hij kwam mij toch dien middag voor het nog niet ver te hebben gebracht in het Johanneïsche lief­hebben van de broederen. Ik luisterde maar, en als ik hem opnieuw aan de gang wilde hebben, bracht ik weer iets goeds en hoopvols over Ds. Budding te berde. Dan rommelde de donder zijns toorns weer opnieuw. Hij was 'een driewerf verwerpelijke afvallige, geheel van de waarheid geweken en een vijand van de ware kinderen Gods'.

Toch was ik heel blij over dit onderhoud. Ik stak van allerlei wederwaardigs, voor mijn doel geschikt, bij hem op, kreeg ook nog enige adressen 'waar ik maar eens over dien serpent op informa­tie uut moste gae', en ten slotte had ik de onvoorzichtigheid hem te vragen: 'Dominee, wilt u niet eens een zegen vragen vóór ik wegga?'

Een gebed mag men nooit ridiculiseren, zelfs niet door een ste­nografisch-getrouwe weergave van het origineel. Ik vermeld alleen dat de goede man aan den Alwetende vertelde dat ik 'blinder was dan een blinde mol' en 'nog geen aosempie genaede had'. Maar dat de Vrijmachtige Drieëenige Verbonds-Jehovah toch zelfs 'in die vuile h.... kerk', waarin ik was grootgebracht, nog wel-is 'n zieltje krachtdaodig bekeren kon. 'Och, doe het dan eris, o Almachtige, om je eigen vrieje genaode en om je lieve noams wil. Aomen'.

Dit gebed is Bakker niet in dank afgenomen. Het werd voor Gunning de aanleiding om 'die fijnen' er nog eens goed door te halen:

'Ik hoop dat geen mijner lezers over zulke uitingen lachen of spot­ten zal. Hoe ik ze toen aanhoorde weet ik niet precies meer, maar ik heb later ook met vele eerlijke, oprecht-godvruchtige mensen uit deze kringen verkeerd en ben overtuigd dat velen het eerlijk menen, maar ik heb mij toch altijd bedroefd over de engheid van hun gezichtskring en over hun onafgebroken vrees voor den hogen God, wiens toorn en dreigingen hun veel meer nabij en wezenlijk zijn dan de 'rommeling van Zijn ingewand', waarover zij het zo vaak in hun gebeden hebben. Ik heb hun kerkelijk taaltje grondig leren kennen, maar er zelden den gloed der liefde van Christus in aangetroffen, evenmin als in hun geestelijk leven. Het is alles zo dor en zo wettisch. Er zijn ongetwijfeld vele waarachtige vromen onder hen, maar hoe bevreesd zijn zij voor zichzelven en voor an­deren, hoe zelden durven zij blijmoedig en van harte geloven dat iemand den Heere kent, hoe streng is hun afkeuring over alles, wat buiten hunnen kring leeft!'

88

89

Tot zover de biograaf van Budding met zijn veroordelingen.

Hoe het zij, de behandeling die Gunning van ds. Bakker kreeg was heel wat liefdevoller dan de trappen na die hij toen hij al jaren overleden was, van zijn bezoeker ontving. En dat onder het mom van op goede voet met iemand te staalt

**Noten:**

1. Gods grote barmhartigheid, 44v.

2. W. C. Lamain, Een terugblik, II, 20v.

3. Zie over hem zijn Herinneringen uit mijn leven.

4. A.w. 114, 115. Het gebeurde wordt ook meegedeeld in 'k Zal gedenken, 9vv. De schrijver daarin is heel wat positiever over het hatelijk geschrijf van Gunning dan ik ben.

5. Gunning vond Bakker tekort schieten in het Johanneïsche liefhebben van de broederen, en Bakker bejegende Budding, die de Godheid van Christus loochende, veel te hard vol­gens Gunning. Maar Johannes zelf schrijft in 2 Joh. vers 9-11: 'Een iegelijk, die over­treedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken'.

De kerkvader Irenaeus schreef in een van zijn boeken dat hij van Polycarpus gehoord had, dat de apostel Johannes 'eens naar het badhuis ging om zich te wassen, maar toen hij vernam dat Cerinthus (die leerde dat het Koninkrijk van Christus een aards rijk zou zijn en 'hij droomde dat het daarin zou bestaan, waar hij zelf naar verlangde') daarbinnen was, zich van die plaats verwijderde en de deur uitsnelde daar hij niet met hem onder het­zelfde dak wilde zijn en dat hij ook zijn metgezellen daartoe aanspoorde, zeggende: 'Laten we vluchten, opdat het badhuis niet instorte, want Cerinthus is daar binnen, de vijand van de waarheid'. Zie Eusebius' kerkelijke geschiedenis, in de vertaling van Prof. Dr. D. Franses, Bussum 1946, 119, 120.

Denkend aan Gunnings woorden heeft de apostel Johannes het waarschijnlijk ook niet ver gebracht in het Johanneïsche liefhebben van de broederen, althans niet in het liefheb­ben dat Gunning Johanneïsch noemde.

**11. Geschriften van ds. Bakker**

Heeft het wel zin om uitvoerig stil te staan bij de geschriften van ds. Bak­ker? Zoveel heeft hij nu toch ook niet gepubliceerd.

Dat is wel waar maar aan de andere kant is het wel zo dat hij de enige Le­deboeriaanse voorganger is geweest die - zij het in betrekkelijk korte ge­schriften - het eigene van zijn kringen wist te verwoorden. De anderen leerden wel hetzelfde maar bij geen van hen is dat zo systematisch ge­beurd.

Het eerste geschrift dat van ds. Bakker het licht zag, was zijn Gods grote barmhartigheid verheerlijkt aan een overtreder van al zijn geboden 's­ Gravenhage 1871. Een titel die enigszins lijkt op die van de levensge­schiedenis van ds. Ledeboer. In dit geschrift heeft Bakker een verslag ge­geven van zijn leven, zijn bekering, zijn kerkelijk standpunt en de wijze waarop hij predikant geworden was. Hij was daartoe - zo schrijft hij in het voorwoord - 'onderscheidene malen ernstig en dringend aangezocht en aangespoord' en tenslotte had hij gehoor aan de verzoeken gegeven. Niet om zichzelf te propageren maar om door te schrijven God groot te maken.

Hij eindigde het voorwoord dan ook met de verzuchting of het 'de Heere, Die enkel goedheid is, gelieve in deze uit genade het begin, midden en einde te zijn, opdat het strekken moge tot verheerlijking van Zijn drie­maal heiligen en nooit volprezen Naam, en tot heil der lezers')

Daarnaast heeft Bakker gedacht aan het tijdelijk welzijn van zijn ge­meenteleden want hij bepaalde dat de opbrengst voor de armen zou zijn. Het handschrift werd gecorrigeerd en vervolgens aan de drukker gegeven; op 25 oktober 1870 was de uitgave bijna rond. Op die dag schreef Bak­ker:

's-Gravenpolder, den 25 October 1870

Geachte Vriend!

Ik heb uwe letteren ontvangen en daaruit vernomen, dat het boekje eerstdaags zal uitkomen. Wat de gemeente 's-Gravenpolder aan­gaat, kunt gij er voor mij een 25 sturen. Ik zoude u aanraden om naar de andere gemeenten een briefje met ene lijst te sturen. Per­sonen, om ze door te doen uit verkoopen, weet ik ook niet, maar ik denk, dat Huge daar best mede bekend is.

Wat onze gezondheid aangaat, die is door 's Heeren goedheid wel. Groet het volkje van mij.

De Heere, Die goed is, geve Zijn onmisbare zegen over ulieden, is mijn wens en bede,

Wees van de mijnen gegroet en van mij

Ued. Dienaar en vriend

D. Bakker.

90

91

Het werd goed verkocht en het duurde niet lang of een tweede druk was nodig. Geheel gelijk aan de eerste was die niet. Op 28 december 1871 schreef ds. Bakker aan meester Van Hemert (?) dat hij er een klein bij­voegsel aan toegevoegd wilde hebben en dat is dan ook gebeurd.

Er zal hier nu geen weergave van de inhoud gegeven worden; het een en ander is reeds ter sprake gekomen bij het leven van ds. Bakker; wel kan stilgestaan worden bij de vorm van het werk en bij een aantal reacties die dit boek opgeroepen heeft.

Allereerst de vorm. Het geschrift is wel verhalend maar de gebeurtenis­sen en de voorvallen waarover Bakker schrijft, staan niet centraal. Een veel grotere plaats neemt de toelichting in die hij geeft. Bakker probeert overal om hetgeen hij ondervonden had met Bijbelteksten toe te lichten. Daardoor kwam het accent niet meer te liggen op wat hij ondervonden had maar op de weg die God met hem gehouden had. Daar duidt de titel eveneens ondubbelzinnig op. Een goed voorbeeld van deze werkwijze zien we bij de plaats waar hij beschrijft hoe hij het recht Gods van harte mocht billijken. Hij schrijft daar: 'Ik zou het met mijn bloed hebben wil­len ondertekenen dat God gans rechtvaardig zou geweest zijn, wan­neer Hij mij op dien zelfden stond had willen verdoemen. Ja, ik bad Hem zelfs, dat Hij mij maar met een Korach, Dathan en Abiram, levendig ter helle zou laten wegzinken! zozeer werd ik met Gods recht verenigd; en inderdaad verwachtte ik ook niet anders'.

In een noot onderaan de bladzijde geeft Bakker hier toelichting op. Hij had gehoord dat er vrienden waren voor wie deze zaak wel wat duister was en voor hen licht hij het toe:

'Ik heb van sommige vrienden, die mijn boekje gelezen hadden ver­nomen, dat deze zaak hun wel wat duister was n.l. dit: 'Ja ik bad Hem zelfs dat Hij mij maar met een Korach' enz. - Maar, Vrien­den! hier heb ik geleerd, God om recht te bidden en niet om gena­de; terwijl ik alhier ganselijk en geheel met God verenigd werd in en met alle zijn deugden en volmaaktheden, inzonderheid zijn heiligheid en rechtvaardigheid.

Ik had aldaar geen welgevallen in de zonden, noch om eeuwig God te lasteren en te zondigen; o, neen! dat heeft in de waarachtige be­kering geen plaats. Over de zonden heeft men een oprecht en hart­grondig berouw en leedwezen. Met Ephraïm klopt men op de heu­p en is beschaamd en schaamrood vanwege de zonden, Jer. 31. Ik had zulks ook geenszins, omdat ik een welgevallen van vermaak daarin had, maar wel van goedkeuring, hartelijke vereniging en innige omhelzing. Het is immers gemakkelijk en volstrekt niet on­redelijk, om datgene te bidden, daar onze ziele een volkomen en in­nig welgevallen in neemt! - In dezen staat toch leert men den Heere kennen als rechtvaardig in Zijn richten, Ps. 51 : 6 - In Lev. 26 : 41 enz. lezen wij, dat hun onbesnedene harten gebogen zouden worden, om een welgevallen te nemen aan de straffen hunner onge­rechtigheid. - De Heilige Geest leert ons wel tegen onszelven, maar geenszins tegen den Heere en zijn deugden en volmaaktheden bidden, en dus ook niet tegen Zijn heilig recht en tegen zijn recht­vaardigheid; maar wel daar voor. - En, dewijl ze in Lev. 26 : 41 een welgevallen namen in de straffen hunner ongerechtigheid, zo ge­dacht de Heere ook aan Zijn verbond. Dit deed Hij ook aan mij, en gaf mij daarna ook om genade te vragen; - gelijk ik vervolgens ook heb medegedeeld'.2

Nu de reacties.

Allereerst een negatieve. Die kwam van de kant van dr. J. H. Gunning J.H.zn. In het boek dat hij destijds schreef over ds. H. J. Bud­ding kwam het 'ex boertje' Bakker ter sprake. De bekering van Bakker was volgens Gunning 'een allerverschrikkelijksten weg, dien de Heere in Zijn vrijmacht met hem hield en dien hij in de eerste 80 bladzijden van zijn bekeringsgeschiedenis bij lange na niet volledig kan beschrijven...' Op een andere plaats is hij korter en acht hij het gepast om op te merken dat de barmhartigheid Gods aan Daniël Bakker bewezen 'een lange en nare weg' was.3

Over de achtergronden van deze vijandschap is gehan­deld bij de bespreking van het bezoek dat Gunning destijds aan ds. Bak­ker gebracht heeft. Voorlopig kan volstaan worden met de vaststelling dat een dergelijke haat tegen 'de fijnen' niet nieuw was en dat men wel meer van dergelijke benamingen gehoord had.

In de levensgeschiedenis wordt dan ook opgemerkt: 'Dat de hedendaag­se farizeeën en schriftgeleerden (Gunning was predikant) in een bekeringsweg als Ds. Bakker in zijn Boekje *Gods grote barmhartigheid,* be­schreven heeft, geen groot behagen hebben, evenmin als de Arminianen en antinomianen van onzen tijd, of als de dorre belijders van het Calvi­nistische leerstelsel en het letterkundig christendom, verwondert ons geenszins. Het is toch de eigen uitspraak van God in Zijn Woord dat al mochten wij schoon ijveren voor het beste en uitnemendste stelsel van Godsdienst dat uit Gods Woord af te leiden is, zoolang wij niet onder de zaligmakende tucht en leiding des Geestes Gods tot de Goddelijke bevin­ding en ervaring van het enerlei werk en enerlei weg om God te vrezen verwaardigd zijn, zullen wij over dergelijke bekeringsgeschiedenis­sen en over dergelijke wegen en leidingen Gods geen beter oordeel kun­nen vellen, dan hetgene zeker godgeleerd doctor over den weg van Ds. Bakker uitbracht nl. dat het een lange en nare weg geweest is'. Met gepas­te verontwaardiging wordt hier een antwoord geformuleerd op de veroor­delingen van Gunning.

Behalve deze negatieve beoordeling zijn er positieve reacties bekend. Ja, het blijkt dat dit werk inderdaad gezegend is geweest.

Dat wordt duidelijk uit hetgeen van ds. J. van Leeuwen (1845-1913) bekend is.4

Deze Jacob van Leeuwen groeide op binnen de Hervormde kerk. Naar school kon hij niet gaan omdat zijn vader, Pieter van Leeu­wen tegen de vaccinatie was. Na een aantal jaren huisonderwijs ontvan­gen te hebben, werkte hij bij zijn vader als bakker, welk beroep hij na zijn huwelijk met Aagje de Vries in Nieuwer-Amstel bleef uitoefenen. Maar nadat hij zich weer in Aalsmeer, zijn geboorteplaats, gevestigd had,

92

93

maakte het sterven van zijn vader diepe indruk op zijn vrouw die erdoor tot bekering mocht komen. Niet lang hierna werd Jacob van Leeuwen bij zijn schuld bepaald. Dat was in 1874.

Ds. Van Leeuwen schrijft: 'In alle bijzonderheden kan ik niet tre­den om die te vermelden; doch een half jaar ging ik daarhenen, in zodanige toestand - de ganse bevolking welke ik vroeger lustig toescheen, zagen mij henen druipen in mijzelve gekeerd, en bene­vens mijne vrouw, kwam slechts één buurman bij mij. Volk uit God, was mij onbekend, maar die buurman had een boekje ter leen van ene vrouw, wier vader timmerman was te Nieuw-Beierland. - Genoemd boekje was van Ds. Bakker te 's-Gravenpolder, beschrij­vende *den weg welken God met hem had gehouden.* Veel overeen­komst ontmoette ik met dien schrijver betreffende mijne ziel onder het oordeel Gods, en zo kwam ik vervolgens tot een bladzijde al­waar ik de uitdrukking van woorden ontmoette, alwaar ik las zon­daar en Zaligmaker

En deze woorden maakte God tot zaken in de openbaring van den weg der verlossing, en die in mijne ziel te openbaren in de ontslui­ting als de bezoldiging der zonde naar Gods Wezen en Wet en ge­tuigenis, de dood zijnde, doch dat de genade Gifte Gods was het eeuwige Leven, door Jezus Christus onzen Heere.

Hoe blijkt uit die Goddelijke openbaring in mijne ziel, dat de arme mens blind staat voor de woorden der waarheid, en dat alleen de zalving van Gods lieve mond, de waarheid der woorden doet ont­moeten. In die hemelse mededeling kan ik de gewaarwording en ommekeer in mijne ziel niet beschrijven; - met verheffing van mijn handen naar den hemel riep ik uit: o, God! weet Gij van mij af? o eeuwig wonder! o eeuwig wonder! en daarbij,de onuitspreke­lijke openbaring van de graveerselen van de bediening van den eeuwigen Godmens, in Zijn vernederden staat, in den arbeid der liefde, voor mijne arme ziel als gepast, beminnelijk, dierbaar, alge­noegzaam en onmisbaar. Hoezeer was en is Hij de schoonste aller mensenkinderen op Wiens lippen genade is uitgestort - mijne ziel boog en zonk weg. - Ja, ik weet niet wat al in mijne ziel kruiste, van wege zulk ene tegemoet-treding van zijn liefde'.5

Later mocht Van Leeuwen zijn ziel gered weten in 'de eeuwige volmaak­te Offerande' van Christus.

Opvallend is verder dat Jacob van Leeuwen net zoals ds. Bakker door een ouderling tot predikant is bevestigd en dat hij tegelijk verschillende ge­meenten gediend heeft, zeven in totaal.6

Of het kerkelijk standpunt van ds. Bakker het zijn geworden is, is niet gemakkelijk te zeggen. Wel is het merkwaardig dat ds. Jan Hendrik Bogaard, de voorganger in Sliedrecht, die evenals ds. D. Bakker 'de breuk' van de kerk heeft mogen beleven, veel bij ds. Van Leeuwen kerkte als die in Dordrecht preekte. Het is waarschijnlijk ook tijdens een kerkdienst geweest waarin deze voorging dat Bogaard hierbij bepaald werd. Hier is Van Leeuwen dus het middel geweest.'

Zelf heeft ds. Bakker ook positieve reacties op zijn boek ontvangen.

In de na zijn dood uitgegeven Samenspraak tussen twee broeders in het gelove,8, staat dat broeder A zegt: 'Ik had uw geschriftje gelezen en mocht daar door de genade Gods, veel overeenstemming mede gevoelen, belangende de handelingen en de wegen Gods, die de Heere van leven en heerlijkheid met uw gehouden heeft'. Het is zeer waarschijnlijk dat hier inderdaad een reactie van een lezer weergegeven wordt. Trouwens uit het aantal drukken - meer dan vijf - blijkt wel dat er vraag naar was.

Behalve deze bekeringsgeschiedenis verschenen er tijdens Bakkers leven nog twee brochures, die allebei in 1881 het licht zagen. Het drukken er­van ging niet zonder problemen. Op 3 maart 1881 schreef hij:

'Ik ben door den druk van den eersten brief aan de Joden overgeleverd, Ik had die zaak door Krijn (zijn zoon, H.F.) laten doen, voor 40 gulden per 1000. Maar, eilaas! bij slot van rekening was het 80 gulden. Men zei mij dat eerstgemelde prijs per vel gemeend was ...' Vijf dagen later is hij heel wat gematigder als hij schrijft: 'Wat mijne beschuldiging van mijn druk­ker aan u gedaan, dat was mijn eigene domheid. Ze zijn net en mooi ge­drukt. Ik ben mijne eerste duizend al kwijt en heb er alsnu nog 1500 bij laten drukken ...'

De tweede brochure *De arbeiders in den wijngaard des Heeren ver­scheen* niet zo heel lang hierna. Hij schreef: 'Ik heb nog al veel strijd op die brieven; want als men zulke kleine papieren-kindertjes door de wereld laat sukkelen, dan is er ook al weer iets voor nodig'.

94

95

De beide geschriftjes waren inderdaad niet zo heel omvangrijk maar des­ondanks zijn ze de moeite waard om bij stil te staan want Bakker schreef doorgaans niet met een omhaal van woorden.

Het eerste werkje is getiteld *Schibboleth of Sibboleth.* Beantwoording van de vraag: Hoe denkt gij over het wezen van den godsdienst dergener, die tegenwoordig den naam gereformeerd voeren? Vervat in een brief ge­schreven door D. Bakker, Gereformeerd leraar te 's-Gravenpolder. Goes 1881.

Er wordt een beschouwing in gegeven over de godsdienstige toe­stand in Nederland en dan vooral met betrekking tot diegenen 'welke thans onder den naam van Gereformeerden doorgaan'

Bakker begint dan met eerst zijn eigen mening te formuleren. Volgens hem wordt de gereformeerde leer gekenmerkt door twee zaken.

In de eerste plaats doordat er geleerd wordt dat de mens niets is en God het al. Een uitdrukking die sterk aan Jod. van Lodenstein doet denken. In deze uitdrukking vinden we weergegeven aldus Bakker: 'dat de mens, na den diepen zondenval, van alles, wat tot zijn eeuwige behou­denis en zaligheid nodig is, totaal is ontbloot'.

Het is hem niet meer mo­gelijk om iets aan zijn behoud of zijn zaligheid toe of af te doen want hij is in een staat van onmacht gekomen.

Daarom 'gaan wij met al onze godsdienstige denkbeelden en verbeeldin­gen voor eeuwig naar de hel' zolang de Heere Zijn gunstige hand van ge­nade niet over ons uitstrekt. 'Maar, o eeuwig wonder van eeuwige liefde! - zo vervolgt hij - het heeft den Algoeddoenden God behaagd Zich over den armen zondaar te ontfermen, om op enigen uit dien ellendigen hoop van rampzalige schepselen in genade neder te zien'. En hiermee komt Bakker tot het tweede hoofdpunt van de gereformeerde leer name­lijk de eeuwige verkiezing. 'Daar vloeien al de weldaden uit voort, welke zij door het gelove verkrijgen'.

Want God heeft tot de verlossing beslo­ten van voor de grondlegging der wereld en deze verlossing is geopen­baard door de profeten welker profetie door Christus' geboorte in de vol­heid des tijds vervuld is. Christus heeft dit werk lijdelijk en dadelijk vol­bracht voor al degenen die zalig zullen worden.

Er zijn er nu velen - aldus Bakker - die leren dat alle mensen in Adam verdoemelijk voor God zijn en dat Christus als de tweede Adam alles verworven heeft, maar er zijn er niet veel die Christus als de vinder, be­ginner en voleinder van onze zaligheid eren. Zij stellen nog iets in de mens dat meewerkt 'een zogenaamde vrije wil'. En al noemen ze zich dan gereformeerd, ze zijn in wezen de remonstranten gelijk. Bakker licht dit toe ten aanzien van de liefde, de wil en het geloof.

Ze spreken erover - schrijft hij - dat ze Christus lief hebben en dit willen ze met uitwendige daden aantonen 'schoon ze het van binnen missen'. Zonder meer is de liefde onmisbaar. Gods kinderen belijden eveneens dat ze Christus liefhebben maar dit is geen liefde die uit hun eigen brein voortkomt; Johannes zegt in zijn eerste zendbrief, hoofdstuk 4 vers 19: 'Wij hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad'.

En zo is het ook met de wil. Die is door de val geheel verdorven en de enige wil die een mens heeft is 'om naar de hel te gaan'. Wat is nu het wil­len zalig worden anders dan een werk van God? Fil. 2 : 13 schrijft: 'Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen'.

Naast de liefde en de wil is ook het zaligmakende geloof geen vrucht van onze eigen akker. De ware gereformeerden, schrijft Bakker 'ontvangen het zaligmakend gelove en alles wat zij door het gelove tot hunnen

96

97

eeuwige zaligheid deelachtig worden, rechtstreeks van God uit den He­mel, en dit uit loutere genade. Het middel, dat Gods Geest gebruikt, om het in hun harten te werken, is Zijn eigen Woord'.

Door dat geloof krijgt men deel aan een aantal weldaden maar eerst: waar vloeit hei geloof nu uit voort.

Hieruit, stelt Bakker, uit de eeuwige verkiezing: 'De grondslag der ware gereformeerden ligt in de eeuwige verkiezing. Daar vloeien al de weldaden uit voort, welke zij door het ge­love verkrijge'. Voor het geloof ligt de verkiezing en door het geloof worden de weldaden aan de uitverkorenen geschonken.

Welke weldaden zijn dat nu?

Ds. Bakker: 'In één woord: alles, wat tot hun eeuwige behoudenis en zaligheid van noode is'. Op de eerste plaats het geloof zelf. Het is een werk Gods dat betrekking heeft op de Goddelijke Drieëenheid. De Vader heeft er toe verordineerd, de Zoon heeft het verworven, de Heilige Geest brengt het geloof in het hart. Ziet dus - zo concludeert Bakker dan - 'hoe een gereformeerde den Heere op den voorgrond stelt, en niet den mens, als den Beginner in het werk der genade, dat aan hem te beurt valt'.

Behalve dat de ware gereformeerde God voorstelt als de Beginner, zal hij Hem ook als de Voleinder van het werk der Zaligheid stellen. Er zijn er veel die dat willen verbrokkelen, die de gouden keten der genade waar Paulus in Rom. 8 : 30 van spreekt verbreken willen, 'predikende ene heiligmaking zonder rechtvaardigmaking'. Het is bij deze mensen dui­delijk - aldus Bakker - dat ze voor zich zelven 'gene kennis genomen hebben, om als een goddelozen voor God gerechtvaardigd te worden; an­ders zouden ze weten dat de heiligmaking uit de rechtvaardigmaking voortvloeit'. Rechtvaardigmaking en heiligmaking zijn wel onderschei­den maar niet gescheiden.

Wat is nu de heiligmaking? Die bestaat in de gehele vernieuwing van de mens. Ieder wedergeboren mens heeft de geest van de heiligmaking want zonder de heiligmaking zal niemand God zien, Hebr. 12 : 14. In de rechtvaardigmaking, zo schrijft ds. Bakker, worden de vuile klederen uitgetogen en worden de zondaar reine wisselklederen aangedaan net zoals bij Jozua de Hogepriester, Zach. 3.

De heiligmaking is de wedergeborenen als een oog waardoor ze Jezus, 'hunnen Koning in zijn volheid, schoonheid, dierbaarheid, noodzake­lijkheid en onmisbaarheid leerden kennen'. Maar ze krijgen er ook een oog door om Gods daden te aanschouwen.

Zo zal het nu duidelijk zijn dat Christus behalve de Verlosser ook de Heiligmaker van Zijn volk is en dat wordt door al Gods volk erkend.

Zij weten dat hun verwachting alleen van den Heere is. Tot dezen richt ds. Bakker zich als hij schrijft: 'Maar nu, kinderen Gods! Hoe menig­maal heeft Hij u al niet verlost; hoe menigmaal gered en uitgeholpen? - Hoe menigmaal heeft Zijn machtige arm u al geen heil aangebracht? - O hoe menigmaal heeft de Heere u al niet in Zijn heil gegeven te verheugen! Wat al verlossingen heeft Hij u al gelieven te schenken van het begin af, tot nu toe! O, als gij uwen gansen weg eens doorzien moogt, van het begin af tot heden toe, hoe dat Hij u naar lichaam en ziele in eiken weg heeft ondersteund, bijgestaan en geholpen; moet gij dan niet uitroepen en zeggen: Wie ben ik Heere, en wat is mijn huis, dat Gij mij tot hiertoe ge­bracht hebt? En nu, lievelingen des Heeren! dat zal Hij blijven doen. Hij zal u verder leiden; Hij zal u begunstigen met ene volkomen verlossin­g. Ja, als gij aan den eindpaal uwes levens zult gekomen zijn, dan zal Hij u tot Zich nemen in den zaligen Hemel en daar zult gij eeuwig met den Heere wezen'.

En dan beëindigt ds. Bakker deze brief met een slotconclusie betreffende het kenmerkende van de gereformeerde leer: 'Allen nu, die den Heere niet als den vinder, aanvanger en voleinder der zaligheid voorstellen; al­len, die Hem, als een souverein en vrijmachtig God in het zaligen van arme zondaren willen beknibbelen; allen, die de eeuwige verkiezinge niet op den voorgrond stellen, waaruit alle heil en zaligheid voortvloeit, of die de daaruit voortvloeiende leer der zaligheid tegen loopen - deze allen acht ik niet tot de Gereformeerden te behoren'.

De tweede brochure die in hetzelfde jaar verscheen staat in nauwe ver­binding met de eerste. De titel ervan is: *De arbeiders in den wijngaard des Heeren.* Of tweede brief over den godsdienstigen toestand van onzen tijd, strekkende ter aanvulling en nadere verklaring van den brief 'Schib­boleth of Sibboleth' door D. Bakker. Gereformeerd leraar te 's Graven­polder. Goes 1881.

Behalve uit de titel blijkt de samenhang uit het begin van het geschriftje. Degene aan wie Bakker de eerste brief gericht had, blijkt het geheel met hem eens te zijn over de hoofdkenmerken van de gereformeerde leer maar hij had graag nog iets gehoord 'omtrent die mensen, welke zich ten dienste stellen om de zaken van Gods Koninkrijk te bevorderen en datzelve uit te breiden'. Over die arbeiders in de wijngaard des Heeren gaat het in deze brief.

Zijn betoog begint ds. Bakker met de tekst Ef. 4 : 11: 'En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot evangelisten, en som­migen tot herders en leraars'. Hij wijst dan op de Gever en waartoe Hij dit geeft, namelijk Ef. 4 : 12: 'Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus'. De ware voor­gangers zijn dus geschenken van God en alles wat door de Heere niet ge­geven is en in de kerke Gods indringt is enkel bedrog. Toch zijn er onder die indringers twee soorten, die men wel moet onderscheiden. De eerste soort van voorgangers - waarvan volgens Bakker vooral in zijn dagen een menigte is aan te treffen - zijn zij die van de kerkelijke bediening een winstgevend ambacht wensen te maken. Met 'vader' Brakel wenste ook Daan Bakker dat zulke leraars maar liever schoenlappers waren geweest.

Bij de tweede soort dat zich het leraarsambt aanmatigt, ligt het moeilij­ker. Want de duivel, die omgaat als een briesende leeuw, kan zelfs Gods kinderen, die door den Zone Gods vrijgemaakt zijn, 'aanporren om den predikstoel te beklimmen'. Ieder begenadigd schepsel heeft lust om God

98

99

groot te maken en als het de duivel niet gelukt is om ze in de laagte te treffen, dan voert hij ze in de hoogte, gebruikmakende van hun natuurlij­ke hoogmoed. En als het hem gelukt een kind Gods zo in de hoogte te krijgen, dan kan 'zulk ene somtijds in Gods Kerke al een groot rumoer aanrichten'.

Maar nu degene die waarlijk door God gegeven zijn als een voorganger. De volgende ambtsdragers kunnen onderscheiden worden:

100 De apostelen. Hun kenmerken waren:

'le. dat ze door den Heere zelve geroepen werden, zonder middel van mensen; 2e. dat ze door Hem werden uitgezonden, door de gehele wereld; 3e. dat ze door Gods onfeilbaren Geest bestuurd en onderwezen in het leren niet konden dwalen; 4e. dat ze boven anderen verlichting des verstands hadden en daarbij ongewone gaven ontvingen, zelfs om vreemde talen te spreken; 5e. dat ze door Gods kracht grote wonderen deden; en 6e. dat ze tevens de ongehoorzamen voorbeeldig konden straf­fen'.

Een vergelijking tussen dezen en degenen die zich in 'ons arm vaderland' als zodanig voordoen, hoeft Bakker niet te maken. Het verschil is duide­lijk.

2. De profeten.

'Het ambt van een Propheet was in den beginne van het Nieuwe Testament ene afzonderlijke bediening. Wat de Propheten ten dage des Ouden Testaments waren, is genoegzaam bekend. Bekend is het ook, hoe dezen, door God zelve gekozen, geroepen en geschonken werden; alsmede dat sommigen hunner zoowel met den mond als met de pen gearbeid hebben in den Wijngaard des Heeren. Van de zogenaamde Grote en Kleine Propheten is MALEACHIE - (diens naam betekent: Mijn Engel of Bode,-) de laatste; welke de Joden daarom ook het 'zegel der Propheten' genoemd hebben. Met den dood van dezen Propheet, die omtrent 500 jaren vóór de komst van CHRISTUS geleefd heeft, is de be­diening van het OUDE TESTAMENT als afgebroken en gesloten gewor­den; toen hield de prophetie als het ware al op; ofschoon de Geest der profetie nimmer uit de kerke geweken is ...

In het N. TESTAMENT heeft ze de Heere willen gebruiken: voreerst, om toekomende dingen te voren zekerlijk te zeggen; en ten tweeden, om de Prophetische geschriften uit te leggen tot stichting, vermaning en ver­troosting Zijner Kerke'.

Als laatste profeet zag ds. Bakker, de apostel Johannes. Hij schrijft:

'Ik acht derhalve, dat wij, na de voltooiing van het Openbaringsboek van Johannes, alleenlijk met GODS WOORD te doen hebben; dat hebben wij van noden; daarmede moeten wij raadplegen; daaraan moeten we ons houden'.

Vergeleken hiermee komt Bakkers eigen tijd er weer niet best af. Toch wil hij niet zover gaan als een aantal tijdgenoten:

'Maar, daar zijn er in dezen tijd ook een aantal, die jaar en dag zitten te klagen over het tegenwoordige, in tegenoverstelling van de vorige tijden. 'O!' zeggen ze, - 'die vorige tijden! die tijden van LODENSTEIN, van BRAKEL, van SMYTEGELT en andere oudvaderen, toen was het wat beter dan nu'. Doch die wijze zoon van Bathseba' heeft ons in Pred. VII:10 zulke klaagtonen niet geleerd, als hij zegt: 'Zegt niet: Wat is er, dat de vorige dagen beter geweest zijn dan deze? Want gij zoudt naar zulks niet uit wijsheid vragen'. - Ik denk voorzeker, dat gij, die aldus klaagt, niettegenstaande deze uwe vertoning, met die Godzalige Vaders al eveneens zoudt gehandeld hebben, wanneer uw hart niet met Gods-

101

vreze vervuld ware geweest, als gij gedaan hebt met die weinigen, die God in Nederland nog uitgestoten heeft. - Ach, mens! daar is nooit zulk een kwaden tijd geweest, of wij kunnen er onzen God in dienen. Het hapert niet aan den tijd, maar aan ons'.

Na de profeten' komt Bakker bij

**3. De evangelisten.**

'Drie bijzonderheden zijn er onder andere uit het Woord Gods aan te wij­zen, welke iemand tot een Evangelist maakten: 1°. Ze hadden ene onge­mene verlichting en vele andere uitnemende gaven des Heiligen Gees­tes; gelijk wij zulks bepaaldelijk ook van PHILIPPUS in Hand. VI vin­den aangetekend, als zijnde mannen, vol des geloofs, des Heiligen Gees­tes en der wijsheid. Dat de vier 'Evangelie-schrijvers' ook de onfeilbare leiding des Heiligen Geestes hadden, blijkt overtuigend uit de EVANGE­LIËN, welke door hen opgesteld en geschreven zijn, tot een blijvenden regel des geloofs. Ze waren dus rijkelijk voorzien van allerhande uitne­mende gaven.

2°. Zij werden ook den Apostelen toegevoegd op hun reizen door het gehele Joodsche land en alle bekende werelddelen, om hen te vergezel- schappen; daarom lezen we, dat de Apostelen zo doorgaans den enen of anderen bij zich hadden tot gezelschap en dienst; zo wilde PAULUS, dat TIMOTHEUS met hem zoude reizen; Hand. XVI; zo nam BAR- NABAS den Evangelist MARKUS mede, en PAULUS koos SILAS, om hem te vergezellen.

3°. Zij waren den Apostelen niet alleen toegevoegd tot gezelschap, maar zij waren hen ook behulpzaam in den dienst des Evangeliums, zo bij monde als bij geschrifte. Daarom dan ook PAULUS den Evangelist TIMOTHEUS opwekt, zeggende: predikt het woord en doet het werk van een Evangelist of getrouw leraar des Heiligen Evangeliums, 2 Tim. IV. - De Evangelisten werden soms ook wel gebruikt, om door de Apostelen, hier of daar heengezonden te worden, om buiten hun tegenwoordig­heid 't Evangelium te verkondigen en de gemeenten te versterken. Van TITUS zegt PAULUS in Cap. I : 5: dat hij hem te dier oorzake te Kreta had gelaten. Gevolgelijk waren deze Evangelisten dus hoog verlichte mannen; metgezellen der Apostelen op hun reizen of ook gezanten van hen, die hen met mond en pen behulpzaam waren in den dienst des Evangeliums.

Hierna komt ds. Bakker op het tweede gedeelte van de hem gestelde vraag, namelijk om zijn gevoelen omtrent de bediening van het Evange­lie in zijn tijd te geven.

In het voorgaande had hij daar al enige opmerkingen over gemaakt maar nu gaat hij daar dieper op in. Op grond van 1 Kor. 12 : 28a wijst hij op de leraars der kerk. Die leraars zullen er altijd zijn, want dat zijn de 'gewone dienaren Gods'. Zij worden door God geroepen, gezonden en bekwaam gemaakt. Mede daarom noemt men ze arbeiders omdat ze in de wijn­gaard uitgestoten worden, en ook herders, naar Jer. 23 : 3, 4a.

Waarom worden ze nu herders genoemd?

In de eerste plaats omdat ze iemand hebben, Die ze in dienst aanneemt: de Zone Gods.

In de tweede plaats heten ze herders omdat Gods kerk met een kudde vergeleken wordt, Luc. 12 : 32. Daarbij moeten ze door God toegerust worden. Dat laatste hebben de valse herders niet, hun toerusting bestaat uit aardse ge­leerdheid en verstandelijke kennis maar ontbloot als ze zijn van geestelij­ke verlichting, zijn ze toch niet meer dan dwazen, die het meestal te doen is om de wol van de kudde en niet om de schapen zelf. Dit laatste hield overigens niet in dat ds. Bakker elke studie veroordeelde. Zelf onderzocht hij als hij gelegenheid had ook verscheidene geschriften maar hij bleef ondanks dat de geestelijke onderrichting veel belangrijker vinden. Studie moest dat ondersteunen, niet vervangen.

Vervolgens komt hij bij 'die Herder welke van den Opperste Herder Je­zus aan zijn Kerke gegeven worden'. 'Och - zegt Bakker - daar is het gans anders mede gesteld. Deze roept en zendt Hij; deze stoot Hij zelf uit in Zijnen Wijngaard en zorgt daarenboven tevens voor het materieel en alles, wat ze nodig hebben. Deze stelt Hij aan om zijn kudde te weiden. Bekwaamheid in zichzelve hebben ze niet maar de Opperste Wijsheid rust ze toe met de nodige kennis' - Godgeleerdheid moet van God geleerd worden, die wordt niet uit allerlei boeken en oudvaders ge­haald, al kunnen die wel dienstbaar zijn. Maar behalve de geestelijke kennis ontvangen de ware herders meer, namelijk ten eerste een spraak waardoor de ware schapen hen aan hun stem kennen, daarnaast een her­dersstaf waardoor zij de kerkelijke tucht uitoefenen in de gemeente en een herderstas met stenen om hen te treffen die de God Israëls honen, zoals eens Goliath deed. Deze herders leiden de schapen in de weiden. Wat wordt daaronder verstaan? In de eerste plaats het Woord, daarnaast de weide van de sacramenten, vervolgens de weide der natuur en tenslot­te de weide der heerlijkheid waarin de ware schapen eindelijk eenmaal met Abraham, Izan en Jacob zullen aanzitten.

Daarnaast bekleden de herders ook de post van deurwachters. Zij moeten waken aan de deuren voor de wolven, voor huichelaars, mond- en praatchristenen.

Wil nu iemand in deze tijd door gaan voor een leraar der kerk, dan zal hij zijn geloofsbrieven moeten vertonen en laten zien dat hij tot dit ambt door God geroepen is'. 'Immers - zo schrijft hij - in het natuurlijke zou het geen geringe misdaad genoemd worden, wanneer iemand een akker, ene kudde of stal zoude durven aanvaarden, zonder van den eigenaar er toe geroepen of gezonden te wezen ... Maar alzo zal de Heere dezulken in de oordeelsdag ook verklaren, volgens Matth. 7 : 22 en 23.'

Ziedaar nu geachte vriend - zo besluit ds. Bakker het antwoord op de tweede vraag - 'zo heb ik dan (volgens mijne denkwijze) naar den Woorde Gods, uwe vragen naar vermogen beantwoord. Ik had er in den beginne nog al veel bezwaar in; ik zag er zeer tegen op. Maar, nademaal ik overdacht met een wijze te doen te hebben - ik zeg zulks niet om u te verheffen - kreeg ik er meer vrijmoedigheid toe; wijl ik meen, dat een wijze gemakkelijk een dwaze of onkundige kan verdragen; anders toch

102

103

komt de naam van wijs hem niet toe; en wat die 'half en halven' betreft, dat zijn somtijds juist de gevaarlijkste; daar dezulken doorgaans wijs zijn in hun eigen ogen en gevolgelijk uit de hoogte op mij en mijns gelijken neerzien. Ik heb zulks in mijn dienstwerk meermalen ondervonden b.v. wanneer ik eens ene verkeerde uitdrukking deed, of niet naar de regels der taal- of redeneerkunde sprak, nu, dat ging er bij hen in; maar van de goede uitdrukkingen hadden ze geen indruk, daar verbleekten of ver­bloosden zij niet van. Gal. VI : 3: 'Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelven in zijn gemoed'.

Ds. Bakker eindigt tenslotte met een kort antwoord op de laatste vraag of de Heere 'voor Zijn volk ten nutte, ook wel een onbekeerd mens zou willen gebruiken'. Nu, antwoordt hij daarop, de Heere gebruikt naar Zijn believen, dien Hij wil. Ziet dit aan een Bileam, een Saul, een Judas. Maar deze predikanten worden door de Heere openbaar gemaakt voordat ze sterven. Daarna eindigt Bakker de brief omdat hij 'al schrijvende niet be­merkte dat mijn brief al verre boven mijn bestek uit gedijd is'.

We zullen er verder weinig commentaar op geven. Bij het lezen van deze brieven moet wel in acht genomen worden dat het brieven en geen volledige verhandelingen zijn, zo staat er in een noot achteraan de tweede brochure. Inderdaad was er meer te zeggen geweest.

Er zijn meer amb­ten dan ds. Bakker hierin besproken heeft, maar het ging hem niet om een volledige opsomming. Soms geeft hij ook een iets te simpele voorstel­ling van zaken, bijvoorbeeld als hij het heeft over de Talmoed. Hij schrijft dan: 'Daar (op de Hogeschool te Jeruzalem) waren ze wat mans; daar waren er zelfs wel, die een Talmud konden schrijven'. Nu is de wor­dingsgeschiedenis van de Joodse Talmoed iets gecompliceerder dan hier gesteld wordt9.

Toch ondanks dit, kan wel gesteld worden dat ds. Bakker op kernachtige wijze een antwoord wist te formuleren op de vragen die hem gesteld waren en dat dit antwoord duidelijk was.

Na deze brochures heeft hij tijdens zijn leven niets meer in druk uitgegeven. Wel zijn er plannen geweest om meer te doen verschijnen. Dat valt op te maken uit de levensbeschrijving.

Deze schrijft dat toen ds. Bakker stierf de nabestaanden verwacht hadden dat er meer bewaard gebleven zou zijn. Zo had men gehoopt dat hij aan­tekeningen gemaakt had van de voornaamste gevallen uit zijn leven, maar in die hoop werd men beschaamd. Dat, wat men wel vond onder zijn papieren, werd overgeschreven maar pas in 1918 uitgegeven door ds. G. van der Garde onder de titel Een predicatie over Jer. 31 : 11 benevens enige verhandelingen en brieven en voorvallen in het leven van den eer­waarden leraar Ds. D. Bakker (...) Rotterdam 1918.

Behalve de preek die in de titel genoemd wordt, staat er een toespraak bij een begrafenis in, een aantal korte, vaak onafgemaakte stukjes en een gedeelte van de brie­ven die van ds. Bakker bekend waren, aangevuld met een aantal voorval­len uit zijn leven, opgeschreven door ds. M. Ruben. De inhoud van dit geschrift is in het voorgaande verwerkt of in de bijlagen van dit werk op­genomen.

**Noten:**

1. Gods grote barmhartigheid, aan den lezer.

2. A.w. 33, 34.

3. J. H. Gunning JHzn., H. J. Budding, 455.

4. J. van Leeuwen Pzn., Veertien feeststoffen (...) vermeerderd met 'enige mededelingen, omtrent het leven, bekering en roeping Gods tot het predikambt (...) 3-13.

5. A.w. 6.

6. A.w. 13. De ouderling die Van Leeuwen bevestigde was Jan Verzaal.

7. P. van de Breevaart, De breuk beleefd, 102.

8. In Predicatie over Jer. 31 : 11, 24vv.

9. Zie J. L. Palache, Inleiding in de Talmoed, 2e dr. Haarlem 1954.

104

105

**12. Laatste ziekte en sterven van ds. Bakker**

Het einde van de loopbaan van Daniël Bakker hier op aarde begon zich af te tekenen op Pinksteren 1885. Hij preekte die feestdag in Nieuw­Beijerland maar vatte daarbij kou. Het werd de aanleiding van zijn laat­ste ziekte. Er kwam al spoedig koorts bij en hij achtte het verstandiger om zoveel mogelijk in 's-Gravenpolder te blijven. Daar preekte hij nog wel regelmatig, zij het met een verzwakt lichaam. Zijn ouderling L. Hubregt­se deelt in een brief mee dat hij in de preken die hij in deze tijd hield, sterk aandrong op de waarachtige bekering en op de vrije rechtvaardigmaking, in het bijzonder bij de behandeling van de 23e en de 24e Zondag van de Heidelbergse Catechismus.

Op verzoeken van zijn gemeenten om voor te gaan, kon hij slechts zelden ingaan; als men informeerde naar zijn gezondheid, verzocht hij aan zijn zoon Krijn, nog wel eens om een briefje ten antwoord te schrijven.

's-GRAVENPOLDER, 17 Augustus 1885.

Geachte Vriend!

Uit naam van Vader deel ik u, tot antwoord op uw schrijven mede, dat Vader heel den zomer ongesteld is. Gedurig koorts en reumatiek en meer andere lichaamsgebreken. Hij is niet in staat, om te reizen. Hij is, nadat hij te Nieuw-Beierland is geweest, maar twee zondagen weg geweest, naar Neuzen en Borsselen. Anders altijd te huis. Hij laat u met uwe vrouw en 't volkje hartelijk groeten. Wees ook van mij en de mijnen in welstand gegroet.

Uw dw. dien. en vriend K. Bakker.

Het blijkt hieruit, dat ds. Bakker in de periode van Pinksteren tot augus­tus 1885 alleen nog in Terneuzen en Borssele geweest is. Toen hij in Terneuzen preekte, was daar Marinus Ruben onder zijn gehoor. 's Morgens preekte ds. Bakker over Ps. 74: 'Wij zien onze tekenen niet meer'.

In deze dienst was ds. Bakker niet fit maar eenmaal op de preekstoel, sprak hij naar zijn gewoonte kort en zakelijk. Hij deed in zijn preek dui­delijk uitkomen wanneer Gods volk de tekenen ziet en wanneer die niet gezien worden.

In de middagdienst behandelde hij Zondag 29 waarin gesproken wordt over het brood en de wijn bij het sacrament van het Heilig Avondmaal. Hij betrok er ook de 28e Zondag bij en noemde naar aanleiding daarvan wie gerechtigd waren en wie niet om aan het Avondmaal deel te nemen. Ruben schrijft: 'Hoe was Zijn Eerw bestraffende en vermanende, om toch toe te zien, om zonder genade toe te treden. Wat toonde hij toch ernstig aan wie het ware bruiloftskleed aanhad en wie niet. Alsmede het gevaar, op welke verkeerde gronden zij toegelaten werden die ongereformeerd

waren. Wat was hij toch ontdekkend en bestraffend'.

's Avonds nam Bakker zijn tekst uit 2 Kor. 7 : 10: 'Want de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar de droefheid der wereld werkt den dood'. Hij sprak hierbij over het onder­scheid tussen de ware en de valse droefheid en waaraan dat te kennen was. En hoeveel een mens bezitten kon en nochtans genadeloos zijn. Hij scheen tevens te voelen dat zijn kwaal niet meer over zou gaan want hij vertelde de gemeente dat het wel de laatste keer kon zijn dat hij voorging in Terneuzen omdat zijn kwalen zo toenamen. Zo was zijn afscheid van Terneuzen en Ruben heeft hem daarna alleen nog drie maal gehoord in St. Maartensdijk.

Daar preekte ds. Bakker over Ef. 3 : 14-19; daarna over de Wet des Heeren naar aanleiding van Zondag 34. Deze dienst vond dus ongeveer vijf weken na de dienst in Terneuzen plaats. 's Avonds beluisterde Ruben hem daar voor de laatste maal in zijn leven tijdens een kerkdienst.

Ds. Bakker had toen de tekst: 2 Kron. 20 : 12: 'O, onze God, zult Gij geen recht tegen hen oefenen? want in ons is geen kracht tegen deze grote me­nigte, die tegen ons komt, en wij weten niet, wat wij doen zullen; maar onze ogen zijn op U'. Helder toonde Bakker daar aan dat Gods volk en kerk zijn weg had door de benauwdheid; tevens dat het enige middel dat er was om daarin hulp te verkrijgen was met Josafat de ogen op God te slaan. Want alles - zo zei hij - op aarde schiet in die ure te kort maar er is een almachtig God in de hemel. Hij troostte daar de hoorders mee en wees op de situatie waarin zij zich bevonden. Hij wenste ze daarbij toe dat het ook kerkelijk gezien mocht gaan zoals het Josafat vergaan was.

Vanuit St. Maartensdijk kwam hij zieker thuis dan hij geweest was. Zijn zoon schreef in een briefje het volgende:

's-GRAVENPOLDER, 5 Sept. 1885.

Geachte Vriend!

Uit naam van Vader doe ik u weten, dat hij nog altijd in denzelfden toestand is. Vandaag beter, en morgen erger. L.1. Zondag heeft hij in 't geheel niet kunnen leren. Hij is vol pijn in de zijde en borst en heeft gedurig de koorts. Dus is het dezen zomer maar sukkelen. Ontvangt van hem en ons allen de hartelijke groete.

Groet alle be­kenden en ook Th.

Uw dw. dn. en vriend (get.) K. BAKKER.

In 's-Gravenpolder heeft hij nog een aantal malen Gods Woord mogen uitdragen. Volgens L. Hubregtse heeft hij daarbij de laatste twee zonda­gen geleerd over Ps. 37 : 39, 40: 'Doch het heil der rechtvaardigen is van den Heere; hun Sterkte ter tijd van benauwdheid. En de Heere zal hen helpen, en zal hen bevrijden; Hij zal ze bevrijden van de goddelozen, en zal ze behouden; want zij betrouwen op hem'; en Ps. 106 : 4 en 5: 'Ge­denkt mijner o Heere! naar het welbehagen tot Uw volk, bezoek mij met

106

107

Uw heil. Opdat ik aanschouwe het goede Uwer uitverkorenen; opdat ik mij verblijde met de blijdschap Uws volks; opdat ik mij beroeme met Uw erfdeel'.

Weer drong hij in zijn preken ernstig aan op de rechtvaardigmaking en de heiligmaking. Nadat hij tenslotte gehandeld had over Zondag 38 waar gesproken wordt over het vierde gebod, zou hij de kansel niet meer be­klimmen.

'Nu begon zich - aldus Hubregtse - zijn ziekte en zwakheid meer en meer te klimmen, zodat men van lieverlede het ergste begon te vrezen. De dominee daarentegen, niet wetende, welke weg de Heere met hem zoude inslaan, was meestentijds met Gods doen en raad verenigd'.

Er waren twee zaken die ds. Bakker op zijn ziekbed beklemden.

In de eer­ste plaats dacht hij veel over de toestand van de Kerke Gods.

In de tweede plaats was hij bezorgd over 'den toestand der armen en der wezen en weduwen, waarvoor hij steeds ene bijzondere zorge gehad had'. Bovenal was het zijn begeerte om ontbonden te worden en met Christus te wezen. Dat was - zo zei hij - het beste.

In de gemeenten werd het al spoedig bekend dat zijn toestand verslech­terde en verscheidene van zijn geestverwanten besloten hem nog een laatste bezoek te brengen.

Zo kwam op 21 oktober 1885 de vrouw van Marinus Ruben, Janneke de Ruyter hem bezoeken. Bakkers toestand was erger dan zij verwacht had en zij geloofde dat het sterven niet lang meer zou duren. De woorden die hij zelf sprak, gaven daar ook aanlei­ding toe. Hij zei haar dat hij op zijn ziekbed veel werkzaam was geweest met de zalige afgestorvenen, die nu reeds juichten voor de Troon van God, het volk van God dat hij had leren kennen in zijn leven. Veel sprak hij die dag van de belangen der eeuwigheid, totdat hij zich terugtrok om te rusten. Na het eten voelde hij zich weer wat beter en hij vroeg de aan­wezigen of ze niet wat wilden zingen. Ze zongen met elkaar enige Psal­men en toen dat geëindigd was, boog ds. Bakker zich op zijn knieën voor het bed en aanbad hij. Hij erkende de Heere voor al Zijn gunstbewijzen en hij kreeg toegang om met de belangen van het volk en van de gehele kerk te mogen naderen. Hij bad voor de opzieners van de gemeenten en smeekte of de Heere Zijn Geest over hen wilde uitstorten. Na het gebed vroeg Rubens vrouw hoe het nu moest gaan met de gemeenten, als hij er niet meer was.

Ds. Bakker antwoordde hierop: 'Als ik over de dood zie, dan zeg ik: U houdt God toch altijd nog over en dan mag het er hier al een weinigje sukkelende door moeten gaan, maar daar zal toch welhaast een goed ein­de aan komen. Maar zie ik in de dood, dan zie ik er geen doorzicht in. Maar God leeft!'

Toen Marinus Ruben van zijn vrouw vernam hoe zwak ds. Bakker was, wilde hij hem toch ook nog een keer bezoeken en een week na zijn vrouw kwam hij in 's-Gravenpolder. Hij vroeg zijn leraar hoe het ging.

Bakker antwoordde: 'Ik denk dat het zo stillekens naar het einde gaat'. Even zweeg hij, toen voegde hij eraan toe: 'Ik kan het evenwel niet ten volste besluiten of die waarheid van God is, maar zij zweeft zo gedurig door mijn harte, namelijk: de tijd mijner ontbinding is aanstaande'.

Nadat men gegeten had, sprak ds. Bakker over Psalm 56 : 9: 'Gij hebt mijn omzwerven geteld; leg mijn tranen in Uw fles; zijn zij niet in Uw re­gister?'

Naar aanleiding daarvan vertelde hij iets over zijn leven. Hoe hij vaak het mikpunt van de spot van zijn vijanden geweest was. Hoe hij eens belasterd was toen hij in Nieuw-Beijerland gesproken had en er op 's-Gravenpolder een dijkdoorbraak was geweest, waarbij enige van zijn bezittingen ondergestroomd waren. Hoe men het gerucht verspreid had dat ds. Bakker nu straatarm geworden was, ja dat hij een vrouw tevens een grote som gelds afgezet had en daarmee op de vlucht geslagen was.

Maar één van de zonen van die vrouw, die als een atheïst bekend stond, kwam kort daarna in de herberg waar dit verhaal verteld werd en toen hij het hoorde, werd hij kwaad en toonde heftig aan dat zijn moeder hele­maal niet bestolen was en pleitte zo ds. Bakker vrij. Later bleek dat het leugens geweest waren. Hij vertelde van het verdriet dat hij hierover had gehad maar tegelijk hoe vertroostend het was te mogen geloven dat ook zijn tranen door God vergaderd waren in Zijn fles; dat God van zijn weg en pad wist. Het is opmerkelijk, zo vervolgde hij, dat de Psalmen waarin David als in de grootste ellende zittende voorkomt, juist bestempeld zijn met: Een gouden kleinood.

Nadat er nog meer gesproken was, en er gedankt was nam Ruben af­scheid.

Veertien dagen later zou hij de reis weer maken. Samen met zijn vrouw en drie anderen. Dat was op 11 november 1885.

Maar ook anderen hadden Bakker bezocht. Ouderling Hubregtse had eveneens gesproken over zijn vrees dat ze hun predikant zouden moeten missen. Bakker antwoordde daarop door te wijzen op de vastigheid en onveranderlijkheid van Gods verbond en van Zijn beloften, die alle - zo zei hij - in Christus ja en amen zijn. En hoewel hij in bed lag, vergat hij zijn zwakheid, kwam hij eruit en begon hij te spreken tot de mensen die in zijn huis waren. 'O - zei Hubregtse - wat maakte hij den Heere toen nog groot en wat was hij zelf klein naar zijn schatting. Hij kon geen woor­den vinden om zijn eigen geringheid en goddeloos bestaan uit te drukken, maar ook had hij geen woorden om God te roemen voor de grote genade aan hem bewezen'. Eindelijk, door vermoeidheid, moest hij weer naar bed maar terwijl hij zich neerlegde, riep hij uit: 'De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zone des mensen had niets waarop Hij Zijn hoofd kon nederleggen, en ik, dood- en doemschuldige zondaar ligt hier in de pluimen'. O, wat zakte hij toen weder in zijn nie­tigheid en onwaardigheid weg, voornamelijk toen hij overwoog hoe Christus aan het vloekhout was genageld, 'en dat voor zo een', zei hij.

Tenslotte verzocht hij de aanwezigen nog te zingen, wat zij deden met Psalm 118 : 9 en Psalm 89 : 12 en 19. Niet lang daarna viel hij in slaap.

108

109

Maar Bakkers krachten namen snel af en het viel hem steeds moeilijker om te spreken. Soms leefde hij nog wel eens wat op, zoals tijdens het tweede bezoek dat Marinus Ruben hem bracht op 11 november 1885. Ds. Bakker sprak toen over zijn prediking, hoe het hem niet te doen was geweest om goud of zilver maar alleen om het heil van onsterfelijke zie­len. Daarnaast wees hij op de goedkeuringen des Heeren die hij tijdens zijn ziekte ondervinden mocht. Hij verwonderde zich er over dat de Hee- re hem had willen gebruiken in Zijn kerk. Hij was betrekkelijk goed ge­steld die dag maar zo heel lang kon hij niet blijven spreken. De bezoekers namen dan ook al spoedig afscheid van hem. De dag erna, kwamen ze nog even langs om afscheid te nemen. Toen ze bij hem waren, bad hij met hen.

'En och', schrijft Marinus Ruben, 'wat heeft hij toen nog de belangen van Gods Kerk en Volk opgedragen aan den Troon der genade, zo de opzie­ners, ledematen, kinderen, ja, daar bleef zo niets achter'. Dit is de laat­ste keer geweest dat Ruben hem heeft gezien. Veertien dagen later was ds. Bakker overleden.

Een dag na Ruben bezocht hem nog een vriend uit Poortvliet. Het werd maar een zeer kort bezoek. De man werd binnengelaten en vroeg hoe het ging. Bakker antwoordde dat hij zwak was naar het lichaam maar voegde hij eraan toe: 'Ik lig hier gemakkelijk want ik lig hier met den Heere en als men met den Heere op het bed ligt, dan ligt men niet moeilijk'. De be­zoeker antwoordde: 'O nee, want dat maakt al het bitter zoet'. Bakker antwoordde: 'Welzeker, ik heb hier nog geen ogenblik moeilijk met mijnen God gelegen, en wat de Heere met mij voorheeft, heeft Hij mij nog niet geopenbaard'.

Kort hierna nam de ander afscheid om naar zijn broer te vertrekken. Toen hij de volgende dag nog even langskwam om afscheid te nemen, hoorde hij van ouderling Hubregtse dat ds. Bakker een moeilijke nacht gehad had. Hij werd toch toegelaten en Bakker vertelde hem dat hij in al­les eenswillens was met de Heere. Hij zei: 'Ik heb geen uitbeding; Zijn doen is immers Majesteit en Heerlijkheid'.

En verder: 'En nu heeft de Heere mij Zijnen wil nog niet geopenbaard; maar toen ik zo omtrent mijne gemeenten mocht werkzaam wezen voor den Heere, zeggende: Heere, wilt Gij mij nog langer als leem in Uwe Gods hand gebruiken, het is goed; en is het Uwen wil om mij weg te nemen, het is ook goed. En ter­wijl ik zo werkzaam was tussen den Heere en mijne ziele, kwam die boze vijand een pijl in mijn harte schieten met mij te vragen: Wat woudt gij voor de Kerke Gods? Wat hebt gij nog tot nut voor de Kerke Gods op aarde gedaan?'

En daar mocht Bakker antwoorden: 'Zwijg, dat weet ik ook wel, want al wat ik nog in mijn leven tot nut voor Gods Kerke op aarde gedaan heb, heeft de Heere Zelf in mijn harte gewrocht'.

Tien dagen voor zijn dood, zo schreef Hubregtse, kwam God hem 's nachts voor met de waarheid uit 2 Cor. 5 : 1: 'Want wij weten, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God

110 hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen', en hoewel hij veel pijn leed, mocht hij met Paulus uitroepen: 'Dood, waar is uw prikkel, hel, waar is uw overwinning?'

Vijf dagen voor zijn dood viel hij telkens in flauwten, en werden zijn ver­mogens gekrenkt, al heeft hij nog wel gesproken. De dood kwam op 25 november 1885. Die dag, een woensdag, verslechterde zijn toestand zeer snel, 'zoveel, dat hij nog dienzelfden dag met den glans op zijn gelaat, Gods eeuwige heerlijkheid inging, om God volmaakt te verheerlijken en van zijn zwaren arbeid te rusten'.

De begrafenis vond plaats op maandag 30 november. Ondanks het gure weer volgden circa 150 personen de begrafenisstoet, terwijl er behalve deze nog een grote menigte was, die de plechtigheid volgde.

Nadat de kist in de grafkelder neergelaten was, sprak ouderling Hubregt­se enige woorden. Hij wees daarbij op het treurige van deze plechtigheid maar tevens op het goede dat deze dood voor ds. Bakker meebracht, want zoals het leven hem Christus was, zo was ook het sterven gewin voor hem. Hij mocht nu met ziel en lichaam God volmaakt verheerlijken. Te­vens wenste Hubregtse nog dat de gedachtenis van deze rechtvaardige tot zegening zou zijn, waarmee de dienst geëindigd werd.1

**Noten:**

1. Bakkers vrouw Adriana Vercouteren, die op 7 september 1820 geboren was, overleed 13 juli 1901.

Van Bakkers zoon Krijn zijn in de levensbeschrijving nog een paar briefjes over en met betrekking tot zijn vader overgeleverd, die we voor de volledigheid hier weergeven.

**Brieven van K. Bakker:**

19 Dec. 1870. Antwoord dat ik met broeder Theunis de volgende week te 's Gravenpol­der wordt verwacht, wanneer de Ds. thuis is. Dat Vader tot Ulieden niet is gekomen is ge­weest door ongesteldheid.

2 Aug. 1871. 'Het voornemen van Vader is, om, zo de Heere wil en hij leeft, a.s. Zondag naar Rotterdam te gaan en dan den zondag daaraan tehuis, en wel om reden, dat hij aan het meesteren is met een Professor uit Gend, en dan, als de Heere hem leven geeft, is zijn plan, om eerst naar Gelderland te gaan. Ik zal dan vroeg een brief schrijven, indien uw plan is, om zoolang te wachten, om naar huis te gaan'

18 Nov. 1880. 'Dat vader den steek in orde heeft ontvangen' - 'Wanneer hij naar Gelder­land reist, weet hij nog niet. Het is tegenwoordig niet veel weer, om te reizen. Zijn li­chaamstoestand is voor het tegenwoordige redelijk wel'.

4 Oct. 1881. 'Dat vader, bij leven en wel zijn a.s. zondag te Stad a/h Haringvliet zal zijn. Hij is gisteren te huis gekomen van Nieuw-Beierland'.

30 Dec. 1881. 'U moet niet naar Mr. Keuchenius schrijven. Den ingesloten brief heeft va­der aan den Minister gezonden, maar tot heden toe nog geen antwoord ontvangen. Hij verzoekt u, om dien brief, na lezens, onmiddelijk terug te zenden. Grootmoeder is

111

overleden, en mijne vrouw is jl. maandag voorspoedig bevallen van een zoon. Moeder en kind bevinden zich wel'.

12 Jan. 1882. 'Tot antwoord op uw schrijven dient, dat vader begeert, dat u met Mr. Keuchenius in kennis te stellen met die missive, u gang maar moet gaan'.

's Gravenpolder 1 Aug. 1882. Waarde Vriend!

Met dezen doe ik u weten, dat wij allen, door 's Heeren goedheid, nog in een redelijken welstand verkeren.

Verder ben ik op de gedachte gekomen, u eens te schrijven, dat bij ons op 't dorp deze of a.s. week een huis verkocht wordt van Antje Pannij, digt bij de Traforite; er is, naar mijne gedachte, 70 à 80 roeden tuin aan. Mocht u soms er over denken, om bij ons te wo­nen, dan zou dit ene mooie gelegenheid zijn. U zult mijn en meer anderen hun doel daar wel in begrijpen. Ik laat het verder aan u over. Hopende, dat deze u met uwe vrouw in gezondheid zal mogen geworden.

Na groete, blijf ik met de meeste achting uw die­naar en vriend (get) K. Bakker.

14 Nov. 1882. 'Vader heeft uwen brief aan Dr. Kuijper gelezen en vindt daar niets tegen­strijdigs in; maar hij had liefst, dat gij ze ondertekend hadt. Daarom zend ik ze naar u toe; doch wil u ze nu zo wegzenden, dan is het goed'.

1 Aug. 1884. Geachte vriend! Tot antwoord op uw schrijven aan vader dient, dat hij zondag a.s. te Kruiningen leert en de andere zondagen weet hij nog niet waarheen'.

**13. Reacties op het sterven**

Dat ds. Bakker in het maatschappelijk leven niet zo'n grote plaats inge­nomen had, bleek al spoedig uit hetgeen de kranten schreven bij zijn ver­scheiden. In het boekje met zijn nagelaten geschriften, werden die pers­berichten opgenomen en tegelijk van commentaar voorzien. Dat gedeel­te geven we hier geheel letterlijk weer.'

Door het volgende briefje ontvingen wij het doodsbericht.

Geachte Vriend!

Op verzoek van de Wed. D. Bakker doe ik U bij deze weten, dat de Dominé heden morgen ten 11 ure is overleden in den ouderdom van 64 jaren en bijna 10 maanden.

Na groete

Uw Vriend (get.) C. W. SMIT.

S-GRAVENPOLDER, 25 November 1885.

De doodstijding, welke wij in De Goesche courant van Zaterdag, 28 November 1885 lazen, luidde als volgt:

Hedenmorgen te 11 uren overleed tot onze diepe droefheid onze geliefde man, vader en behuwdvader, de Weleerw. heer Daniël Bakker, na een smartelijk lijden van enige weken, in den ouderdom van 64 jaren en bij­na 10 maanden.

's-GRAVENPOLDER, 25 Nov. 1885

De weduwe:

A. BAKKER-VERKOUTEREN,

kinderen en behuwdkinderen.

Onder de rubriek Kerkelijke Zaken en Onderwijs lazen we in hetzelfde nummer van genoemde Courant:

Te 's-Gravenpolder overleed Woensdag de heer D. Bakker, in leven pre­dikant der Oud-Gereformeerde gemeenten in Zeeland en Zuid-Holland. Niet minder dan tien gemeenten werden door hem bediend zonder me­dewerking van andere predikanten. Het ligt dus voor de hand dat zijn dood voor velen een groot verlies is, te meer daar het vormen van een op­volger verband houdt met een cardinaal geloofsartikel'. AANMERKING. De Redactie dezer courant schrijft: 'predikant der Oud-Gereformeerde gemeenten'. De lezer gelieve in het oog te houden, dat voor zo verre ons bekend is, noch Ds. Ledeboer noch Ds. Bakker hun gemeenten met den naam: 'Oud-Gereformeerd' bestempeld heb­ben. Wat die beide Godsmannen daaromtrent geleerd hebben, kunnen hun geschriften uitwijzen.

Wat de Redactie met dat 'cardinaal geloofsartikel' bedoeld heeft, waar­van zij gewaagt, weten wij niet. Hoedanig de beide genoemde Leraars en zij, die het in den grond met hen eens waren, aangaande het vormen van leraars gevoeld en geleerd hebben, hebben zij mede klaar en duidelijk in hun geschriften geopenbaard; zodat niemand hieromtrent, des begerende, in het onzekere behoeft te blijven.

In de Zierikzeesche Nieuwsbode van Zaterdag 28 November 1885 las men het volgende:

Te 's Gravenpolder is gisteren overleden een der merkwaardigste perso­nen uit ons eiland, en wiens naam tot buiten ons gewest zeer bekend was. Op 64-jarigen leeftijd verwisselde Daniël Bakker het tijdelijke met het eeuwige.

Oorspronkelijk landbouwer, had hij 'de geest vaardig over zich' voelen worden, en was hij voorganger, later zelfs dominé geworden. En niet zon­der succes, want niet minder dan zeven gemeenten ressorteerden onder het opperbestuur van Ds. Bakker.

Tot in den Hoekschen Waard en zelfs te 's Gravenhage trad Z. Eerw. op. Natuurlijk was hij zeer steil in de 'lere'. Een bijbel met 'waterdruk' was hem een gruwel. Alleen de zuivere Gothische vorm van den letter des bijbels deed de mensen de zaligheid beërven. Natuurlijk werden uit­sluitend psalmen van Petrus Dathenus door zijn gemeentenaren gezon­gen. Wat hij aan kracht van argumenten miste bij zijn bewijsvoeringen, vergoedde hij ruimschoots door Bijbelteksten en vuistslagen op den pre­dikstoel.

Ook scholen heeft hij gesticht, natuurlijk geheel volgens zijn inzigten en tot aan zijnen dood toe, heeft hij volstandig geweigerd zich aan de ver­plichte vaccinatie te onderwerpen, zodat die scholen dan ook in 1878 zijn gesloten, en de hoofdonderwijzers huisonderwijzers zijn geworden. 'Overigens was het iemand met zeer veel gezond verstand. De zorg voor de armen zijner gemeente was hem uitstekend toevertrouwd. En huiche­larij vond in hem een heftig bestrijd.

'Op geheel eigenaardige manier heeft hij eens een 'zelfgenoegzamen' boer J. P., lid zijner gemeente, beet genomen. Deze had den dominé doen weten, dat hij voor een braven arme wel eens een half mud tarwe over had. Ds. Bakker, die wist hoe op­geblazen en tevens hoe gierig J. P. was, zond dezen daarop zoveel brave armen, dat P. verzoeken moest een einde aan de (bedeling) te maken.

Toch zal aan Ds. Bakker veel verloren worden onder zijn volgelingen. Hij was de band, die allen zamenbond, en door zijn verscheiden zal, dit is te vrezen, zijn stichting jammerlijk als een kaartenhuis ineenvallen'.

AANMERKING. Natuurlijk zou het dwaas zijn op zulke openbaringen van het 'denkend deel der Natie' in-te-gaan. Alleen merken wij hierbij op, dat het nimmer de gewoonte van Ds. B. geweest is, om op den Bijbel te slaan; althans wij hebben het hem nooit zien doen.

Het: Christelijk Weekblad de *Vriend van Oud en Jong* gedacht in zijn nummer van Vrijdag, 11 December 1885 het afsterven van Ds. Bakker op de volgende waardige wijze:

**Varia:** Twee gekroonde hoofden hebben het tijdige met het eeuwige ver­wisseld. De eerste was van de mensen, de tweede van den Heere ge­kroond.

Het door de natuur zo rijk bedeelde Spanje, het land der olijven en ci­troenen, heeft zijn koning door den dood verloren. Op 17-jarigen leeftijd kwam Alphonso op den troon en stierf op 28-jarige leeftijd. Terecht werd er gezegd, dat zijn troon op een vulkaan rustte, daar de politieke woelin­gen telkens ene uitbarsting der revolutie deden vrezen. De jonge ko­ning was als mens een beminnelijk persoon, die de rampen van zijn volk op het harte droeg. Hij heeft nog mogen beleven, dat de Paus vrede­maker was tussen zijn land en Duitschland in de kwestie over de Caro­line-eilanden.

En nu ligt dat gekroonde hoofd in het stof en zijn schatten, die vele wa­ren, hebben hem slechts tot zijn dood gezelschap kunnen houden.

*Och! wat is van den mens en al zijn ijdel zaad,*

*Wanneer hij vóór den dood niet uit het vleesch en gaat.*

En wat zal er van het zwaar beproefde Spanje worden? Wij vrezen een heftige burgeroorlog.

Het andere gekroonde hoofd was een man, die bij de wereld niet in eer en aanzien was, maar bij God uitverkoren en dierbaar, en zeer geliefd bij hen, die prijs stelden op ene bevindelijke prediking, al muntte zij niet uit door geleerdheid en welsprekendheid. Een zware slag is het arme volk toegebracht en de schapen zitten in diepen rouw, nu ze hunnen geliefden voorganger D. Bakker door den dood hebben verloren. Minstens tien Ge­reformeerde gemeenten werden door dien ijverigen leraar bediend en onder dezen zijn er velen, voor wien hij een middel in Gods hand tot be­kering en des Heeren volk tot een raadsman en leermeester was.

'Op 65-jarigen leeftijd is hij te 's-Gravenpolder, zijn woonplaats, in den Heere ontslapen en wij mogen wel zeggen: 'Er is een held in Israël geval­len'.

Hij heeft zijn kruis aan den oever van den doods-Jordaan achter gelaten en wandelt reeds in witte klederen met de palmtak der overwinning in de hand onder de gemeente der uitverkorenen.

Zo pakt de Heere Zijn beste huisraad in en wordt de vergadering der uitverkorenen al groter en groter, en dáár zullen gene partijschappen meer zijn, maar wat de Heere Jezus heeft gebeden zal dan volmaakt ver­vuld zijn: 'Vader! Ik wil dat ze één zijn, gelijk als Wij één zijn'.

AANMERKING. Zover ons bekend is heeft omtrent het overlijden van Ds. B. geen ander, dan de hiergenoemde bladen éénige mededeling ge­daan. Hij heeft van die zijde in zijn dood dus dezelfde verering ontvan­gen als in zijn leven, d.w.z. men heeft hem, gelijk men zulks in de pers noemt, trachten dood-te-zwijgen; en vooral de godsdienstige nieuwsbla­den; want de zogenaamde liberale hebben hem nog wel eens vernoemd, zelfs wel eens de wenselijkheid uitgesproken, om hem van hoger

hand het zwijgen te doen opleggen. Men denke slechts aan de Rotter­damsche en Thielsche couranten tijdens het heerschen der kinderpokken te Oud-Beierland.

Nu is hem dan van Hoger Hand het zwijgen opgelegd, ofschoon hij door zijn geschriften nog spreekt, nadat hij gestorven is Maar, of de Heere nu ook zwijgen zal, over al den hoon, welke men zijn dienstknecht heeft aangedaan, dat betwijfelen wij zeer.

**Noten:**

1. Een predicatie over. Jer. 31 : 11, 79.

116

117

**DEEL II**

**14. Marinus Ruben (1840-1910)**

Marinus Ruben werd op 11 november 1840 in Axel geboren. Zijn moe­der was Jacomina Herrebout; als zijn vader wees zij Annes Ruben aan. Maar deze, die in die tijd niet meer met zijn vrouw samenleefde, weiger­de Marinus als zijn zoon te erkennen. De moeder moest de verzorging van haar drie kinderen op zich nemen en de armoede waarin ze leefden was groot. Ruben schrijft:

'Dit weet ik, dat terwijl mijne moeder met ons drie kinderen moest huishouden, het voor het ligchaams-onderhoud bijzonder sober toeging. Het heugt mij nog, toen ik zo acht à negen jaren oud was, dat wij daagjes beleefd hebben, dat de nood groot was.

Mij heugt nog, dat wij toen een najaar en winter doorleefd hebben, dat wij haast niets anders aten dan rijst en gekookte rapen of knol­len en ik als kind zijnde het breedste van de vork nam en de rijst van tussen de rapen haalde en die opat. U kunt uit dit alles op­maken hoe schaars het er toeging.

Ook maakten wij bij die gelegenheid gebruik om 's winters avon­den van paardenbonen uit de hopen te trekken en die dan op te eten, alzo vonden wij ons natuurlijk onderhoud. Evenzo was het ook met de kleding; ik was zeker elf of twaalf jaren oud, eer ik schoenen aan mijn voeten heb gehad, kousen en klompen, soms barrevoets, voorts een boezeroen over het hemd winter en zomer en ik was meest gekleed met klederen van een ander. David, de man naar Gods harte, spreekt met recht: 'Heere, wie zal bestaan voor uwe koude'; dat ondervond ik ook. Had de Heere mij of ons niet ondersteund, wij waren bezweken; hoewel, tot mijn grootste ellende of ongeluk, ik kende God niet, noch in de natuur voor den tijd, noch veel minder voor mijne arme ziel voor de eeuwigheid. Ik heb die jaren doorleefd in mijne kindsheid'.'

Godsdienstig werden ze niet opgevoed en Ruben had weinig indrukken van dood en eeuwigheid. Met name rond zijn zeventiende jaar namen 'het kwaad en de ondeugd' de overhand. In die tijd was het of 'de duivel, de wereld en mijn boos harte altemaal samen spanden om mij maar te doen zondigen, en ik helaas, ik volgde alles op'.

In 1857 kwam een zekere ds. Kroes in Axel en onder hem kwam het tot een opleving, kerkelijk gezien. Ook Ruben werd daardoor beïnvloed en aangezien hij nog niet gedoopt was, besloot hij dat dat gebeuren

118 119

moest. Hij moest daartoe van de predikant een aantal vragen leren uit het Kort begrip en belijdenis doen. Het een en ander zette hem aan het den­ken. Een preek die ds. Kroes drie weken na de doopsbediening hield over Zondag 26 en waarin hij verklaarde dat een ieder voor de rechterstoel van Christus zal moeten verschijnen om rekenschap af te leggen, maakte diepe indruk op Ruben. Hier 'nam 's Heeren werk een aanvang'. Ruben begon te zien wie hij was en zag dat hij een zondaar was. Hij begon de ge­zelschappen te bezoeken en sprak met mensen die als bekeerd bekend stonden. Eens op een dag bezocht hij een zekere Jannes Galle. Terwijl hij daar was, begon deze te lezen uit de geschriften van ds. Ledeboer en daar werd Ruben zo in betrokken dat het hem was alsof hij inwendig voor Gods vierschaar gedaagd werd:

'Ik kreeg hier grondige kennis van den staat der rechtheid betrekke­lijk Adam en Eva. Och, wat een vertegenwoordiging van de heer­lijkheid van die volmaakte mensen, dat niet alleen, maar hoe duidelijk werd mijne ziele inwendig ontdekt, hoe dat zij Gods beeld verloren had, door het overtreden van het gebod Gods. Klaarlijk werd mij ontdekt, hoe dat ik daar ook in begrepen lag. Zag ik zoo- veel heerlijkheid in dien staat, toen zij versierd waren met Gods beeld, wat was er nu toch een mismaaktheid, ja, een wanschikke­lijkheid in. Ook in mijn persoon, omdat ik Gods beeld ook verloren had door mijn eigen zonden, krachtens de bondbreuk omdat ik daar ook in begrepen was. Alzo ontdekte de Heere mij zijn heer­lijke deugden en hoe dat Hij tengevolge van het overtreden zijner goddelijke wet en het schenden van zijn deugden, zijn wet moest handhaven, om dien mens, die Gods wet verbroken had, te straf­fen met eeuwige straffen.

Op dat ogenblik heb ik voor mijn persoon leren kennen, met wat een heilig en rechtvaardig God ik te doen had en hoe voor Hem niets verborgen was.

Hier heb ik leren kennen, dien uitroep waar de Zaligmaker van spreekt, dat zij zouden roepen tot de bergen valt op ons en tot de heuvelen bedekt ons.

Alle mijne deugden die ik na dit alles voor het aangezicht Gods zocht te brengen, werden nu voor mijne ziele in de tegenwoordig­heid Gods als een wegwerpelijk kleed. Hier leerde mijne ziele bij bevinding kennen, dat er hoegenaamd niets is overgeschoten tot behoud mijner onsterfelijke ziele, zelfs geen enkele zucht. Uit den grond des harten heb ik hier het recht Gods ingewilligd en had er in het minste niets tegen. De eerste Persoon van het Goddelijke Wezen werd van mij grondig gekend, dat Hij geen afstand kon doen van Zijn Goddelijk recht.

Ik was het zo met God eens, dat, ik had geen tegenredenen meer. Ik kreeg God zo lief; Hij kon anders niet. Hij was God en ik was zondaar.

Hier leerde ik bevindelijk kennen, het gezegde van David, den man

naar Gods harte: 'Heere, Gij zijt rein in Uwe richten en recht in Uw spreken'.

Gods wet heb ik hier moeten goedkeuren; ik had die overtreden en had mijne consciëntie door bidden en tranen en deugden zoeken te bevredigen, maar dat werd in het gerichte Gods als kaf voor den wind, ja, het schoot al te kort. Hier werd ik gewogen en te licht be­vonden; ik had mij wel willen versteken, maar kon niet. Ik was als Jozua den hogepriester, ook onder het verwijt van den duivel. Hij bracht niets in, maar zweeg maar en dat was met mij ook zoo, vrienden.

Ik mocht, met Job, mijnen Schepper recht en gerechtigheid toewij­zen.

Ziet, mijne vrienden, hier heb ik een ogenblikje gehad, dat ik zé­ker geloofde, dat het nu voor eeuwig met mij gedaan was, ik heb het ook afgewacht. Hier ben ik bewust, dat God zelf opgestaan is over mijne ziele en ik hier zelf geen begin gemaakt heb, maar ik mag zeggen, hier is en zal het tot eeuwige verheerlijking van Zijnen Naam wezen.

Ik daar zo staande voor het aangezicht Gods en den uitslag af­wachtende, ontdekte de Heere de Raad des vredes en hoe dat God den Vader nu nog een weg uitgedacht had en dat was den Zoon Zij­ner eeuwige liefde en hierop ontdekte de Heere Jezus zich zelven inwendig in mijn harte, als den gegevene des Vaders, vol van gena­de en waarheid en het grootste was voor mij, dit wonder, dat de Za­ligmaker zich ontdekte, voor welke, dat Hij in de wereld gekomen was: niet om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.

Hij openbaarde zich in zijn gepastheid, noodzakelijkheid, ja, in zijn vol-algenoegzaamheid, ja, in zijn eer en heerlijkheid en on­der die genadige ontdekking stortte Hij ook zijn liefde in mijn hart uit en hier ontvielen mij alle mijne zondenpakken, bezwaren, ja, ik was zo wonderlijk van binnen gesteld, dat alles veranderde van bin­nen en van buiten, daarbij zelfs ene bevredigende gestalte in be­trekking tot God, ja, ik was wonderlijk gesteld. Wij lezen van Han­na, dat haar aangezicht was haar zo niet meer als van te voren. Ach, die erkentenis van Azaf, wat was die de mijne, daar hij zegt: 'Wie heb ik nevens U in den hemel, nevens U lust mij ook niets op der aarde'. Ook als van David Ps. 4: 'Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ter tijd dat der goddelozen koren en most ver­menigvuldigd is. 0! die zalige betrekking, die ik in den dierbaren Zaligmaker ontwaarde, dat was mij toch zo wonderlijk. Enige ogenblikken te voren alles tegen mij getuigende en nu zo veran­derd van binnen en van buiten'.2

Maar de tijd verstreek en Ruben deelt mee dat al hetgeen hij vroeger on­dervonden had, hem door bestrijding en het gemis van God ontwrongen werd, zodat hij soms geen raad wist. De bestrijder vroeg hem maar of hij

120

121

Jezus als Borg voor zijn schuld had leren kennen en of God hem in Zijn gunst Christus had geschonken. En Ruben stond verlegen en als een misser van die zaken:

'Ik voelde in mijn harte, dat het richterlijke nog niet was afgehan­deld; ik had het soms zeer moeilijk van binnen. Mijne moeilijk­heid en benauwdheid steeg somwijlen zo hoog als in het begin van mijnen weg. Ja, ik ben evenzo ten einde geraakt, ook aan mijn ge­staltelijk leven, dat ik heb ondervonden, verloor daaruit alle grond en stond als in den beginne, toen ik verlegen en beladen was met mijne zonden, ik kon mijne ziele hier niet meer in het leven behou­den.

Ja, mijne vrienden - het is mij nog niet vergeten - op een Donder­dag dat ik daar zo naakt en bloot stond. God als Rigter, zonder Borg te ontwaren en daarvan de blijken te ondervinden van bin­nen; ook in 't geen wat God werkte, uitwendig voelde ik daar iets richterlijks in, zodat daar, voor die ogenblikken mij allen grond ontviel, van al wat ik ondervonden had.

Terwijl ik daar zo stond, komt mij die waarheid voor of in mijn harte: 'Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou­de brengen'. Hier werd het mij gegeven, die verworven gerechtig­heid zo lijdelijke als dadelijke door het geloof aan te nemen, en

met dezelve tot God den Vader te gaan - en ziet - hier toonde God de Vader het welbehagen dat Hij aan mij nam in het offer van Zij­nen Zoon. Mij kwam die waarheid zóó voor en ik werd daar inge­leid: 'Want dien, die geen zonde gedaan heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem'.

Hierdoor werd mijne ziele gewaarborgd door den eersten persoon van 't Goddelijke Wezen in Christus Jezus voor de grote eeuwig­heid. Hij toonde mij, volgens Rom. 4 : 25, dat Christus voor mij was overgeleverd om mijne zonden en opgewekt tot mijne recht­vaardigmaking. Hier benevens stortte God ook zijn liefde in mijn harte uit en bevestigde dit uit Rom. 5 : 28 dat Christus voor mij ge­storven was als ik nog zondaar was. Ik werd achteruitgeleid, hoe ik God als richter had mogen toevallen, hoe ik nu zalig geworden was zonder krenken van één Zijner deugden, die in en door Christus Jezus voor mij waren voldaan. Ja, ik kreeg zo te ondervinden, die nauwe familaarheid die Adam en Eva hadden vóór den val, welke ze verloren zijn en ik met hen, maar hoe ik door Christus weer in het recht hersteld was. Ach, die zaligheid, die ik genoot, die dierba­re gemeenschap, die ik had om in Jezus Christus mijnen Borg alle mijne begeerten God bekend te maken en die weeromslag in zijn zalige gunste! Wat was dát toch groot voor mij.

Daarop werd ik Zondagsmorgens, nadat ik dit Donderdags had mo­gen bevinden, vroeg op zijnde, en ik een plaatsje vindende in de schuur, daar ik mijne harte voor den Heere kreeg uit te storten, vol­gens Ps. 62 : 9. En zie mijne vrienden, hier leidde mij God in de nooit-begonnen eeuwigheid, hoe dat ik een gekende was, van eeu­wigheid, om het welbehagen des Vaders: hoe dat God de Vader de weg uitgedacht had voor mij in Christus Jezus, daar alles in hemel en op aarde geen raad meer voor wist. Hoe dat God hulp besteld had bij een Held, Ps. 89. Hier toonde ook Jezus, de tweede Per­soon, hoe dat Hij dit op zich genomen had, om in de volheid des tijds mens te worden en het ganse lijden te ondergaan.

Hier leerde ik ook den Heiligen Geest kennen, dat die het van eeuwigheid op zich genomen had, mij naar Gods beeld, inwendig te vernieuwen, ja, mij een nieuw harte en enen nieuwen geest te schenken, en wat nog meer is: die weldaden, die Jezus verworven had, mij toe te passen.

Ziet mijne vrienden, zo mocht ik ondervinden dat mijne ziele be­kleedt was met de klederen des heils en dat de mantel der gerech­tigheid mij was omgedaan.

Mij werd nu recht gegeven ten eeuwigen leven, daar voelde ik iets van. Het was maar verwonderen en aanbidden, dat God zijn gunste aan mij had verheerlijkt, in het voorbijgaan van zo veel duizen­den.

Bezag ik mijne afkomst, wie ik was, waar ik uit gesproten was, hoe-

122

123

veel mensen het waardiger waren (naar mijn inzien) als ik. Ach! wat heb ik met David veel in diepe verwondering gezegd: 'Wie ben ik en wat is het huis mijns vaders dat Gij zoveel van Uwe gunste aan mij schenkt. Ik sliep toen weinig zonder dat het, na afloop van den dag én ik naar mijn slaapstede ging geen effen rekening tussen den Heere, en mijne ziele bewust was, werd ik wakker, zo kon ik zeggen: 'Worde ik wakker zo ben ik nog bij U'.

Toen ter tijd had ik ook onder de natuurlijke weldaden zulk een gunstigen indruk, als ik een dronkje water dronk, wat zag ik dat als een verbeurde gunste aan en geen werk werd ondernomen of ik mocht ondervinden met David: 'Ik stelle den Heere geduriglijk voor mij'.

Ook mocht ik veel tot mijnen evenmens spreken, voornamelijk tot mijn slaapgenoot, als wij 's avonds te bed lagen sprak ik veel van dat wonder dat God op mij had neergezien. Ik heb ondervon­den dat ik een leven heb ontvangen, dat voor den hemel bestand zal wezen. Ja - de eerstelingen zijn mij ten deel geworden.

Daarvoor zal God den Vader en God den Zoon en God den heili­gen Geest, als ik den raad Gods zal hebben uitgediend, de eer en de heerlijkheid ontvangen tot in der eeuwigheid. Amen'.3

Niet lang hierna moest Ruben loten voor de militaire dienst en het viel zo uit dat hij als soldaat op moest komen. Zijn plaats van bestemming was 's-Gravenhage. Gemakkelijk heeft hij het in dienst niet gehad; hij gold als 'een fijne' en als hij bad of sprak werd dat nog wel eens de aanlei­ding voor allerlei spot. In 's-Gravenhage zocht hij contact met de Lede­boerianen die daar waren en de oefenaar Jan van Golverdinge wees hem de samenkomst.4

Daar heeft hij ook 'Chrisje' Coeland ontmoet. Het gezelschap in Den Haag was overigens maar klein; met Ruben erbij acht personen.

Wel trokken een aantal officieren zich zijn lot aan en zo was hij vergele­ken met zijn medesoldaten betrekkelijk bevoorrecht. Hij had meer vrij­heid om de diensten te bezoeken dan zij, wat weer aanleiding werd tot ja­loezie.

Uit dienst gekomen verhuurde Ruben zich bij de landbouwer A. Dekker te Terneuzen als boerenknecht. Vier jaar heeft hij bij hem gediend in zijn ongehuwde, twee jaar in zijn gehuwde staat. In Dekker, ouderling bij de Bakkeriaanse gemeente, trof hij een geestverwant. Later kreeg ook Ru­ben zitting in de kerkenraad, eerst als diaken in 1869 later als ouderling vanaf 1875.

Op 30 juni 1863 trad Ruben in het huwelijk met Janneke de Ruyter. Haar ouders waren eveneens goede bekenden van ds. Bakker. Ruben had hem intussen al een aantal malen gehoord en hij kon zich ten volle ver­enigen met de prediking van deze voorganger. Vele diensten weet hij zich in zijn autobiografie nog te herinneren en ook het onderwijs dat hij daar­uit kreeg. Voor zijn vrouw is Bakker eveneens het middel geweest tot ontdekking.

Het paar had het na het huwelijk niet breed. Eerst bleef Ruben boeren­knecht, later ging hij met allerlei kruidenierswaren langs de wegen. Intussen was Ruben ouderling geworden te Terneuzen. In 1878 werd ge­sproken over een oefenaarschap in die gemeente. hem werd toegestaan een woord tot stichting te spreken. Lang heeft Ruben dat overigens niet gedaan want al spoedig kwam er vanuit de gemeente Terneuzen verzet tegen zijn voorgaan, zodat het beëindigd werd. Ruben bleef ouderling in Terneuzen en na de dood van ds. Bakker met wie hij tot het einde van diens leven een zeer goede relatie gehad heeft, kwam hij steeds meer op de voorgrond van de Bakkeriaanse gemeenten.

Er kwamen kort na Bakkers dood nogal wat problemen naar voren. Gro­te vraag was wie de gemeenten nu als predikant zouden beroepen. Een opvolger voor ds. Bakker wist men niet en zodoende gingen er stemmen op om aansluiting te zoeken bij de Dolerenden. Op de vergadering van 12 mei 1886 werd besloten dat men een onderzoek zou instellen naar dit kerkverband. Artikel 7 luidt: 'Wordt gestemd om afgevaardigden te be­noemen in onzen tegenwoordigen toestand, bij gemis van een leraar, om onderzoek te doen naar den grond van de kerkelijke beroering in Amsterdam, en zijn daartoe afgevaardigd de broeders P. Maliepaard en J. Kieviet van Stad aan 't Haringvliet en J. A. den Boesterd van Neerrij­nen'.

Nadat men een half jaar later besloot om nog even af te wachten, werd deze hele kwestie op 9 maart 1887 tot een enorm conflict. In die vergadering vroeg men zich af of men P. Maliepaard en J. Kieviet nog als commissie kon beschouwen met betrekking tot de samensprekingen met de Dolerenden.

Maliepaard, Kieviet en een paar ambtsdragers waren van mening van wel maar een ander gedeelte was er tegen. Het bleek niet op te lossen en het gevolg was dat de gemeenschap verbroken werd en het kerkverband leek te niet gegaan.

Dat het op die vergadering allemaal niet zo mee was gevallen, blijkt uit het voorwoord in de notulen voor de bevestiging van Ruben. Daar lezen we: 'De vergadering van enkelen met ingespannen krachten, van enkelen

124

125

met neergedrukte beweging des harten tegemoet gezien, werd gehouden te Terneuzen, terwijl dit zo schrikwekkende en opstinaat werd op- en voorgedragen, vooral van hen die het beginsel der Dolerenden begeerden aan te nemen, maar ook enkelen die niet mee konden ten gevolge van al de gemeenten die door Ds. Bakker gesticht waren'. Door de ruzies bleef er tenslotte 'maar een volledige gemeente over en dat was die te 's- Gravenpolder, buiten dien maar enkele personen als hoofden der ge­meenten ...' Die enkelen kwamen op 14 september 1887 toch weer bij elkaar. Hoezeer de kwestie rond de Dolerenden er echter ingesneden had, bleek uit het aantal aanwezige ambtsdragers. Er waren drie ouder­lingen en zeven diakenen terwijl op de vergadering die het jaar daarvoor gehouden was, nog twaalf ouderlingen en twaalf diakenen aanwezig wa­ren geweest. De gemeenten waren dus behoorlijk uitgedund.

Door het overblijfsel werd op 14 september 1887 besloten dat M. Ruben weer voor zou mogen gaan als lerend ouderling. Een besluit dat niet uit de lucht was komen vallen; er was wel het een en ander aan vooraf ge­gaan.

In het al eerder aangehaalde voorwoord wordt meegedeeld dat na de scheuring het verband klein geworden was en dat de overgeblevenen wa­ren als schapen die geen herder hadden. 'De enige verwachting die er zich nog opdeed was die aangaande den persoon M. Ruben, die in 1878 door Ds. Bakker zelf de gemeenten werd voorgedragen, en door de ge­meenten werd goedgekeurd'. Er was - zoals al werd meegedeeld - een einde aan dit oefenen gekomen. Maar na het sterven van ds. Bakker werd aan Ruben in 's-Gravenpolder verzocht om met een Hemelvaartsdag daar voor te gaan.

Hij stemde daarin toe en leerde voor een talrijke schare. Dat zijn voor­gaan tot tevredenheid was, blijkt uit de wens van de gemeenten om hem als lerend ouderling te laten voorgaan.

Zo hadden de gemeenten weer de prediking van het woord maar toch miste men 'de Bondszegelen'. Men bracht daarom op 26 september 1888 een beroep uit op Ruben als predikant maar hij had geen vrijmoedigheid om het aan te nemen.

14 mei 1889 echter 'gaf de Heere den persoon M. Ruben genade om met al de bezwaren, die hij als bergen niet overkomen kon weg te nemen; zij werden door 's Heeren goedheid en tegenwoordigheid weggenomen ...' Hij mocht het leraarsambt aanvaarden en deelde op de eerstvolgende vergadering zijn werkzaamheden mee. Het werd overgenomen, ook door het grootste gedeelte van de lidmaten en zodoende werd er een buitenge­wone vergadering bijeen geroepen.

Daarvan lezen we: 'Er is, nadat wij den Heere in erkentenisse hadden ge­nomen met elkanderen beslist den voornoemde persoon M. Ruben door de ouderlingen der gemeenten in te zegenen of te bevestigen, op grond van ons doorlevende beginsel, naar des Heeren Woord'. Die bevestiging vond plaats op 10 juli 1889 door L. Hubregtse, de ouderling van 's- Gravenpolder, wie het inmiddels ook toegestaan was een woord tot stichting te spreken. Hij nam zijn voorafspraak uit Jes. 49 : 3 en als tekst Spr. 9 : 1-5. Zo hadden de Bakkerianen nu opnieuw een predikant. Hij diende de gemeenten 's-Gravenpolder, Terneuzen, Herkingen, Oosterland, Oud Beijerland, 's-Gravenhage, Borssele, St. Maartensdijk.

De meeste beslissingen die onder ds. Ruben genomen zijn, betroffen kwesties in de gemeenten zelf en zullen daar genoemd worden. Algeme­ne uitspraken deed men verder over de viering van een biddag. Destijds onder ds. Bakker had men daartoe besloten maar er was nauwelijks de hand aan gehouden. We lezen: 'Wordt gehandeld over den Biddag die sinds jaren onder ons is verloren geweest om die weer naar vorige ge­woonte en op grond van onze voorvaderlijke rechten te houden en wel den tweeden woensdag in de maand maart en den eersten woensdag in de maand november'. Toch, ondanks dit besluit bleef men nalatig en op de vergadering van mei 1897 vroeg de ouderling van Herkingen inlichtin­gen over het vieren van de biddag.

De gemeenten van ds. David Janse, de opvolger van ds. Van Dijke heb­ben geprobeerd om met de Bakkerianen te verenigen. Al eerder had ds. Janse daartoe een poging gewaagd, toen ds. Bakker zelf nog leefde. Toen was het niet doorgegaan. Ook nu bleek er tijdens een samenspreking die in Borssele gehouden werd dat er geen 'vlakheid' was tussen de twee kerk­verbanden en zodoende ging het niet door.

Verder komen er in de notulen beslissingen voor over onttrekkende le­den en tuchtzaken maar die waren er altijd al geweest. Tenslotte werd er

126 127

op de vergadering van 9 september 1903 gevraagd welke boeken de ambtsdragers op de zondagen tijdens de leesdiensten lazen. Een aantal werd genoemd en men nam er genoegen mee. Men zag er dus wel op toe dat er verantwoorde preken gelezen werden, jammer dat men niet ver­meldde welke' dat waren.

We kunnen op grond van het voorgaande wel stellen dat er niet zo heel veel schokkende zaken tijdens Rubens periode gebeurd zijn. Hij heeft de gemeenten toch bij elkaar weten houden. Misschien heeft hij een zekere pastorale aanpak gehad en wist hij de mensen op een juiste wijze te bena­deren. Wat dat betreft is er van hem nog een brief bekend die hij schreef aan Jac. van der Velde, later ouderling in Tholen. Een brief waaruit blijkt dat hij wist te troosten als dat nodig was. De aanleiding ervoor was het overlijden van Van der Velde's dochter.5

Neuzen den 29 juni 1897.

Geachten Vriend en Broeder Jacob van de Velde met uwe kinde­ren.

Des Heeren zegen wordt u met uwe kinderen in uw doorlevenden weg daar gij uzelven naar de beschikking des Heeren in bevinde, geschonken, is mijn hartelijke wens. Ik heb twee zondagen te 's- Gravenpolder geweest en heb daar de weduwe Van der Stel ont­moet welke mij mede deelde den zwaren slag die u heeft getroffen, toen ik het vernam. Ik mocht mijzelven gevoelen den Heere nodig te hebben voor u in uwe weg en mocht zeggen: Och Heere, onder­steunt Uw kind in dezen weg. Ik denk zo over de bruid, hoe zij van haren Bruidegom kwam te vernemen om uit te gaan op de voetstappen der schapen. Zo dacht ik over u, zien wij de drukken­de gevallen in Job ook David mede, die in Ps. 42 zegt: De afgrond roept tot de afgrond bij het gedruis Uwer watergoten, al Uwe baren en golven zijn over mij henen gegaan. En daar deelt u nu ook in broeder Van de Velde, niet tegenstaande dat het al wegen zijn tot welzijn uwer onsterfelijke ziele. Want daar de Heere genade geeft, geeft Hij ook naar de mate van het kruis genade. En dat zijn heerlij­ke wegen om den Heere nodig te hebben, de ligging onzer zielen na te gaan en ons bij ogenblikken te laten bevinden, zo Ledeboer zeide: 'Alles zie ik mij ontvallen. Niets blijft over dan de Heer'. Hoewel wij dit in de belijdenis al ver kunnen brengen, maar genade heeft ons te bevinden dat de praktijk onderscheiden is van de belij­denis, niettegenstaande het einde dat de Heere in al zijn werken openbaart is de Eere van Zijn Naam en Die is de zaligheid Zijns volks. En dat gaat broeder, door donkere duistere beproevende, drukkende wegen. Moeilijke lessen, broeder, daar de wandelaar maar telkens mede verlegen staat want zij gaat het bereik van ons eindig en kort schietend verstand te boven dat David in het Oude

Testament zegt: Vele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen. En de Grote Borg in Joh. 16: In de wereld zult gij verdrukking heb­ben. Dit is de reispas naar den hemel.

Ik denk het zal uw geluk wel zijn dat de zee nadat Israël was door­gegaan, weer gesloten is, zo dat er geen terug keren plaats meer heeft daar de Heere ons heil geworden is. Wellicht waren uwe da­gen wel eens dat gij nu van achteren wel eens zien mag dat gij met Ruth uzelve in het onthaal van Boaz mocht verblijden, verheugen over dit goede en dan komen er wel eens duistere wegen en daar kunnen wij zo dan niet op rekenen. Broeder Van de Velde, over de lange reize, de drukkende gevallen wordt onze ziel wel eens ver­drietig maar de Heere komt wel eens rekening te houden en is zwijgen o zo eerbaar, zo Job dan zegt tegen den Heere: Ik weet dat Gij alles vermoogt en dat gene van Uwe gedachten kan afge­sneden worden. De Heere geve u genade om van de aarde af te zien en van uzelve af te zien. Maar Ps. 123 zij u deel geachte broeder want ik kan niet denken dat de Heere hard over u is maar dat gij onder die behoort, Hebr. 12. De Heere zijn werk is om u kort bij Hem te houden en daar gebruikt het Grote Wezen gevoelige sla­gen toe. Niet dat de slagen dit op hun zelven doen maar de Hand des Heeren in de weg. Ik had ook eens wel meer doorleefd maar ik herinner mij ook in dien weg waar ik toen in was dat het er zo drukkend en bezwarend uitzag en een vijandschap bezette mijn harte zodanig dat ik niet kon denken: hoe raak ik terecht. En ziet de Heere ontslaat de raderen door Ezechiël benoemd en dat er een hand tot de raderen werd uitgestoken en de raderen gaande maakte en daar ontmoette ik de Heere in den weg en och, onbegrijpbaar hoe mijn argumenten wegvielen en de Heere Zich over mij ont­fermde. Wij hebben den Heere in onzen weg nodig bij iedere daad en anders leeft de mens maar meest in de weldaden en gaat den Gever voorbij.

Nu waarde broeder, de Heere ondersteune u in uwen weg met Eeuwige Armen, geve u een geopende toegang tot Zijn genadetroon en onder Zijn volwijze doen geopenbaard in zijn daden voor Hem te zwijgen. Hij tone u en geve u te bevinden dat Hij het voor u overneme en Davids gestalte te bevinden: Immers is mijne ziele stil tot God. De Heere wil deze gevoelige slag, deze roepende stemme nog eens zegenen voor uwe kinderen, mede opdat zij nog eens ge­leerd moge worden om geweld te doen op den hemel is mijn wens. Want wat hare zuster en uw kind heeft getroffen zal hun deel, ook het onze wezen. De Heere bereide ons is mijn wens. Ik heb de vrijmoedigheid gebruikt een lettertje toe te zenden. De Heere ondersteune u met uwe kinderen.

De groeten van mij, mijnen vrouw, M. Ruben

128 129

Opmerkelijk is het verder dat ds. Ruben en zijn volgelingen weinig positief beoordeeld werden in 1903. Dr. G. Keizer gaf toen in een van zijn boeken een impressie van de Bakkerianen en hun voorganger.6

Hij merkt dan in de eerste plaats op dat de volgelingen Rubenieten genoemd wor­den, een bijnaam die in de officiële wetenschappelijke literatuur een lan­ge adem blijkt te hebben.' Daarna typeert hij ze met de volgende woor­den: 'Zo heeft men dan over het geheel niets aan hen voor het Christe­lijk onderwijs; zelfs Ruben durfde verleden jaar in een catechismuspredi­king te Achterberg de Gereformeerden er een verwijt van maken, dat zij zulke voorstanders waren van het Christelijk onderwijs. God moet ze be­keren, en dat zal Hij op Zijn tijd ook wel doen, dat is hun machtspreuk. Op maatschappelijk gebied zijn ze over het geheel stille deugdelijke mensen. Op staatkundig gebied is er zo goed als niets met hen aan te van­gen. Het kerkelijk leven onder hen is zeer zwak, een paar maal des jaars gaan velen Ruben eens horen wanneer hij te Achterberg preekt. Zo staat dan ook niet de voorwerpelijke regel van Gods Woord bij hen op den voorgrond, maar de onderwerpelijke genieting des harten.

Het Avondmaal wordt bijna nooit door hen gebruikt, maar het is voor hen geen gemis. Het catechetisch onderwijs wordt schier geheel verwaarloosd en velen gevoelen ook gene grote behoefte om hun kroost op den weg der middelen te leiden. Vele onderschikte punten maken zij tot hoofdza­ken, zo bijv. het zingen van Datheen's Psalmen. Nog lang zullen misschien hier en daar enkelen Rubenieten overblijven; hun onderwer­pelijkheid zich openbarende in heel hun godsdienstig leven, wordt de stellige ondergang hunner gemeentetjes. Die naar Gods weg vragen, zal Hij het heil doen zien. Ook hier geldt: gehoorzaamheid is beter dan offer­ande. God zegent den eigenwilligen godsdienst niet.

De wijze, waarop wij onzen godsdienst oefenen is geen onverschillige zaak, wijl God een God van orde is; ook in ons kerkelijk leven vragen wij aan God wat wilt Gij dat wij doen zullen?'

Tot zover dr. Keizer.

Hier kan uit opgemaakt worden dat ds. Ruben een ander standpunt huldigde inzake het onder­wijs dan ds. Bakker. Deze heeft wel geijverd voor onderwijs op Christelij­ke grondslag. Ruben verzette zich hiertegen waarschijnlijk omdat hij vond dat het onderwijs dat christelijk genoemd werd, bepaald niet chris­telijk was. Hoe dan ook, zelf heeft hij er toch geen verandering aan gege­ven. Overigens laat de beschrijving van Keizer van de Bakkerianen aan duidelijkheid niets te wensen over, al moet gesteld worden dat die be­schrijving heel wat correcter is dan die dr. Gunning destijds gaf van ds. Bakker.

Als laatste punt van belang tijdens ds. Ruben kan nog genoemd worden de beslissing om G. van der Garde voor te laten gaan Zodoende hadden de Bakkerianen toen twee oefenaars. De relatie met Van der Garde lijkt toch goed geweest te zijn; hij was het ook die Rubens bekeringsgeschiede­nis uitgegeven heeft. Ds. Ruben heeft trouwens nog een lange tijd in zijn huis doorgebracht voordat hij stierf.

De laatste dagen van ds. Ruben heeft Van der Garde beschreven in het voorwoord voor Rubens autobiografie. Hij schrijft:

'Verder willen wij mededelen, dat ds. M. RUBEN gedurende bijna 21 jaren als een getrouwe kruisgezant onzes Heeren Jezus en Zalig­maker, den Heere en zijn kerke als herder en leraar gediend heeft. De Heere, die goedig is, heeft zijnen arbeid, hoe eenvoudig en nederig hij daar in werkzaam was, niet willen ongezegend laten. Het zou overbodig zijn om hier nog iets bij aan te halen, wat door hemzelven ten aanzien van zijn bekering, in dit werk wordt be­schreven. De lezer zal daarin de eenvoud en geringe gedachten, welke deze gezegende man van zichzelven had, duidelijk bespeu­ren.

Trouwens de Heere begunstigde hem geheel zijn leven door met ene lage afhankelijke gestalte des harten, zoals uit dit zijn ge­schrift blijkt.

Gaarne vervult de Heere zijn belofte aan zijn volk en kinderen, Psalm 9 : 11 'Ende die Uwen name kennen, zullen op U vertrou­wen, omdat Gij Heere niet hebt verlaten degene die U zoeken'. Verder zullen wij hierin nog bij aanmerken, datgene, dat de Heere zo al in de laatste dagen van zijn leven heeft believen te schenken, waarin voorkomt ene genadige ontdekking en toepassing van 's Heeren gunste alleen betrekking hebbende op het laatste halfjaar zijnes levens.

De Heere belooft, Zacharia 12 : 10: 'Doch over het huis Davids

130

131

ende over de inwoners van Jeruzalem, zal ik uitstorten den Geest der genade ende der gebeden'.

Zo gebeurde het op het einde van het jaar 1909 in de eerste dagen der maand December, des nachts op zijn legerstede liggende van 's avonds half negen tot half twee, zo als wij het uit zijnen mond hebben mogen vernemen, dat de Heere zijnen weg bij vernieuwing kwam op te klaren, zoals hij zijnen kinderen in dien morgenstond volgende op dien nacht, daarna aan enkele opzieners zijner ge­meente geschreven heeft.

Hoe dat de Heere alles in zijn vrije gunst, op alle gebied, aangaan­de zijn persoon hadt believen ten beste te doen keren, nemende zijn ziele voor de eeuwigheid in gunste aan en over; daarbenevens zijn maatschappelijk en kerkelijk onderlinge verkeer.

Eveneens in de kerkelijke grondslag met betrekking op zijn leraarsambt, dat alles, zegt hij, was mijn deel in 's Heeren gunste. Benevens dit alles toonde hem de Heere dat zijn ziel vanuit deze aardsche tabernakel stond te scheiden. Ach, zeide hij: 'De wagenen Jozefs zijn in aantocht'; daarenboven: 'Ik zal in 's Heeren gunste sterven'.

Dit alles heeft Ds. RUBEN op dien Decembernacht tussen den 3e en 4e van die maand toepasselijk ondervonden en daarvan me­dedeling gedaan in dien morgenstond.

Ook in dienzelfden morgen moest hij naar Den Haag afreizen, zeg­gende in zijn omgeving, hoe dat hij daar in die gemeente, welke hij al die jaren ook bediend had, den dood des Heeren zoude verkondi­gen in de sacramentele bediening van het Heilig Avondmaal, hoe dat hij dat in gunste met het volkje aldaar zoude volbrengen.

Dat is ook alzo volbracht in den Haag.

Daarenboven, zoals hij per brief mededeelde, drukte de Heere deze woorden in zijn harte in die voormelde nacht: uit Psalm 116 : 12, 13: 'Wat zal ik den Heere vergelden, voor alle zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal den beker der verlossing opne­men, ende den Naam des Heeren aanroepen.

Werd alzo bevestigd in het geloof in die ogenblikken dat de Heere zijn persoon in gunste had verkoren tot de hierboven genoemde eindens. Al hetwelke de Heere ook onder vele getuigen vervuld heeft, zodat aan hem bewaarheid is Psalm 116: 15, 16: 'Kostelijk is in de ogen des Heeren, den dood Zijner gunstgenoten. Och Heere! zekerlijk, ik ben uw knecht ja, ik ben uw knecht, een zoon uwer dienstmaagd; Gij hebt mijne banden losgemaakt.

Zo heeft hij dus volgens Rom. 10 : 10 gelooft en beleden; want met der harte gelooft men ter rechtvaardigheid, ende met den mon­de belijdt men ter zaligheid.

Echter van af December 1909 begonnen zijn ligchaamskrachten zeer af te nemen, evenwel begaf Ds. RUBEN zich nog op reis naar verschillende gemeenten, onderanderen ook naar Rhenen in den Achterberg, alwaar hij zijn laatste dienstwerk heeft verricht en wel op den 20en en 27en Februari 1910. Zijn laatste werk was den Hei­ligen Doop bedienen in die gemeente.

Zijne laatste krachten mocht Zijneerw. in 's Heeren wijngaard be­steden, zodat hij uitgeput van ligchaamskrachten de vergadering moest verlaten.

Hartroerend was de grote schare aangedaan, die, zoals ze gewoon waren, ook ter dier tijd met de meeste belangstelling onder zijn ge­hoor waren te zamen gekomen, toen ik, die dit hier schrijft, met den dominé het kerkgebouw verliet.

Nadat hij zes weken te Opheusden ziek had gelegen, begon hij te verlangen om in zijn woonplaats, Ter Neuzen, de weinige dagen welke hem op deze aarde nog overig waren, aldaar door te brengen om in zijn woning te sterven. Aldus schreef hij aan den ouderling M. VERSCHELLING te Ter Neuzen.

Aan dit zijn verlangen is met alle voorzichtigheid gevolg gegeven en is hij ongeveer drie weken voor zijn sterven van Opheusden naar Ter Neuzen vervoerd en is Zijneerw. aldaar zalig in den Heere ontslapen den 9en Mei 1910 in den ouderdom van 69 jaar.

Zo is op hem van toepassing Jesaia 57 : 2: 'Hij zal ingaan in de ruste, zij zullen rusten op hare slaapsteden een iegelijk die in zijn oprechtheid gewandeld heeft'.

Op den 12en Mei 1910 is Zijneerw. stoffelijk overschot, in tegen­woordigheid van een zeer talrijke vriendenschaar met de meeste plechtigheid op de begraafplaats te Ter Neuzen ter aarde besteld. Opmerkelijk was juist dien dag de weersgesteldheid zeer gunstig'.8

132

133

DE GRAFSTEEN AFGEWENTELD.

VIER PREDICATIËN

Over De Opstandinge van Jezus Christus naar aanleiding van

Marcus XVI : 1-7. Joh. XX : 16-18. Luc. XXIV : 13-24 en Job. XX : 24--28.

DOOR

M. RUBEN, Gereformeerd Leraar te Ternëezen.

Prijs 60 Cent.

NIET IN DEN HANDEL.

Een van Rubens prekenbundels

Van ds. Ruben zijn een paar prekenbundels uitgegeven; een daarvan ver­scheen na zijn overlijden, te weten Keurstoffen. Over deze preken merkt de schrijver van de voorrede, Joh. Hogerland, op dat men er niet in moet verwachten 'een hoge stijl van woorden of van taalkunde' want 'daar had hij niet veel van'. Nu was het Ruben daar ook niet om te doen geweest; in zijn De grafsteen afgewenteld geeft hij als reden voor het ver­schijnen van deze preken het lange aandringen van zijn vrienden om tot een uitgave te komen, maar hij voegt eraan toe: 'Ook in mijn eigen gees­telijk doorleven heeft mijn ziele wel eens in dezen arbeid geleefd, ja wa­ren het voor mij nog wel eens wateren der zwemming'.

De preken zijn uitvoerig met een verhoudingsgewijs korte toepassing.

134

Opvallend is dat Ruben telkens de heilsfeiten als thema's voor de bun­dels nam: de geboorte van Christus in De ster uit het oosten: de opstan­ding in De grafsteen afgewenteld; Hemelvaart en Pinksteren in De Kracht uit de hoogte.

Alleen de bundel Keurstoffen wijkt hiervan af. Het doel van ds. Ruben in deze arbeid was, zo deelt hij mee, 'kon het zijn, om des Heeren Naam te laten groot gemaakt worden, Die weliswaar niet ver­meerderd of verminderd kan worden, maar het was Zijn welbehagen een volk te formeren, dat Zijn lof zou vertellen. (Jes. 43 : 21)'.

Noten:

1. Den weg welke de Heere gehouden heeft met den persoon van Marinus Ruben, (afgekort als: M. Ruben, De weg.) 1O, 11. Ik citeerde uit de eerste druk.

2. A.w. 26v.

3. A.w. 32, 35.

4. Over Jan van Golverdinge, die de begrafenisdienst van ds. Ledeboer leidde en veel van zijn geschriften uitgegeven heeft, zie o.a. F. L. Bos in BLGNP II, die evenwel niet noemt J. Schippers Eben Haezer.

5. Ik ontving deze brief in kopie van dhr. H. Natzijl.

6. G. Keizer, Uit de geschiedenis der gereformeerde kerken. 57, 58.

7. Zo noemt L. Knappert de Ledeboerianen Rubennieten in zijn Geschiedenis der Her­vormde Kerk.

8. M. Ruben, De weg, voorwoord door G. van der Garde.

Dankzij de heren A. van der Werf en zijn vader M. van der Werf kreeg ik de begrafenis­rollen te zien die in de familie bewaard worden. Daaronder waren die van Marinus Ru­ben zelf, die van zijn vrouw Janneke de Ruyter, haar ouders en anderen. Die van ds. Ru­ben is hier overgenomen vanwege de ambtsdragers die genoemd worden. Opvallend is dat de Gereformeerde Gemeente-predikant A. Janse aanwezig was.

Begrafenis Lijst voor Den Heer Marinus Ruben, in leven Domenie der Oud Gereformeer­de Gemeente. Geboren te Axel den 11 November 1840. Overleden Terneuzen den 9 Mei 191O, alzo ruim 69 Jaren oud. Weduwnaar van Janneke de Ruyter.

**Bloedverwanten, familie en vrienden en vriendinnen.**

Pieter Ruben, Johannes v.d. Werf, Leendert Ruben Pz., Marinus Ruben Pz., Joris Kolijn, Marinus de Ruyter, Marinus de Ruyter Othne, Leendert Herrebout, Marinus Herrebout, Pieter den Hamer, Willem Rie­mens, Leendert den Hooglander, Jan van der Werf, Cornelus Platteeuw en vrouw, G.'' Eckhardt en vrouw, Jacobus Hamelink, Izaak Hubregtse en vrouw, Ds. (A) Janse, Pieter v. Ochten, Abr. Peijl, Corn. Butler, Corn. de Bree en vrouw, Govert v.d. Peijl en vrouw, P. v. Driel en vrouw, Jan Durink, Arend Dielman en vrouw, Jacob Dieleman, Abr. v.d. Linde en vrouw, Pieter Kiel en moeder, Reinier Verschelling, G. Romijn, Frans Dekker, J. Rottier en vrouw, C. Westraate en vrouw, Jac. Kroon en vrouw, Jacob de Groen en vrouw, P. Vroegop en vrouw, P. Simons en vrouw, P. v. Cadzand, J. v. Cad- zand, P. Dieleman, Andr. de Visser, D. de Visser, Joh. de Feijter, P. Pijpeling, W. de Feij­ter, J. Hamelink, L. Herrebout, J. Braai, J. de Meester, Salomon de Grote, I. Pladet, M. 't Gilde, P. Pladet, H. v. Wijck, J. Hamelink, Fr. Hamelink, Adr. v. Kerkoort, Adr. Bolle- man, J. v. Kerkfoort, Chr. v.d. Gouwe, Corn. Romijn, J. Klaassen, D. de Visser, M. de Visser, J. Schele, J. Verpoorte, J. de Kok, M. Moes, J. v. Cadzand.

**Kerkenraadsleden.**

Floor Peijl, L. Hubregtse, G. v.d. Garde, Pieter Fraanje, Jacobus van Cadzand, A. Kooimans, P. Scherpentier, J. H. Klein, L. van Dijk, J van Dam, J. v. Ree, Th. Bocker(?), P. Flokweert, A. van Fricht, C. Stroosijder, B. Nieuwenhuize, Jan Koster, J. Putein, A. Vollart, P. de Vliet, A. de Graaf, D. Vroegindewei, C. Molenaar.

Vrouwen. Janna de Visser, Wed. M. Harte, E. Verschelling, G. Herrebout Harte, C. Hoekman, H. Wagemaker, Wed. v.d. Gouwe, Wed. de Feijter, Wed. Baak, Drogers.

De ouderlingen. M. Verschelling, P. de Vliet, G. Ariesen, C. Goud, J. Stouten, G. v.d. Peijl, S. Bom, J. v. Ommeren, Joh. Hoogland, A. Mans. Ter aarde bestelling op donder­dag 12 Mei n.m. twee uur 2e klasse. De lijkdienaar W. Wisse.

135

**15. Leendert Hubregtse (1845-1922);**

**Gerrit van der Garde (1853-1933)**

Groot is de inbreng geweest die Leendert Hubregtse gehad heeft in de Bakkeriaanse gemeenten. Maar liefst twee ambtsdragers heeft hij als pre­dikant bevestigd, te weten Marinus Ruben en Gerrit van der Garde. Van de meeste ontwikkelingen bij de Bakkerianen is hij getuige geweest.

Leendert Hubregtse werd geboren op 22 mei 1845 te Souburg op het ei­land Walcheren.1 Zijn ouders zijn waarschijnlijk niet rijk geweest.

Erger was dat hij ze op ongeveer elfjarige leeftijd moest verliezen. Hij werd als wees uitbesteed en kwam terecht bij een timmerman, eveneens op Walcheren. Daar heeft hij het niet gemakkelijk gehad; een kleine ka­mer boven de houtzolder werd voor hem ingericht en daar bracht hij veel tijd door. Was het erg koud, dan mocht hij wel eens in de huiskamer van zijn baas komen maar regel was dit niet.

Is dit er de oorzaak van geweest dat hij de Bijbel ging lezen? We weten het niet. Wel is bekend dat, toen hij ongeveer 16 jaar was, er een Goddelijk wonder aan zijn ziel gebeurd is en dat hij tot kennis van de Waarheid kwam. Naar het schijnt is vooral het Hogepriesterlijk gebed (Joh. 17) daarbij van veel betekenis voor hem geweest.

Hubregtse bleef bij zijn pleegouders totdat hij ongeveer 23 jaar was. Toen verhuisde hij en kwam hij terecht bij een zekere A. de Munck, timmer­man in Borssele. Hier kon hij intrekken en hier heeft hij ook zijn latere vrouw voor het eerst ontmoet: de dochter van zijn baas, Maria de Munck, met wie hij zo'n drie jaar later trouwde.

In die tijd was er een Bakkeriaanse gemeente in Borssele, een gemeente die ds. Bakker destijds gevolgd was in zijn conflict met ds. Van Dijke in 1865. Het ligt voor de hand dat Hubregtse Daan Bakker hier gehoord heeft en dat de predikatie weerklank vond. Het is zelfs niet onmogelijk dat hij om deze voorganger geregelder te horen naar 's-Gravenpolder ver­huisd is en daar een timmermanszaak begon.2

Van zijn kant heeft ds. Bakker waarschijnlijk ook gunstige gedachten van Hubregtse gehad want rond 1880 kreeg hij zitting in de kerkenraad van 's- Gravenpolder. Op de vergadering van 12 mei 1880 - in zijn woonplaats gehouden - wordt hij voor het eerst als ouderling genoemd.

Het leed is Hubregtse niet bespaard gebleven. Nadat zijn achtste kind, een zoontje, eveneens Leendert genoemd, geboren werd op 2 mei 1887, overleed kort daarna zijn vrouw in het kraambed en bleef hij alleen met de kinderen achter. Twee jaar lang bleef hij weduwnaar; in 1889 her­trouwde hij met Maatje Bosman, weduwe van J. Traas.

Kerkelijk gezien was er inmiddels veel gebeurd. In 1885 was ds. Bakker overleden en zijn ouderling beschreef zijn sterfbed. In een andere brief is hij er ook op terug gekomen:3

's GRAVENPOLDER, 14 Dec. 1885.

Geachte Vriend!

Uit naam en op verzoek van de Wed. Ds. Bakker is het, dat ik u antwoord op uw verzoek, aan haar gedaan, om iets te mogen verne­men aangaande het afscheid nemen, sterven en begraven van uwen en onzen geliefden leraar.

Tot antwoord dient dan het volgende:

Zelf heb ik veel aan zijn ziekbed mogen verkeren, en zoolang als hij bewustzijn had, heb ik hem veel horen spreken uit de vastheid van het Verbond der Genade en dat de Drieënige God zijn God was geworden en dat hij nu anders niet had tot grondslag voor zijn ziel om de eeuwigheid aan te doen, waarop hij ook zeer bevredigd den dood inwachtte. Ongeveer 4 weken voor zijn heengaan heb ik hem daaruit nog zeer helder horen spreken. We hebben toen met de vrienden, die er waren, op zijn verzoek drie versjes gezongen uit Psalm 89 en 118. Nadien was hij veelal zijn bewustzijn kwijt. Acht of 10 dagen voor zijn dood had hij nog een heerlijke nacht, daar de Heere hem werkzaam maakte met die waarheid: Want wij weten, dat zo ons aardsche huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

Voorts lag hij op zijn sterfbed veel bevredigd, doch sprak niet veel. De laatste vijf dagen ben ik onafgebroken aan zijn ziekbed geweest.

136

137

Hij had toen geen duidelijke bewustheid en kon moeilijk verstaan worden. De laatste twee dagen echter lag de glans van Gods heer­lijkheid op zijn aangezicht, en zo is hij de eeuwige ruste ingegaan. O, onuitsprekelijk voorrecht, nietwaar?

Wat zijn 'begrafenis betreft, die was heerlijk. Zelf heb ik onzen ge­liefden leraar afgelegd en de kist voor hem gemaakt. De droefheid in deze gemeente en de belangstelling waren groot. Van heinde en verre waren er gekomen om hem de laatste eer te bewijzen en het stoffelijk overschot mee ten grave te brengen. Naar ik vernam, lie­pen honderd en vijftig mensen achter de lijkbaar. En zo rust hij nu op zijn slaapstede, zoals de profeet Jesaja ons leert, tot dien groten dag der opstanding, om dan met ziel en lichaam God eeuwig te verheerlijken voor de genade, aan hem bewezen.

Hebben wij nu met hem dezelfde hope des eeuwigen levens, dan is de scheiding maar voor een wijle tijds. De dood maakt hier wel scheiding van onze liefste vrienden, maar hij brengt er ons dan ook weer bij.

En nu, vriend, acht ik met deze letteren aan uw verzoek voldaan te hebben. Hetgeen wij en ook gij in onzen leraar verloren hebben, moge de Heere dat met zichzelve komen te vervullen. Dat wens ik u en ons allen toe, mij noemende uw naar het aangezicht onbe­kende vriend,

L. HUBREGTSE,

Ouderling.

Wilt ge nog eens een lettertje schrijven, dat zal ons genoegen doen.

Welk een vooraanstaande positie ouderling Hubregtse in het kerkelijk le­ven gekregen had, zou spoedig blijken. Dat hij daarnaast de gave en de wijsheid bezat om conflicten te voorkomen kunnen we afleiden uit het feit dat 's-Gravenpolder de enige Bakkeriaanse gemeente was, die niet is gescheurd door de ruzies over de aansluiting bij de Dolerenden.

Op de algemene vergadering van 14 september 1887, dezelfde als die waarop M. Ruben benoemd was als 'lerend ouderling' werd ook aan Hubregtse toestemming verleend om een woord tot stichting te spreken. Artikel 9 luidt: 'Wordt gehandeld omtrent den persoon L. Hubregtse om hem vrijheid te geven een woordje in de gemeente, kon het zijn tot Gods eer en des naasten stichting te spreken, en wordt met algemene stemmen daartoe besloten van ja'.

Zodoende was Hubregtse nu tevens de aangewezen persoon om Ruben te bevestigen als predikant. Dat gebeurde op 10 juli 1889.

Niet zo lang hierna, kwam het oefenen van Hubregtse weer ter sprake.

In 's-Gravenpolder had men bezwaren gekregen. De algemene vergade­ring van 11 september 1889 boog zich daarover en besloot dat hij het voorgaan op 's-Gravenpolder na zou laten, 'wijl de gemeente er geen genoegen in neemt, maar tevens wordt hem vrijheid gegeven om in de an­dere gemeenten, waar hij verzocht wordt, zulks te blijven doen'.

Later schijnen de moeilijkheden weggenomen te zijn. In de notulen komt het althans niet meer ter sprake.

Hubregtse bleef niet de enige oefenaar. In september 1909 werd er nog een toegelaten en wel Gerrit van der Garde.

Gerrit van der Garde werd op 10 november 1853 in Tuil geboren, een dorpje aan de Waal. Zijn vader was Reinier Arnoldus van der Garde, een landbouwer, zijn moeder Neeltje den Drijver.4 Over zijn leven voordat hij oefenaar werd is weinig bekend. Het enige is dat hij volgens overleve­ring zijn latere vrouw, Alijda Arends, op een gezelschap leerde kennen. Dat was waarschijnlijk op het gezelschap dat in Amerongen bestond. Van der Garde vestigde zich verder als broodbakker in Opheusden en sloot zich aan bij de gemeente Rhenen-Achterberg. Op de algemene ver­gadering van 9 mei 1900 wordt hij voor het eerst genoemd als diaken. 8 september 1909 - in Rhenen - wordt gesproken over een eventueel oefe­naarsschap: 'En wordt door de vergadering gehandeld over de perzoon van G. van der Garde die door Ds. M. Ruben is voorgedragen om hem in zijn gemeente op den dag des Heeren voor te gaan door Gods Woord te spreken en wordt door de vergadering met algemene stem­men goedgekeurd daar wij zijn legging uit zijn mond gehoort hebben om hem daarin door te laten gaan ook daar wanneer hij door andere gemeen­ten onder ons daartoe mocht worden begeerd, ten einde de eerstvolgende vergadering met elkander verder te handelen. Ook wordt besloten dat de opzienders der gemeenten op de eerstvolgende zondag dat elk in hun gemeenten bekend te maken'.

Deze vergadering was de laatste die ds. M. Ruben meemaakte. De dag voor zijn begrafenis, 11 mei 1910 kwamen de ambtsdragers weer bijeen en men besloot dat diaken Van der Garde op de oude voet door mocht gaan. Zo geschiedde. Overigens kwam men ten aanzien van Van der Gar­de al heel spoedig tot een ambt dat men verder niet snel tegen zal komen, noch in D.K.O., noch in de reglementen. Men sprak in zijn geval van 'le­rend diaken'. En deze lerend diaken werd het evenals lerend ouderling Hubregtse op 13 september 1911 toegestaan om 'bij aldien wij zonder leraar zijn' ambtsdragers en ledematen te bevestigen. Een ander besluit van de algemene vergadering uit de tijd dat men na de dood van ds. Ru­ben nog geen predikant had, was dat men besloot om de ambtsdragers niet meer periodiek te laten aftreden.

Maar het duurde niet lang of men begon te beraadslagen over een opvol­ger van ds. Ruben. Evenals bij de vorige predikanten treffen we ook hier weer een breed verslag van aan in de notulen. Zo kort als men de verga­deringen notuleerde, zo uitvoerig stond men stil bij de wijze waarop men aan predikanten kwam.

Op de vergadering van 11 mei 1910 werd erover gesproken. Als eerste werd 'aan L. Hubregtse gevraagt en onderzoek gedaan naar zijn legging

138

139

omtrent dat gewigtig werk'.

Hubregtse deelde daarop mee dat hij van 's Heeren wege kon verklaren daarvoor bereid te zijn. Vervolgens vroeg men het aan Van der Garde. Ook van hem vernam men dat hij 'daartoe zijn zelven voor 's Heeren aangezicht' bereid gevoelde en dat hij geloofde 'van 's Heeren vege te zijn voor- en toebereid met den bijstand des Hee- ren, en heeft ook wederzijdig aan de vergadering gevraagt in alle eerbied, nu dat de gehele vergadering hem in zijn voorgaan had gehoord, en daarom vroeg hij aan de vergadering en allen die hem hadden gehoord wat nu de arbeid des Geestes bij haar had achtergelaten. En hebben allen getuigenis daar van gegeven dat zij een hartelijk genoegen in hem namen, daar had niemand iets tegen'. Zodoende werd met meerderheid van stemmen besloten dat men een leraar wenste maar omdat de tijd inmid­dels verstreken was, verschoof men dit punt naar de volgende vergade­ring die op 13 september 1911 gehouden zou worden.

Voor men op die vergadering weer tot dit punt overging, stond ouderling Klein van 's-Gravenhage op en vroeg 'wat of er nodig was tot het aan­vaarden van het Ampt als Leraar in het verkondigen van het Evangelie en het bedienen van de Sacramenten'.

Hierop werd geantwoord door Van der Garde, 'eerbiedig en redelijker wijze volgens Gods Woord en de mening des H. Geestes'.

Deze verklaring - er werd niet vermeld wat hij zei - werd door de vergadering overgenomen en men kon met de behan­deling van het punt verder gaan.

Aan Hubregtse en Van der Garde werd nu verzocht om de vergadering te verlaten, waarna de overgeblevenen M. A. Verschelling kozen als tijdelijk voorzitter. Nadat deze als zodanig plaatsgenomen had, stelde hij aan de vergadering voor 'om te handelen buiten alle mensen en den uitslag van deze stemming over te laten aan de voorzienende uitslag van den Heere en heeft voorgesteld aan de verga­dering om tien briefjes te maken, één briefje met één, en een briefje met twee er op geschreven en acht briefjes blanko en de briefjes eender ge­maakt en gevouwen en in een bus gedaan en dan trekken tot dat er een getekend briefje uitkwam hetwelk een bewijs zou zijn van een beslissing van den hemel'.

De vergadering ging met dit voorstel accoord en na het gebed werden de briefjes gevouwen. Aan ouderling A. Kooiman van Oud-Beijerland, die de oudste was in jaren, werd verzocht de briefjes te trekken. Het briefje dat hij trok gaf hij aan de voorzitter die de uitslag be­kend maakte. De eerste drie briefjes waren blanco maar op het vierde briefje stond een 2, 'zodat toen de trekking ophield', waarop, zo ver­volgden de notulen, 'een stilzwijgen van den Hemel in het midden kwam dat niemand zijn mond kon openen want hier had den Heere besloten, dat hier alle geschillen die er nog waren ophielden want alle mond was gestopt en wij waren allen verblijd vanwege de aanwijsinge die den Heere gedaan had, want de Heere was kennelijk in het midden'.

Hubregtse en Van der Garde werden weer binnen geroepen en de uitslag werd hun meegedeeld, vergezeld van de vraag of zij die aanvaardden. Dat konden ze; daarna vroeg de voorzitter om 'als zij dan dit Ampt aanvaar­den of zij van plan en voornemens waren om van hart en ziele met alle

krachten alles aan te leggen tot behoud van ieders ziele naar mate den Heeren zijn genade mocht in haar verheerlijken het welk ze voor de vergadering hebben beantwoord met 'ja' onder beding van genade en krachte en de hulpe Gods des H. Geestes om alzo hun zelven ten dien­ste te stellen van de gemeenten van welke zij opzicht kregen'.

Besloten werd verder dat de vergadering de beide voorgangers een be­roepsbrief zou zenden en dat ze die voor 15 oktober 1911 beantwoorden zouden. Tevens werd bepaald dat de voorgangers het ambtsgewaad zou­den dragen. 'En daar heerste grote vrede van de Hemel in alle die in de vergadering waren. De Heere was kennelijk in het midden daar zijn wij alle getuigen van en mochten alle bekenne dat de Heere goed was aan ons diep ellendigen die niet weten uit te gaan of in te gaan'.

We gaan deze gebeurtenis zonder commentaar voorbij. Het gaat er nu ook niet om de oprechtheid van deze woorden in twijfel te trekken, al is het voor te stellen dat er aarzelingen over de gehele procedure, verkie­zing en bevestiging gerezen zijn. Hoe het ook zij, de beide beroepenen namen het beroep voor de tien gemeenten aan en zodoende werd - zoals al door loting beslist was - op 26 november 1911 L. Hubregtse door G. van der Garde bevestigd.

Van der Garde nam bij die gelegenheid zijn voorafspraak uit Leviticus 10 : 7a: 'Gij zult ook uit de deur van de tent der samenkomst niet uitgaan, opdat gij niet sterft'; als tekst nam hij het vervolg van het vers: 'want de zalfolie des Heeren is op u'.

Dezelfde dag deed ds. Hubregtse zijn intrede. Inleiding was hier Jes. 62 : 6; '0 Jeruzalem! Ik heb wachters op uw muren besteld, die gedurig- lijk al den dag en al den nacht niet zullen zwijgen. 0 gij, die des Heeren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen!' De tekst was 1 Kor. 2 : 2: 'Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Je­zus Christus, en Dien gekruisigd'.

3 december 1911 bevestigde ds. Hubregtse oefenaar Van der Garde in zijn gemeente. Voorafspraak was hier uit Efeze 2 : 20-22, de tekst 2 Kor. 5 : 20: 'Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen'. In de na­middag deed ds. Van der Garde zijn intrede met een voorafspraak uit Ps. 71 : 18b: 'Verlaat mij niet, o God, totdat ik dezen geslachte verkondige Uw arm, allen nakomeling Uw macht'. De tekst was Hand. 20 : 28: 'Zo hebt dan acht op uzelven, en op de gehele kudde, over dewelke u de Hei­lige Geest tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, welke Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed'.

De Bakkeriaanse gemeenten waren niet langer vakant.

Een van de eerste dingen die Van der Garde na zijn bevestiging heeft ge­daan, is het uitgeven geweest van de levensbeschrijving van ds. Ruben. Rubens schoonzoon J. van der Werf stuurde die naar hem op en vroeg hem hoe hij over een publicatie dacht. Van der Garde was daar niet te­gen, zoals blijkt uit de brief die hij als antwoord stuurde. Bij de uitgave schreef hij het voorwoord waarin hij nog een aantal zaken over ds. Ruben vermeldde. Het antwoord dat hij aan Van der Werf schreef, luidt als volgt:

140

141

Opheusden 6 januari 1913

Geachte vriend van der Werf met uwe huisgenoten.

Uwe brief hebben wij vorige week ontvangen en wensen u allen te samen de zegen des Heeren te mogen ondervinden in alles wat de Heere op uwe hand heeft gezet, als voor de grote eeuwigheid. Het tijdelijke is toch in geen vergelijking bij de eeuwigheid, doch wij moeten in deze tijd zijn, anders kunnen wij voor de eeuwigheid niet worden voorbereid, dat is genade vinden in 's Heeren ogen.

Dat wil de Heere ons aller deeltje laten wezen, want dat is dat vrije soeverijnen werk des Geestes, dat alles krachtiglijk overwint, ja om te kunnen zalig worden dat alleen gelieve den Heere ons genadig­lijk te leren. O, de Heere kan alleen maar die belofte vervullen, alle die kinderen zullen van den Heere geleerd worden, het worden alle onwetende mensen die zalig worden. De bekeerde pinkster­lingen zeiden: Wat moeten wij doen om zalig te worden. Paulus zei toen hij onwetend werd: Wie zijt Gij Heere? En goeddoende zei die Leraar der gerechtigheid: Ik ben Jezus. Wat viel het toen als mee voor hem; hoe zou het ook anders want doch zij verwachten de dood en verkrijgen het leven. Alle kwaad verdiend, en zij krijgen alle goed en dat maar zo om Jezu wille. Zo komen voor diegenen alle goede gaven en giften afdalen van den Vader der lichten, en wederhorigen mogen bij Hem wonen.

In de meeste verlegenheid is en mag het mij altijd tot hiertoe nog meevallen, zelfs als mijn vlees en mijn hart bezwijken, dan blijft die Rotssteen nog mijn deeltje. Hier begrijp ik niets van, maar hier wordt ondervonden: Geen oog heeft het gezien enz. Nu de Heere gelieve ulieden als ons te leren wat ons nut en goed is, opdat Zijn Woord genade geve dien die het horen.

Verder moet ik u mededelen dat mijn vrouw hoewel gezond van harte, toch ziek is. Zij mankeert aan het been sedert een week of drie ruim. Het is een ontsteking aan een bloedader. De doctor acht het nodig geregeld met het been omhoog te liggen en vochtige doeken er om te houden. Nu is er ook een jeukerig gevoel bij geko­men op sommige plaatsen van het lichaam. Gelukkig blijft het eten nog goed smaken. De Heere moge ons tezamen nog ten goede ge­denken, ook in dezen en wenden het nog ten goede om Zijns Naams en Zelfs wille.

Het been wordt ook al dunner en de plaats daar het is wordt zach­ter.

Verder wat de boekjes betreft, zal ik het aan het beleid des Heeren overgeven. Ik gelove den Heere heeft gewild dat uwe geachte va­der zijn leven en bekering openbaar heeft moeten maken, maar

142

143

of het voor veel of weinig mensen moet zijn, zal de uitslag leren. Met Mans heb ik geen gelegenheid gehad er over te spreken maar wel met Kleinenberg. Dus als jelui nu hem de prijs op wilt laten ge­ven, dan weet u verschil van drukkers en je kunt nog vrijblijvend wat doen. Volgt uwe ligging maar op en wendt uzelven rechtstreeks tot de drukker die gij verkiest van die twee als ge tot een besluit komt om te laten drukken en neemt eigenhandig van Sommelsdijk van de drukker de prijsopgaaf op schrift, en u kunt Kleinenberg ook antwoorden en enige regels sturen van een schrift dat hij overgeschreven heeft voor de drukpers, dat Kleinenberg u gevraagd heeft, dat hindert niet.

Ontvangt u allen tezamen van mijn vrouw en ons allen de vriende­lijke groeten,

Uw vriend G. van der Garde.

Gedurende de tijd dat Hubregtse en Van der Garde samen predikant wa­ren van de Bakkeriaanse gemeenten zijn er verschillende zaken en beslis­singen gepasseerd. Beiden dienden volgens de overeenkomst die op de vergadering van 11 september 1912 aangenomen werd, de gemeenten 's- Gravenpolder, Rhenen, Terneuzen, St. Maartensdijk, Herkingen, Melissant, Den Haag, Oud Beijerland, Stad aan het Haringvliet, Oosterland en Nieuwerkerk. Al spoedig kwam daar Scharendijke bij waar een aantal mensen verzocht om een gemeente te institueren. Ook in Oude Tonge bleek er vraag naar de prediking van de beide voorgangers en men nodig­de hen uit om voor te gaan. Dat gebeurde en Oude Tonge werd opgeno­men in het verband als een station van Herkingen. Er waren wel meer stations, bijvoorbeeld Kruiningen dat men een onderdeel noemde van 's- Gravenpolder. Aan de andere kant raakte het kerkverband de gemeente 's-Gravenhage en Herkingen kwijt, waarbij vooral de laatste heel wat problemen gegeven heeft.

Andere punten die behandeld werden in de vergaderingen betroffen on­der andere de diakonie. 'Om alle blaam weg te nemen' werd - op 12 mei 1912 - de 'kasthouder die de collecten meneemt' aangeraden 'deze in een gesloten bus mee te nemen (en) om alle achterdocht voor te kom­men, den sleutel aan den anderen diaken ter bewaring te geven'.

Daarnaast werd een kwestie rond de doop besproken en kwamen proble­men in verband met de Eerste Wereldoorlog aan de orde. De 101ste ver­gadering moest er zelfs voor verschoven worden. Normaal vergaderde men de tweede woensdag van de maand september maar dat werd in 1914 verdaagd naar 11 november 'om dat de verschillende Broeders der onderscheidene gemeenten hare reizen niet ordelijk kond volbrengen' in verband met problemen 'door de Mobelezatie ontstaan'.

Ook sprak men over de slechte financiële toestand van St. Maartensdijk en een censuurgeval. Daarnaast werd een verzoek tot het wederzijds er­kennen van attestaties van de Gereformeerde Gemeenten behandeld. Dit omdat men een brief ontvangen had van de Zuidelijke Particuliere Syno‑

de der Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Deze brief was geschre­ven door ds. G. H. Kersten die daarvoor nog een bezoek gebracht had aan ds. L. Hubregtse.5 De inhoud was als volgt:

4 Mei 1916.

Aan de vergadering der Gereformeerde Gemeenten, geboren uit de actie van wijlen Ds. Bakker.

Geachte Vergadering!

Des Heeren zegen zij U toegebeden!

Ondergetekenden nemen beleefd de vrijheid zich tot U te wenden, namens de Zuidelijke Particuliere synode der Gereformeerde Ge­meenten in Nederland, met het voorstel pogingen in het werk te stellen, om te komen tot wederzijdse erkenning van attestaties voor leden uwer en onzer gemeenten. Het kan Uwe vergadering niet onbekend zijn, dat het meermalen voorvalt, dat leden onzer gemeenten tot de Uwe overgaan, gelijk ook het omgekeerde. En dat overgaan geschiedt soms zoo, dat zonder zulks officieel is geregeld, de attestaties worden erkend; doch soms ook geeft dat overgaan tot moeilijkheden aanleiding. 't Is geschied, dat men Uwerzijds afkon­digde van den predikstoel dat zulke leden van de gemeente Jezu Christi werden afgesneden. Nu twijfelen wij er niet aan, of gij, Geachte Vergadering, keurt zulk afgeven niet goed. In onze kom­mervolle dagen van verdeeldheid en scheuring, zult ge toch niet aandurven de bewering dat buiten Uwe gemeenten de kerke Christi in het gehele vaderland niet meer gevonden wordt. Welnu dan zouden wij misschien kunnen komen tot ene oplossing van dit ge­val, als we het eens konden worden, de attestaties over en weer te erkennen.

De mogelijkheid daarvan achten wij niet uitgesloten, omdat we van harte geloven, dat de leer onder u en ons dezelfde is. Ware dat niet zoo, we zouden ons zeker met ons voorstel tot u niet wenden. Le­den uit andere kerkgenootschappen, ook al brengen zij attestaties mede, nemen wij op grond van dat attest niet aan Doch wellicht ware met Uwe gemeenten zulk een overeenkomst te treffen. De Heere mocht het eens besturen tot opbouw Zijner zo zeer gedruk­te kerk, en tot verheerlijking van Zijnen naam.

Dat Hij door Zijnen Heiligen Geest onze harten daartoe besture, en U met Zijn licht bestrale, is onze bede.

't Welk doende,

Namens de Zuidelijke Particuliere Synode der Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

(Was get.) G. H. Kersten, G. Tolman, Joh. de Kok.

144

145

De vergadering besprak het verzoek maar besloot dat 'geen attestatie kan worden gegeven om reden dat wij niet een lichaam zijn, en dus geen lid kunnen zijn van 2 lichamen. Zij mogen weten dat zij (de leden) lid ge­weest zijn maar attestatie kunnen wij niet geven'. Tevens werd aan ds. Hubregtse opgedragen - als scriba van de vergadering - om dit mee te de­len. Hij hield zich daarbij goed aan het door de vergadering beslotene:

's Gravenpolder den 24 Mei 1916.

Geachte Leraar G. H. Kersten,

Des Heeren onmisbaren zegen zij u geschonken.

Uwen brief aan onze vergadering gericht heb ik ontvangen en de vergadering en ulieden voorstel daarin voorgelezen, aangaande het geven en er­kennen van attestaties der leden wederzijds.

Hetwelk in behandeling genomen zijnde, de vergadering van oor­deel is, dat niet te kunnen doen, om reden wij niet één lichaam zijn kerkelijk en alzo geen lid van twee lichamen tegelijk kan zijn.

Wij kunnen wel doorgaan met bewijs te geven, dat degene die van ons tot uwe gemeente overgaan, bij ons leden zijn geweest door be­lijdenis, maar verder kunnen wij niet gaan. Dit is tot zover het be­sluit der vergadering. Verder de ganse zaak den Heere des wijn­gaards aanbevelend, teken ik mij namens de vergadering, gehou­den te

's Gravenpolder, 10 Mei 1916.

Uw Vriend, L. HUBREGTSE.

De Bakkerianen hebben zich nooit erg ingelaten met de politiek. Wel zijn ze er mee in aanraking geweest onder andere ten aanzien van het on­derwijs en hun bijzondere scholen, maar we krijgen verder niet de indruk dat ze geïnteresseerd waren in het politieke gebeuren. Dat veranderde zo rond 1918. In dat jaar werd op 24 april de S.G.P. opgericht en bij die op­richting waren twee ambtsdragers van de Bakkeriaanse gemeente te 's- Gravenpolder aanwezig, en wel de beide diakenen L. Hoekman en Joh. de Koster. Men kan er uit afleiden dat ook ds. Hubregtse er dan wel niet zo tegen geweest zal zijn en het is daarom niet verwonderlijk dat de alge­mene vergadering zich positief uitspreekt over het politiek functioneren als ze op 8 mei 1918 besluit: 'Er wordt gehandeld over de aanstaande ver­kiezing en word geraadpleegd en verkiezelijk geacht, om mensen die uit ons midden met onze Grondslagen zijn ingenomen om zulke als afge­vaardigden of leden in de kamer te stemmen en waarin de Hoofden of op­zieneren der gemeente aangezet om hun invloed op de gemeente uit te oefenen door de leden aan te zetten om hun stem uit te brengen op de door hunnen aangegevenen candidaten'.

Op 11 september 1918 werd dit besluit bekrachtigd. De weg leek open voor een politieke deelname. Maar wat gebeurt er?

Op 12 mei 1920 komt het onderwerp politiek weer ter sprake en het blijkt dat de wind inmid­dels uit een andere hoek is gaan waaien. Nu beslist de vergadering 'in de zaak der politiek gereformeerde staatspartij' (S.G.P.) met 18 voor en 4 te­gen 'om niet met die partij mede te gaan, maar bij ons eerste beginsel te blijven en ons daar van te onthouden, ook bij ons eenvoudig door leven door Gods genade'. Dat betekende zoveel als dat het artikel van 8 mei 1918 werd ingetrokken. In zijn eigen notulenboek voegde ds. Van der Garde dan ook aan dat artikel toe: 'Dit artikel is vervallen verklaart'.

Deze veranderde opstelling gaf problemen. Zoals al gezegd was de kerkenraad in 's-Gravenpolder niet tegen het actief bezig zijn in de politiek. Daarnaast was de ouderling van Herkingen, A. Mans, ook raadslid. Wat 's-Gravenpolder betreft, heeft ds. Hubregtse de zaak waarschijnlijk een tijdlang in de hand weten te houden maar in Herkingen liep het mis. 6 juli 1920 werd daar een ledenvergadering gehouden waarbij Hubregtse aanwezig was; Van der Garde had geschreven dat hij niet meer naar Her­kingen wilde komen omdat ouderling Mans raadslid was. Tegelijk keur­de hij het af dat Mans lid was van het schoolbestuur. Hierin wilde Hu­bregtse zijn ambtgenoot toch niet volgen. De notulen vermelden: 'Hij schetst de toestand der gemeente 's-Gravenpolder waar 4 gemeenteraads­leden tot onze kerk behoren en waarvan hij de zegeningen opnoemt. Verder bewijst ds. Hubregtse dat aan de staatsregering deelnamen bv. Jo­zef, Obadja, Sadrach, Daniël en in het Nieuwe Testament Nicodemus. Ook bewijst dominee uit Corinthen en Galaten dat het maar zo niet gaat om het leraarsambt neer te leggen al kan men zijn persoonlijke zin niet doorgedreven krijgen'.6

Tijdens de algemene vergadering van 14 september 1921 werd het een punt op de bijeenkomst. Na de bespreking resulteerde dit tenslotte in de ontbinding van de kerkenraad van Herkingen. De gemeente steunde de kerkenraad echter en het een en ander liep hierop uit dat ook de gemeente losgemaakt werd van het kerkverband, op een klein gedeelte na.

Ds. Hubregtse lijkt dus min of meer bakzeil gehaald te hebben. Of dat van harte gegaan is, blijft de vraag. Zo schreef hij volgens de notulen van de gemeentevergadering van Herkingen van 2 maart 1922 nog 'enkele zeer hartelijke brieven' aan de gemeente. In de notulen van 23 maart 1922 wordt echter tevens opgemerkt dat dominee Hubregtse

146

147

'een versleten oud man is, die vol vuur nog is in zijn preken maar verder geheel op is'. Heeft hij er niet meer tegen op gekund? Hoe het zij, hij was oud en deze ontwikkelingen zijn ongetwijfeld teleurstellend voor hem geweest. Zelf had hij destijds volgens I. Hubregtse geijverd om tot een eigen school te komen. Hij had daartoe samengewerkt met ds. G. H. Kersten, die de school - die er na Hubregtses dood kwam - geopend heeft.'

Vol­gens I. Hubregtse schijnt hij tevens overwogen te hebben om met de ge­meente over te gaan naar de Gereformeerde Gemeenten. Daar is evenwel niets van gekomen.8 De vergadering van 13 september 1922 waarop ds. Hubregtse afwezig was, heeft er niets over gezegd. Maar het feit dat hij ook ontbrak op de vergadering van mei 1922 kan toch wel wijzen op een minder goede verhouding. Toch is het niet tot een overgang gekomen. Zondag 17 september 1922 preekte ds. Hubregtse voor het laatst in 's- Gravenpolder. Hij behandelde in die dienst Zondag 37 van de Heid. Cath. De dinsdag erop werd hij getroffen door een beroerte. Het spreken kostte hem moeite maar hij was wel bij kennis. 'Met vrede heeft hij af­scheid van mij genomen', zo schreef zijn vrouw later.9

En verder:

Hij zeide: 'Mijn zonden zijn mij vergeven, ik kan U verlaten'.

'Groet al de vrienden en bekenden van mij'.

Ook zeide hij: 'Het is niet bij de mens dat hij zijn weg richte, maar het is Zijn weg, nu ga ik naar mijns Vaders huis'.

O, wat hebben wij samen dat wonder mogen beleven en bespreken dat de Engel des Heeren Zich legert rondom degenen die Hem vre­zen. En dat dit vloeide uit het eeuwig welbehagen des Vaders in Christus, de Zoon Zijner eeuwige liefde. Waarvan de engelen in Bethlehems velden zongen: 'Vrede op aarde in de mensen een welbehagen'. O wonder, het was alles vrede in zijn hart en in het mijne.

Ik vraagde hem: 'Is er niets meer tussen mij en U?'

Hij zeide: 'Het is alles goed.'

O, wat heb ik geweend en geschreid van verwondering over al dat­gene wat aan zulke onwaardigen bewezen werd. Hij is nadien nog veel bij kennis geweest, en heeft dikwijls gebeden en gesproken. Wij konden hem altijd niet goed meer verstaan. Hij zeide zelf nog: 'Het is lastig dat U mij niet beter verstaan kunt, maar God hoort het toch'. Mijn geliefde man heeft naar het lichaam niet veel gele­den, maar is zacht en kalm in de Heere ontslapen.

Zaterdag 23 sept. 1922 's namiddags om 3 uur is hij de eeuwige rust in gegaan, in de ouderdom van 77 jaar en 5 maanden.

De begrafenis vond plaats op woensdag 27 september 1922. De dienst werd geleid door ouderling L. Hoekman. Ds. Van der Garde, die door Hubregtse's kinderen - tegen de zin van hemzelf en zijn weduwe - niet werd uitgenodigd, was wel aanwezig maar heeft niet gesproken om geen ruzie te veroorzaken.

Van ds. Hubregtse zijn twee preken uitgegeven onder de titel *Twee leer­redenen van Ds. L. Hubregtse, in leven leraar bij de Nederduitsch Geref. Gemeente te 's-Gravenpolder, met een voorwoord van den schrijver*, z.p., z.j.

De reden dat hij die schreef, was omdat hij er meermalen toe aange­zocht was geworden. Hoewel hij zich bewust was van zijn 'grote onbe­kwaamheid' en van het feit dat er nog zoveel goede geschriften nagelaten waren 'door onze voorvaderen' durfde hij niet te weigeren. Hubregtse er­kende uit de grond van zijn hart dat hij niet in de schaduw 'van die ge­trouwe Godsknechten' kon staan. 'Maar - zo besluit hij - hoe gering mijne van God geschonken talenten ook zijn, zo is het mijn wens en bede, om er door genade handel mee te doen en mocht het zijn enigen voor Christus te gewinnen, het zou mij een onuitsprekelijke blijdschap zijn. Werpt uw brood uit op het water. Al schijnt het ons dikwijls toe ver­loren arbeid te zijn, is in dezen den aandrang voor u en mij.

Mocht het grote en aanbiddelijke Wezen Zijn lieve gunst en zegen, Zijn zegel en goedkeuring schenken, om Zijns Naams wille uit genade. Dat zij zoo'.18

Een aantal van twee preken is te weinig om er iets gegronds over te zeg­gen en een conclusie te trekken over iemands prediking. Wel valt het op dat Hubregtse erg veel wil zeggen in de leerredenen. Hij behandelt niet één thema maar een paar, zodat het meer verhandelingen lijken dan pre­ken.

148 149

**Ds. G. van der Garde** bleef na de dood van zijn ambtsgenoot Hubregtse over als enige predikant voor de Bakkeriaanse gemeenten. In de weinige literatuur die over de Bakkerianen bestaat komt hij er niet al te best van af. Hij was ook pen wat moeilijk grijpbare figuur, gehecht aan tradities en gewoontes die voor anderen veel minder duidelijk waren en die daardoor verwarrend konden werken. Om een voorbeeld te geven, hij hechtte evenals ds. Bakker sterk aan de Statenvertaling in de oude spelling. Toen hij eens in Melissant een begrafenis moest leiden in de Gereformeerde Kerk vroeg hij of daar een Bijbel aanwezig was, waarmee hij bedoelde een Bijbel waarin het woord 'ende' voorkwam. Ook reageerde hij wel eens in bepaalde kranten over onderwerpen zoals de Gregoriaanse tijdre­kening.11

Zijn houding ten aanzien van de politiek heeft ongetwijfeld vragen opge­roepen. In zijn artikel in De Banier van 26 februari 1924 schrijft ds. Kersten: 'Maar de Christelijke school is het beest uit den afgrond, zo verklaart Ds. v.d. Garde. Erger, die mensen (uit 's-Gravenpolder, die een school wilden stichten) braken met de gevolgde Liberale politiek'.

De ergernis van ds. Kersten is voor ons begrijpelijker dan hij voor de Bakkerianen was. Er hebben er zich meer over verwonderd.

We herinne­ren nogmaals aan dr. G. Keizer die in zijn boekje over de geschiedenis van de gereformeerde kerken, onder andere te Ommeren schreef: 'Zo heeft men dan over het geheel niets aan hen (de Bakkerianen) voor het Christelijk onderwijs. Zelfs Ruben durfde verleden jaar in een catechis­musprediking te Achterberg (dat was in 1904, Van der Garde was daar diaken) de Gereformeerden er een verwijt van maken dat zij zulke voor­standers waren van het Christelijk onderwijs. God moet ze bekeren, en dat zal Hij op Zijn tijd ook wel doen, dat is hun machtspreuk'. En iets verder: 'Het catechetisch onderwijs wordt schier geheel verwaarloosd en velen gevoelen ook gene grote behoefte om hun kroost op den weg der middelen te leiden'.

In dit opzicht trok ds. Van der Garde dus eigenlijk de lijn van ds. Ruben door; overigens niet de lijn van ds. Bakker; hij bekom­merde zich wel om het onderwijs en heeft er het nodige voor gedaan. In hetzelfde artikel in De Banier laakte ds. Kersten trouwens pok het feit dat men zich in deze gemeenten weinig aantrok van de D.K.O. en inder­daad functioneerde deze kerkorde nauwelijks in de gemeenten. Toch was dit niet alleen specifiek Bakkeriaans. Heel de geschiedenis van de zoge­naamde 'Kleine Kerken' getuigt ervan hoeveel moeite het heeft gekost voordat de D.K.O. eindelijk enigszins ingeburgerd was.

Overigens wijzen de scherpe opmerkingen van ds. Kersten aan het adres van ds. Van der Garde er al op dat de relatie tussen beiden te wensen over liet. Zo schrijft Kersten: 'Intussen, Ds. Hubregtse is niet meer en Ds. v.d. Garde deelt de lakens uit. Wat niet buigt voor zijn woord werpt hij uit, snijdt hij af naar welgevallen. Denk bv. aan Herkingen. Nu zijn ech­ter niet allen met het optreden van Ds. v.d. Garde ingenomen. Om van hun bemerkingen op zijn preken maar te zwijgen ...12

Ook ds. Van der Garde van zijn kant was weinig ingenomen met zijn opposant in deze.

Een brief van 24 maart 1927 toont dat overduidelijk aan. Er blijkt uit - en de relatie met de beslissing over het geven van attestaties aan le­den die naar de Gereformeerde Gemeenten vertrokken, is merkbaar - dat Van der Garde zich nadrukkelijk distantieerde van de Gereformeerde Gemeenten:

Opheusden 24 maart 1927

Vriend C. Jansen en de uwe.

Een afschrift van een brief van Lokerse zend ik aan u omdat hij u zijn brief ook heeft laten lezen en ook Romijn, als ge er genoegen in neemt kunt u hem bezorgen aan zijn adres.

Vriend Lokerse,

Uw brief is in mijn bezit gekomen, en zal over de zelven niet uitwij­den, u zult in uw binnenste goed weeten waar u gelegert bent en onze besliste verklaring afgelegt is ons genoeg. Willen die men- schen, de Gereformeerde Gemeente hulde bewijzen, in elk gedeelte waar het over gaat; dit gaat haarzelve aan, maar onze opzienders en ondergetekende, heeft met daden betoont, dat ons doorleven van haar gescheiden wil blijven. Dat zij zich, dat is de Gereformeerde gemeente, in dringen, is de moeite niet waard een vertoog over te houden, want dat is al weer het beleid van die schoolmeester (ds. Kersten, H.F.) geweest en die mensen die daar oren voor had­den, die bij ons belijdenis doen, en met 'ja' beantwoorden om daar bij te blijven, en gaan dan handelen zoals die mensen, ont­trekken zich het opzicht van hare opzienders, met daden. Wat C. Janse gezegd heeft is precies het zelfde, als dit verschil kan er zijn. Een vleiende tonge houdt hij er niet op na, dat kunnen de indrin­gers beter. Als dat niet was, zoude ...13 in een anders tuin niet gaan arbeiden, het onkruit te overnemen. Onze verklaring is en blijft: die met ons leeft kan het met daden tonen, dit is ons alleen genoeg. Ook niet zo als Ds. Fraanje die met woorden uitspreekt niet daar mee verenigt te zijn, maar met daden in dat lichaam verenigt blijft.

Verder gelangt ondergetekende niet. De zaak komt er op aan die op twee gedachten hinken blijft, brengt niets aan.

Teken mij uw bescheiden, onderrichter G. van der Garde.

Hoewel niet altijd even helder van stijl en spelling laat de inhoud aan duidelijkheid weinig te wensen over. Er blijkt maar weer uit dat polemie­ken niet altijd tot de verheffendste gedeelten van de geestelijke nalaten­schap van predikanten behoren.

Het duurde overigens niet lang meer of de visie van ds. Van der Garde over het overgaan naar andere gemeenten werd door de algemene verga­dering van de Bakkerianen overgenomen.

150

151

De leden en de doopleden waren gehouden 'bij hun eigen gemeente te blijven en niet naar andere rich­tingen te lopen', zo notuleerde de scriba het.

Een van de eerste punten die na de dood van ds. Hubregtse behandeld werden, was de zorg voor zijn weduwe, Maatje Hubregtse-Bosman. In­derdaad liet haar toestand te wensen over. Toen ds. Van der Garde kort na de dood van zijn ambtgenoot in 's-Gravenpolder preekte, schreef hij van daar uit een brief naar zijn familie:

's-Gravenpolder 1-12-'22

Geliefde moeder, kinderen en kleinkinderen,

Met deze laat ik u weten dat ik zaterdag in welstand alhier ben aan­gekomen. Bij Butein en anderen is alles redelijk wel, ook te Nisse en Heinkenszand. Hoogerland is bij mij. Ik heb den gansen dag de hulpe en nabijheid des Heeren mogen ondervinden en hebbe moeten afgeven dat als den Heere wil en wij leven aanstaande don­derdagmiddag om half twee uit de kerk te Nisse voor den openbare Godsdienst geopend zal worden. Dus valt dat voor mij om maan­dag bij leven en welzijn naar huis gaan.

Vrouw Hubregtse is weer beter maar niet in de kerk geweest. De brave kinderen beginnen nu al te spreken dat haar moeder niet le­ven kan als de gemeenten geen hulp en bijstand doen. Ze kan blij­ven wonen maar het geld zou gauw opgeleeft zijn. Hoogerland sprak er met mij over en ik heb gezegd dat de gemeenten haar niet aan armoede zouden overgeven.

Die brave Bram is al om werk te zoeken naar Frankrijk geweest maar onverrichter zake terug gekomen en Leendert heeft zich bij Nisse gevoegd met zijn huisgezin omdat hij er drie kwartier korter bij woont. Nu de vriendelijke groet, uw liefhebbende man en vader. Ook van alle mensen hier.

G. van der Garde

Inderdaad hebben de gemeenten de zorg voor de weduwe Hubregtse waargenomen. Er werd een soort rooster opgemaakt tijdens de vergade­ring van mei 1923 waarin een aantal gemeenten één keer per jaar zou collecteren en een ander gedeelte twee keer per jaar.

Op 10 september 1924 werd dit besluit weer ingetrokken. Reden daarvan was dat weduwe Hubregtse zich onttrokken had aan de gemeenten en overgegaan was naar de Gereformeerde Gemeenten.

In dezelfde vergadering waarin besloten werd om weduwe Hubregtse financieel te ondersteunen werd ook bepaald dat de gemeenten Konink­lijke erkenning zouden aanvragen. Als naam zou men voeren *Neder­duitsche Gereformeerde Gemeenten.*

Eindelijk werd de naam die onoffi­cieel al gebruikt werd, wettelijk vastgesteld. Men zou op deze manier rechtspersoonlijkheid verkrijgen en daardoor zou het eigendom van de kerkelijke goederen zeker gesteld kunnen worden.

Verder valt het op dat men de gemeenten in classen verdeeld heeft, al krijgen we niet de indruk dat het veel verschil gemaakt heeft in de prak­tijk.

Tenslotte is het nog waard te noemen dat de gemeenten vanaf mei 1925 tevens bediend werden door een lerend ouderling en wel **G. Koeteeuw.** Hij kwam uit Melissant waar hij in 1922 gekozen was als ouderling.' 4

Later toen hij oefenaar geworden was, verhuisde hij naar Rhenen.

Op de algemene vergadering van 10 september 1924 werd hem verlof ge­geven om in elke gemeente voor te gaan; in 1925 werd dat verlof met een jaar verlengd. In 1926 mocht hij de gemeenten voor onbepaalde tijd die­nen, tegelijk was hij scriba van de vergadering geworden. Maar op 8 mei 1929 komt zijn naam niet meer voor in de notulen. Er wordt ook geen verklaring gegeven voor zijn afwezigheid.

De oorzaak van zijn absentie blijkt uit een brief uit de nalatenschap van ds. Van der Garde. Daarin wordt vermeld dat Koeteeuw contact gezocht had met ds. Boone, die daar overigens niet op in gegaan was en dat hij hem verzocht had om oefenaar in zijn gemeenten te mogen worden. Dat laatste is dus niet doorgegaan maar het vertrouwen van de Bakkerianen in hun oefenaar bleek dermate geschokt dat hij bij hen niet meer is voor­gegaan.

In 1932 woonde Koeteeuw overigens nog steeds in Rhenen, blij­kens een boekje dat hij in dat jaar het licht deed zien onder de titel *De verschonende lankmoedigheid Gods over een schuldig volk of een roe­pende stem tot Nederland* (...). Ouddorp 1932.

In dit boekje geeft hij zijn opvattingen weer over Gods oordelen op stoffelijk en geestelijk gebied en over de zaken op kerkelijk en staatkundig terrein. Hij wees in het boekje op 'Gods kleine overblijfsel' door de geschiedenis heen. Hij dringt erin aan op een reformatie en wijst er zijn lezers op dat ze het niet moeten verwachten 'van enen kerkelijken of Staatkundigen ijver'. En dan: 'La­ten we niet vertrouwen op enige partij welken naam zij ook dragen mocht. Want dat zal voor ons diepgezonken Nederland niet baten. Neen, het zullen alle te saam rietstaven zijn die de handen doorboren zullen'. Alleen een ware wederkeer tot God zal uitkomst geven.

Toen Koeteeuw deze woorden uitgaf, was ds. Van der Garde al niet meer in staat om de gemeenten te dienen. Tijdens een reis naar Zeeland werd de familie eens gewaarschuwd dat hij zeer verward was en dat hij niet meer zonder begeleiding reizen kon.

152

153

Het was het gevolg van een toenemende kindsheid. Mensen die hem gehoord hebben in zijn laatste jaren, herinnerden zich dat het preken tenslotte ook niet meer ging. Alleen tijdens het gebed was hij helder en goed te volgen.

Op de vergadering van 9 september 1931 was hij afwezig. Hij kon geen dienst meer doen, zo luidt het. Mei 1932 was hij er wel maar niet als voorzitter. Zijn toestand verslechterde en op 8 december 1933 overleed hij in Opheusden.

Noten:

1. I. Hubregtse, Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse, 5.

2. A.w. 9.

3. De brief werd afgedrukt in Overgeschoten brokskens. Verzameling van brieven nagela­ten door geliefde kinderen Gods. Tweede bundel, Gorinchem 1933, 48.

4. J. H. Kalle, naar Beth-El! 99.

5. A.w. 101v.

6. Vermelding der voornaamste feiten aangaande het verschil tussen zich noemende N.D. Gereformeerde Gemeente en de thans G. Gemeente. In handschrift aanwezig in het archief van Herkingen.

7. Op 1 november 1923. Kersten sprak daarbij over Matth. 13 : 33, zie De Saambinder, 5e [jrg. nr](http://jrg.nr). 3, 6.

8. Hubregtse, a.w. 22vv. De vergadering van de Bakkerianen was niet op 20 september 1922 maar op 13 september.

9. A.w. 29vv.

10. Twee leerredenen, voorwoord. Ze zijn ook opgenomen in I. Hubregtse, a.w.

11. J. L. Struik, Artikelen over Melissant, in Eilandennieuws.

12. Voor de volledigheid wordt het hele artikel van ds. Kersten hier weergegeven. Het stond in De Banier van 26 febr. 1924.

**Ruzie in een kerk.**

Toen in het allereerst mijn aandacht gevestigd werd op een desbetreffend bericht in 'De Maasbode' heb ik niet kunnen bevroeden, dat het door dit Roomsche blad verspreide gerucht aanleiding zou geven tot een tegen mij gevoerde campagne, waaraan zelfs dhr. Dambrink te Utrecht zou deel nemen, opdat toch de Chr. Geref. in Nederland, nu ja laat ik 't eens op mijn manier zeggen, vooral niet Staatk. Geref. zullen worden.

Een en ander noopt mij van de zaak iets meer te melden. Ik deel alleen mede, wat ik van anderen hoorde, daar ik zelf in deze kerkelijke kwestie niet betrokken ben.

's Gravenpolder heeft een z.g.n. Oud-Geref. Kerk Die kerk is ene oude gemeente van wijlen Ds. Bakker. De gemeenten geboren uit de actie van Ds. Ledeboer gingen, helaas, in tweeën uiteen; een deel volgde Ds. v. Dijke, een ander deel Ds. Bakker, die te 's Gra­venpolder woonde. Eerstgenoemde leerde ik kennen bij mijn komst in Zeeland, nu ruim 20 jaar geleden en deze zijn in 1907 met de overgeschoten Kruiskerken verenigd tot de Geref. Gemeenten in Nederland, als zodanig bij de Hoge Overheid bekend, levend naar de Dordsche Kerkenordening.

De gemeenten van wijlen Ds. Bakker leefden op zichzelf voort, doch brokkelden gedurig af, na Bakkers dood. Een enkele kerk ging met de doleantie mee en een enkele kwam tot v. Dijke's gemeenten over. Zo bij het optreden van Ds. Ruben.

Lange tijd vermocht Ds. Hubregtse de gemeenten nog bijeen te houden, al werd de ver­deeldheid steeds groter, vooral toen v.d. Garde tot leraar was geordend. Intussen, Ds. Hubregtse is niet meer en Ds. v.d. Garde deelt de lakens uit. Wat niet buigt voor zijn woord werpt hij uit, snijdt hij af naar welgevallen. Denk b.v. aan Herkingen.

Nu zijn echter niet allen met het optreden van Ds. v.d. Garde ingenomen. Om van hun bemerkingen op zijn preken maar te zwijgen, er is een groep en te 's Gravenpolder een grote groep, die wenst te leven naar het oude Geref. Kerkrecht. Bij de Overheid maakte 's Gravenpolder zich bekend als het kerkelijk leven te willen richten naar de kerkenordening van Dordt (1619). Ds. v.d. Garde was daar niet tegen. Vroeg mij zelfs inlichtingen en kerkenordeningen op folio formaat.

Doch nu wil het overgrote deel der gemeente 's Gravenpolder ook beleving der kerkenordening. En daarvan hebben een ouderling en twee diakenen niet terug. De gemeente vraagt aftreding zij het ook met her­kiesbaar stellen, maar ... de ouderling is voor zijn leven ouderling; alzo de beide diake­nen. Eén ouderling echter wil de aftreding wel; hij wil de eerste zijn. Des neen ... geen af­treding. De kerkenraad blijft zitten en doet wat hem behaagt of wat Ds. v.d. Garde wil, wel wetend dat de vergaderingen van gemeenten die men classis noemt, doch waarheen geen behoorlijke afvaardiging plaats heeft; waarheen van elke kerk zoveel mensen gaan als zelf willen, om aan de te behandelen zaken deel te nemen, zonder dat iemand te voren een behoorlijk agendum ontvangt, hen in het gelijk stelt.

Zo is in die kerkengroep geen recht naar het recht der kerk; zo is de kerkenordening een wassen neus. Velen hijgen naar verbetering. En niet te 's Gravenpolder alleen. 'De Saambinder' wordt gelezen en sterkt hen in hun overtuiging, dat het anders moet. Daarbij komt voorts, dat deze mensen Christelijk onderwijs voor hun kinderen zoch­ten en met veel moeite het brachten tot de stichting van een Christelijke school te 's Gra­venpolder (hoofd dhr. Slotboom) die ze mij verzochten te openen. Ik heb gemeend aan dat verzoek te moeten voldoen. Maar de Christelijke school is het beest uit den afgrond, zo verklaart Ds. v.d. Garde.

Erger, die mensen braken met de steeds gevolgde Liberale politiek. Zelfs een hunner werd Wethouder; en hij deed van zich horen. Kroegen-sluiting, kermis-afschaffing wa­ren gevolg van zijn optreden. Bittere strijd, doch - schrik niet - de aanhangers van Ds. v.d. Garde zorgden wel, dat de raad naar links ging, tot grote vreugde van herbergiers, kermisgangers etc.

Meer moest gebeuren. De ouderling, die voor het Geref. kerkrecht opkomt; die aanmerking durft maken op het preken van Ds. v.d. Garde, die voor de Chr. School is en op politiek terrein zich beweegt, die ouderling moest onschadelijk gemaakt. 't Zou zekeren keer dan eens kerkenraad zijn. Toen echter deze ouderling aan de consistorie kwam, was er niemand; zij bleef gesloten. Den daarop volgenden Zaterdag werd hem medegedeeld, dat hij als ouderling geschorst was. Men kon met hem niet meer leven; dat was de reden. 's Zondags d.a.v. werd dat bekend gemaakt, en toen is de gemeente opgestaan.

De ouder­ling die het af gaf, die zijn schoonzoon met het mes eens dreigde, die de zonde niet be­straft maar vergoelijkt, had den steun der gemeente niet en maakte misbruik van zijn macht. Bovendien was de schorsing onwettig. Lees maar art. 79 der kerkenordening.

Er ontstond rumoer, al geraakte men niet handgemeen. De in hare rechten verkorte gemeente kon dit onrecht niet dragen; zij zuchtte reeds lang onder zich zelf onwettig hand­havende besturen. Dit maakte de maat vol. Geen nood.

De politie is aangeroepen door den zich wettig keurenden ouderling. Als bij Scheiding en Doleantie, zullen deze mensen die een ordelijk leven willen, zich voor den rechter te verantwoorden, hebben; en het kon wel zijn, veroordeeld worden. Het is Gode ge­klaagd.

Ik heb wat ik van meer dan een zijde vernam willen mededelen, om te laten gevoelen waar de schoen wringt; om te weerleggen den laster over mij geworpen, en zo handig door Mr. Dambrink gebruikt.

De zaak te 's Gravenpolder is een kerkelijke kwestie, en ik sta daar buiten. 't Gaat hier niet tussen voor- en tegenstanders van Ds. Kersten, doch gelukkig om dieper liggend princiep. Hier wordt gekampt om het recht der kerk; om een leven naar Gerei' kerk­recht. Wil men mij er in betrekken, dan zal ik het mij een eere rekenen voor de oude in­zettingen der kerk, en om de Waarheid mede te kampen en den smaad te dragen, een dienaar des Woords dikwijls bereid. Doch het sensatie wekkend kranten-bericht wijs ik met verontwaardiging af; gelijk die mensen te 's Gravenpolder zullen doen, zonder twijfel, omdat zij niet mij bedoelen maar hergeving van hun ontnomen rechten.

Volgend maal iets over het geschrijf van dhr. Dambrink.

I. K.

13. Dit woord viel weg door een beschadiging in de brief.

14. P. Blok, Th. de Waal, Geschiedenis van een kerk, 69.

156

**16. Willem Baaij**

Toen bleek dat ds. Van der Garde niet meer in staat was om in de ge­meenten voor te gaan, werd al spoedig omgezien naar een ander die zou kunnen helpen. Daarbij zocht men het nu niet in de eigen kring maar nog tijdens het leven van Van der Garde werd contact opgenomen met ds. W. Baaij van Tholen. Er werd afgesproken om op 15 september 1933 met hem te vergaderen. Hij was reeds gehoord door de ouderlingen en zij waren ervan overtuigd dat hij 'de zuivere waarheid verkondigde volgens Gods onfeilbaar Woord en zelf de vreze des Heeren was toegedaan'.

Tijdens de samensprekingen met de afgevaardigden van de gemeenten verklaarde ds. Baaij zich bereid om de gemeenten te helpen, mits de vol­gende vier afspraken nagekomen werden:

1. De vereniging zal niet inhouden mij te binden binnen den Kring van uwe gemeenten, maar ik zal mijne vrijheid moeten behouden.

2. Ik zou wensen de vrije beurten, zoveel mogelijk in uwe gemeenten te besteden.

3. Een naamsveradering beiderzijds is niet gewenst. Wij kunnen even­zeer onder verschillende namen met elkander leven.

4. Men zou jaarlijks een of meermalen te samen kunnen vergaderen om elkanders belangen te bespreken.

Ds. Baaij deelde verder nog mee dat zijn gemeente geen naam had maar wel 'vrije Gereformeerde gemeente' genoemd werd. Zo hadden ze zich evenwel niet bij de Kroon bekend gemaakt. Tenslotte beval hij aan om voor te gaan oefenaar Ariesen en ds. M. Overduin van Dordrecht. De sa­mensprekingen vielen verder in goede aarde en de gemeenten besloten zich aan ds. Baaij te verbinden.

Op grond van het voorgaande kan niet gesteld worden dat ds. Baaij de laatste Bakkeriaanse predikant is geweest. Hij is namelijk niet bij de Bak­kerianen aangesloten geweest. Het enige wat hij deed was de gemeenten helpen in deze voor hen moeilijke tijd maar met handhaving van zijn onafhankelijkheid. Toch, vanwege het belang dat hij voor de Bakke­riaanse gemeenten gehad heeft, staan we wat uitvoeriger stil bij zijn le­ven. Zelf heeft hij daar op verschillende plaatsen het een en ander uit meegedeeld.

Willem Baaij werd op 13 maart 1893 in Tholen geboren als zoon van Pieter Kornelis Baaij en Josephina Marguerite Greep. Hoewel hij in zijn jeugd indrukken had van zonde en oordeel, leefde hij toch met name rond zijn zeventiende jaar weinig godsdienstig. Een preek van ds. A. Makkenze werd het begin van zijn verandering. Hem werden zijn zonden getoond en zijn hopeloze toestand bracht hem tot vertwijfeling. In zijn uitgegeven levensbeschrijving heeft hij later uitvoerig verhaald hoe het verder met hem ging. Opvallend daarbij is dat hij de naam noemt van ds. D. Bakker.

157

Baaij schrijft dat hij heeft leren verstaan hetgeen ds. Bakker eens beleefde. Eens te meer blijkt hier toch wel uit dat ds. Bakker zich in zijn bekeringsgeschiedenis tot een tolk heeft mogen maken van hetgeen door de kinderen Gods bij ondervinding geleerd wordt.1

Baaij wist zich geroepen tot het predikambt en heeft bij de Gereformeer­de Gemeente om toelating verzocht. Daar werd hij afgewezen. Hij wilde geen opleiding volgen aan de Theologische school.

Aangezien hij intussen op verschillende plaatsen voorgegaan was, werd de verwijdering groter en het slot van het een en ander was een totale breuk met de Gereformeerde Gemeente van Tholen. Op 4 december 1928 besloten Baaij's aanhangers om de zaal 'Non semper' in de Visch­straat 12 te Tholen te kopen en hier kwam men bijeen.

Bij de ingebruikneming van het gebouw preekte Baaij over Jer. 12 : 11: 'Men heeft hem gesteld tot een woestheid, verwoest zijnde treurt hij tot Mij'.

Baaij moest over deze tekst spreken, want zo schrijft hij: 'Wij leef­den onder het oordeel en de roede Gods was over land en kerk en huis en hart en daarvan beleefde ik iets in die dagen. Over het oordeel heb ik twee jaren achtereenvolgens gesproken, veel uit den profeet Jeremia en uit de Kleine Profeten maar bijzonder uit Hosea'.

Tijdens de ingebruik­neming van het gebouw sprak Baaij vrijmoedig van 'onzen afval en van de verwoesting en het diepe verval van de Kerke Gods. Het gebouw was stampvol en alle mogelijke partijen waren vertegenwoordigd, ook socia­listen'. En verderop: 'Met smart mijner ziele toonde ik aan hoe de Kerke Gods in en uitwendig, door en vanwege onze zonden verwoest was; wij die ten hoofde geweest waren, nu ten staarte geworden zijn en onze kracht en eere van ons geweken ... Doch nu alzoo, de balken onzer hui­zen en de kerkmuren roepen vanwege Neerlands schuld, vanwege de schuld van de Kerke Gods tot God en o, nu gaat een ieder bouwen en roepen gelijk in vorige dagen: Des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn deze! Verblind geslacht! een ieder vecht voor zijn eigen afgod!'2

Niet lang hierna kwam voorganger Baaij ook op andere plaatsen en in andere gemeenten bijvoorbeeld in Bolnes, Rouveen en Dordrecht waar hij preekte in de gemeente van ds. M. Overduin.

Op 29 augustus 1931 werd hij door zijn gemeente in Tholen beroepen als predikant, welk beroep hij aan mocht nemen. Als bevestiger werd ds. C. de Jonge van Kampen verzocht die het op zich nam. Hij preekte daarbij uit 2 Tim. 1 : 18: 'Schaamt u dan niet, het getuigenis onzes Heeren'. De geopende Bijbel werd door ds. M. Overduin en oefenaar Ariesen boven het hoofd gehouden. Dat gebeurde op 22 oktober 1931.

Waar ds. Baaij zelf contacten had met voorgangers buiten zijn eigen ge­meente en buiten die van de Bakkerianen is het niet zo bijzonder dat hij die ook aan de Bakkerianen kon aanbevelen. Zij van hun kant wensten ook wel een samengaan met de Bakkerianen. Het zou echter nog enige tijd duren voor het zover was.

Op de vergadering van 26 januari 1938 blijkt dat er samensprekingen ge­weest waren maar er was geen algemene instemming tot vereniging. Er was evenwel ook niets tegen de groep van ds. De Jonge, de zogenaamde Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten geweest en zodoende kon men er accoord mee gaan als de leraars van dit kerkverband in de ge­meenten zouden preken. Datzelfde gold tegelijk voor oefenaar Vijverberg, die toen eigenlijk tot de gemeenten van ds. Blaak behoorde. Over hem nog iets meer.

Oefenaar Johannes Vijverberg was al veel eerder op de vergaderingen ter sprake gekomen. Tijdens de vergadering van 7 mei 1935 was besproken of hij niet voor kon gaan om ds. Baaij te ontlasten.

Men had er wel oren naar. Vijverberg stond goed bekend en ds. Baaij merkte op dat 'Vijverberg zijn Predicatiën veel richt om den mens te ontgronden, dat hij aan tekstverklaren niet veel doet, maar bij zijn hart zijnde is hij een eerbaar aangenaam en stichtelijk spreker'. In 1937 werd Vijverberg toegelaten om voor te gaan. Het was bij hem een soortgelijke situatie als bij ds. Baaij want ook zijn gemeente te Rhenen wilde op zich­zelf blijven staan. Zo hielp hij - zij het dan als oefenaar - de gemeenten. Tenslotte is nog van belang dat er in de notulen melding van gemaakt wordt dat ds. Baaij zelf verantwoording aflegt van het feit dat hij na een ziekte veranderd was in zijn prediking. Dat was in 1938.

Hij was minder het oordeel gaan preken en had zijn 'stugheid' op de preekstoel laten va­ren. In hoeverre dit gevolgen gehad heeft voor het kerkverband is niet be­kend. Wel is duidelijk dat tijdens de bediening van ds. Baaij enige ge­meenten overgingen naar een ander kerkverband. Dat was trouwens voordat hij aangezocht werd als predikant ook al gebeurd. Wel hadden gemeenten van Pernis en Oud Vossemeer zich nog aangesloten, maar zo rond 1944 waren alleen Oud-Beijerland, Oosterland, Stad aan het Ha­ringvliet en Melissant als 'zuiver' Bakkeriaans over.

Toen tenslotte ds. Baaij op de classis van Dordrecht die gehouden werd op 21 augustus 1945 van de Christelijke Gereformeerde Gemeenten, met algemene stemmen toegelaten werd tot dit verband, volgden hem alleen Tholen, Oud Vossemeer en Pernis. De eigenlijke Bakkeriaanse gemeenten - met uitzondering van Oud-Beijerland - sloten zich aan bij de Gereformeerde Gemeenten of de Oud Gereformeerde Gemeenten. ***Daarmee hield het Bakkeriaanse kerkverband op te bestaan.***

Noten:

1. W. Baaij, Levensbeschrijving, 21.

2. In het voorwoord voor zijn levensbeschrijving deelt ds. Baaij mee dat hij geschreven had over zijn roeping maar dat dat geschrift nog niet uitgegeven was. Ik ontving het in manus­cript. De citaten zijn uit dit handschrift.

160 161

**Deel III**

**De Bakkeriaanse gemeenten**

Bij de beschrijving van de gemeenten die bij het Bakkeriaanse kerkver­band behoord hebben, en nu teniet gegaan zijn of in andere kerkverban­den zijn opgenomen, is vooral gebruik gemaakt van de notulen van de algemene vergaderingen. Daarnaast zijn - voor zover mogelijk - eventue­le herdenkingsboekjes e.d. geraadpleegd. Volledige plaatselijke historie wordt in dit deel niet gegeven; het enige wat hierin aangereikt wordt, zijn bouwstenen die mogelijk gebruikt kunnen worden bij een eventuele ver­vaardiging van een uitvoeriger behandeling van kerkelijke gemeenten die hun wortels in de Bakkeriaanse traditie hebben. Andere pretenties bij het vervaardigen van deze schetsen zijn er niet geweest.

**Axel**

Wanneer de Ledeboeriaanse gemeente in Axel precies ontstaan is, is niet meer bekend. In het algemeen neemt men aan dat het rond 1860 geweest is» Dat is niet onmogelijk. Aan de andere kant waren er al aanhangers van ds. Ledeboer in de buurt van Terneuzen rond 1850 en misschien hebben daar ook mensen uit Axel toe behoord. Hoe het zij, de gemeente van Axel bestond in ieder geval voor 1863 want toen bracht deze ge­meente samen met een paar andere een beroep uit op oefenaar Bakker, die bedankte. Later, na de ruzie met ds. Van Dijke zou Bakker toch pre­dikant van deze gemeente worden.

In de regel bediende hij deze gemeente in combinatie met die van Terneuzen. Ze deelde M. Ruben mee dat hij eens op vrijdag 29 januari 1869 naar Terneuzen kwam en vervolgens 's zaterdags naar Axel vertrok om daar op zondag 31 januari drie maal te leren 'met veel opening des harten en waaronder het volk des Heeren ook ruimschoots gezegend was'.2 De dag erna keerde Bakker weer terug naar Terneuzen waar hij nog een aan­tal dagen verbleef. Hem werd meegedeeld door een paar vrouwen dat zij geloofden dat hij nog een zondag blijven zou. Bakker antwoordde daar­op: 'Ja, hetgene, daar wij sterk voor zijn, dat wordt haast geloofd!'

Hij vertrok de volgende dag naar de boot die hem naar Hoedekenskerke moest brengen maar nadat die een half uur gevaren had, kon zij niet ver­der vanwege de zware mist. Ze ging voor anker en Bakker werd op zijn verzoek aan wal gebracht. Hij ging daarop weer naar Axel en leerde er de zondag erna drie maal. In de avonddienst behandelde hij Spr. 13, de woorden: 'De uitgestelde hope krenkt het harte, maar de begeerte, die komt is als de boom des levens'. Zeer ontdekkend was hij hierbij, inzon­derheid sprak hij erover dat ieder mens een hoop had maar dat er toch maar één hoop was waarmee wij behouden zouden worden. En juist on­der deze predicatie werd - aldus Ruben - 'een bij uitstek goddeloos man bekeerd, die direct aldaar afstand deed van de wereld en het sedert met het volk des Heeren en met hun weg gehouden heeft'.

Overigens komen we Axel in de Bakkeriaanse notulen nauwelijks tegen. Pas als de gemeente zich na de dood van ds. Bakker losmaakt van ds. Ru­ben wordt er iets over meegedeeld. Er was enige onvrede ontstaan over de gang van zaken onder Ruben en daarop ging een gedeelte apart vergade­ren en beriep ds. P. H. Makenschijn van de Vrije Gereformeerde Ge­meente te Goes maar hij bedankte.3

De kwestie leek daarna iets bijgelegd te zijn maar in 1899 zocht de gemeente contact met de Dijkianen onder ds. D. Janse. Op 13 juni 1900 werd het verzoek om aansluiting daar in de vergadering gebracht. De notulen vermelden: 'Voorlezing van een brief getekend door A. Butler en F. van Hoeve, welke beiden tegenwoordig waren; verder ondertekend door 11 leden der gemeente Axel, om als ge­meente onder onze gemeenten te worden opgenomen, verklarende niet

162

163

langer in kerkelijke gemeenschap met Ds. Ruben te kunnen leven. Nadat door den kerkenraad van Ter Neuzen hieromtrent opening is gegeven, is tot stemming overgegaan met den uitslag, dat met besliste meerderheid besloten is het verzoek der beide broeders in te willigen. Daarna is aan deze broeders gevraagd of zij besloten zijn, lief en leed met ons te delen; hetwelk door genoemde broeders met ja is beantwoord'. Tot zover de Dijkianen. De Bakkerianen oordeelden heel wat minder positief over deze stap. In hun notulen van 13 september 1899 lezen we: 'Wordt ge­handeld over de droevige geschiedenissen in de gemeente Axel, de onenigheden zijn in de vorige vergadering wel behandeld, maar omdat er toen van de medebroeders van Axel geen oprechtheid bestond, kon die zaak niet afgehandeld worden. En hoewel die gemeente is aangemaand om minzaam vergevensgezind te werk te gaan naar Jeremia 13 tegenover elkander, is hier door de gemeente of de broeders van Axel het minste niet opgevolgd en hebben ook om diens wil alle gemeenschap in het ker­kelijke leven opgeschreven (=opgeschort) om reden zij niet meer met ons kunnen leven, in welken wij nu nog gemeenschappelijk zijn'.

Axel werd later bediend door oefenaar H. Kieviet (tot 1905) en zou door­dat zij meeging met de vereniging van 1907, een Gereformeerde Ge­meente worden.

164

**Noten:**

1. De vereniging van 1907, 98.

Hier sluit bij aan het herdenkingsboekje van de Gereformeer­de Kerk te Axel Tot een naam en tot een lof 28, waar staat: 'Gedurende de jaren 1860 en 1861 komen klachten voor over personen, die in plaats van de godsdienstoefeningen te bezoeken, andere oefeningen bijwonen. Dit zullen waarschijnlijk de oefeningen zijn, die in dien tijd gehouden werden door D. Bakker en anderen'.

Merkwaardig is trouwens in later tijd de houding geweest van de Gereformeerde Kerk ten aanzien van de leden van de Bakkeriaanse gemeenten. Op blz. 28 staat ook: 'Toen in 1867 een gezin tot de gemeente wilde overkomen, welks kinderen door Bakker gedoopt waren, erkende de Prov. vergadering dezen doop niet. Nadat dit besluit in een volgende vergadering, na protest van den kerkenraad gehandhaafd werd, besloot later de Prov. ver­gadering dezen doop te erkennen, mits plaats gehad hebbende voor 2 Oct. 1867. Verder zou de doop, toegediend door Bakker of door iemand uit een der andere kruisgemeenten e.d. niet meer erkend worden'.

Een vreemde beslissing. Augustinus bestreed in zijn leven de Donatisten omdat ze de gel­digheid van de Doop afhankelijk stelden van de persoonlijke heiligheid van de ambtsdra­gers. Hoe zou hij bij dit besluit gereageerd hebben, waar de geldigheid van de Doop af­hankelijk gemaakt wordt van de datum 2 oktober 1867?

2. Een predicatie over Jer. 31 : 11, blz. 71v.

3. H. M. Stoppelenburg, Kerkhistorische kroniek, 5e jrg. no. 2.

Ds. Pieter Hendrik Makenschijn (of Maakenschijn) (1839-1906) was predikant van de Vrije Gereformeerde gemeente in Brielle geweest, later oefenaar in de Nederduitsche Ge­reformeerde Kerken. Op 23 oktober 1892 deed hij zijn intrede in Goes; in maart 1901 ontving hij eervol emeritaat in verband met zijn gezondheid. Zie: H. M. Stoppelenburg De Gereformeerde Gemeente te Goes, 8.

Borssele

In Borssele werd op 11 september 1836 een Afgescheiden gemeente geïn­stitueerd door ds. H. J. Budding. 1 Deze gemeente had een van de belang­rijkste kunnen worden, ware het niet dat vele leden naar Amerika emi­greerden. Daardoor bleef er een betrekkelijk klein gedeelte over dat zich op den duur niet meer als zelfstandige kerk handhaven kon en dat bij Nieuwdorp werd ingedeeld. Ds. Steketee van Nieuwdorp, de consulent, kwam er vaak preken en deed huisbezoek. Tenslotte stelde men er een 'tweetal broeders die de Kerk van Borssele te Nieuwdorp zouden repre­senteren, namelijk P. de Maker en A. van Overbeeke', aldus A. M. Wessels.

Maar daarna trad er een verslapping in doordat Nieuwdorp zich niet erg meer bekommerde om Borssele. Na 1847 leidde dat tot een con­flict. Het was namelijk zo dat ouderling Van Overbeeke zelf in het kerkje een preek begon te lezen voor degenen die niet naar Nieuwdorp konden gaan. Hiertegen protesteerde Nieuwdorp maar Van Overbeeke gaf niet toe, zodat hij werd afgesneden. Nu had Van Overbeeke veel aanhang in Borssele en hij werd door velen gevolgd toen hij verder ging met het beleg­gen van diensten. Hij begon daarbij om te zien naar sprekers en nadat hij met Daan Bakker in contact was gekomen, verzocht hij hem om in Borssele voor te gaan. Wanneer dat voor het eerst was, is niet bekend. Bakkers preken sloegen aan in Borssele en telkens als hij kwam, waren er meer hoorders. Als gevolg van het een en ander sloot de gemeente van Borssele zich aan bij de Ledeboerianen.

Zo kwam de gemeente te Borssele door het voorgaan van Bakker in het Ledeboeriaanse vaarwater. Het is dan ook geen wonder dat men zich sterk verbonden voelde met deze oefenaar en hem in 1865 volgde.

165

Ouderling A. van Overbeke nam bij de bevestiging van Bakker tot predi­kant, deel aan de handoplegging en nog vele jaren zou hij de gemeente vertegenwoordigen op de vergaderingen. Rond 1885 werd dat door C. Hoogerland gedaan.

Tijdens Bakkers periode zijn er niet veel grote problemen geweest maar toen na diens dood het kerkverband geteisterd werd door de ruzies over de Dolerenden, zocht Borssele aansluiting bij de gemeenten van ds. D. Janse. Op de vergadering van 19 juni 1889 werd ze met algemene stem­men overgenomen. Kort daarna kwam L. Boone er als oefenaar tot 1890. In 1907 ging de gemeente mee met 'de vereniging van 1907'.2

**Noten:**

1. A. M. Wessels, God ons een schild, 98vv.

2. De vereniging van 1907, 11O,111.

**Colijnsplaat**

Volgens de levensbeschrijving heeft ds. Bakker ook in Colijnsplaat ge­preekt. Maar als er hier al een gemeente geweest is, dan was die waar­schijnlijk toch wel erg klein. In de notulen komen we een gemeente in Colijnsplaat niet tegen, zodat het meer voor de hand ligt dat hier een ge­zelschap was waar Bakker wel eens voorging. Van wanneer tot wanneer hij dat deed is nergens uit af te leiden.

**Giessendam**

In Giessendam heeft ds. Bakker ook gepreekt maar uit de notulen wor­den we over deze gemeente niets wijzer; alleen in de levensbeschrijving komt de plaats voor. Dat maakt het geheel niet gemakkelijker want er zijn in Giessendam een paar gemeenten geweest die zich aangetrokken voelden tot de Afgescheidenen» Zo was er in 1835 een gemeente ge­vormd. Een van de eersten die in verband daarmee schriftelijk zijn over­gang medeelde aan de kerkenraad van de Hervormde gemeente, was een zekere Aginus van der Plas. De Hervormde kerkenraad die dit doorgaf aan het klassikaal bestuur typeerde hem als een man van wie het zedelijk ge­drag 'voor het uiterlijk wel' was. Zij konden 'gene buitensporigheden' op­noemen waaraan hij zich zou schuldig maken. Maar over de handelingen van de Afgescheidenen konden ze niet veel medelen 'want zij werken in het geheim'.2 Later kwam er in de door hem gevormde Afgescheiden ge­meente een scheuring, waarbij Dirk Verheij de leider van de ene groep en Van der Plas de leider van de andere werd. De groep Van der Plas kreeg een voorganger in B. Sterkenburg van 1840-1845 en later in W. C. Wust van 1846-1848 en van 1850-1854. Vervolgens stonden er nog Th. de With van 1864-1868 en R. Gruntke van 1877-1882.

166

Overigens lag het verschil tussen Verheij en Van der Plas niet in de leer. Oorzaak was volgens P. den Breejen de visie op de kerk. Hij schrijft: 'De groep Van der Plas-Sterkenburg bleef nog lang hopen en bidden voor herstel van de oude vaderlandse kerk en scheidde zich meer met de daad als in principe af'.3 Gezien het kerkelijk standpunt van de groep Van der Plas, acht ik het als meest aannemelijk dat ds. Bakker een aantal maal in deze gemeente voorgegaan is. Maar zekerheid is hierover (nog?) niet te geven.

**Noten:**

1. C. Smits, De Afscheiding van 1834, deel 2, reg. in v.; De vereniging van 1907, 121.

2. P. den Breejen, Van geslachte tot geslacht, 103 vv.

3. a. w., 108.

**'s-Gravenhage**

Rond 1857 waren er Ledeboerianen in Den Haag en was er een gezel­schap, waartoe onder anderen Christjane Caroline Coeland behoorde. Maar ook de bekende oefenaar Jan van Golverdingen stond positief te­genover ds. Ledeboer; een aantal van zijn geschriften gaf hij uit en tijdens zijn begrafenis voerde Van Golverdingen het woord.'

Uit dit gezelschap is later een gemeente ontstaan, die overigens maar klein was. Marinus Ruben die zijn diensttijd in 's-Gravenhage door­bracht en er kerkte, spreekt over acht personen, hijzelf meegerekend.2

De gemeente 's-Gravenhage volgde ds. Bakker maar viel verder nauwe­lijks op in het kerkverband. Alleen een kwestie rond ouderling J. F. Bo­narius, die voor het eerst als ouderling genoemd werd op 11 juni 1873 komt in de notulen aan de orde. In 1877, op 12 oktober werd besloten dat hij als ouderling afgezet zou worden als hij 'in die weg' voortging. Wat daarmee bedoeld werd, blijft duister. Bonarius ging waarschijnlijk 'in die weg' voort want op de volgende vergaderingen ontbreekt zijn naam.

Toen ds. W. C. Wust zich bij de Bakkerianen aangesloten had, ging hij nogal eens voor in 's-Gravenhage en zijn prediking werd daar gewaar­deerd. Hij preekte er kort voor zijn overtocht naar Amerika afscheid en de veroordeling door de vergadering heeft met name in Den Haag kwaad bloed gezet: ds. Bakker kreeg een paar bittere brieven uit deze gemeente.

Na Bakkers dood volgde de gemeente M. Ruben maar men bleek er toch nogal eens tegenop te zien om de reis naar de plaatsen te maken waar men in de algemene vergaderingen bijeen kwam. Op 11 september 1895 vonden de andere ambtsdragers dat Den Haag zich behoorde te vertegen­woordigen en dat zou meegedeeld worden. Die vertegenwoordiging was op 8 mei 1901 geen probleem want toen hield men de vergadering in Den Haag. Vier jaar later, in 1905, bleek er een ruzie te zijn in de kerkenraad en werd dat besproken.

Den Haag volgde de beide predikanten Hubregtse en Van der Garde

167

maar het is de vraag of dat van harte ging. Reeds tijdens de vergadering waarop men over de keuze sprak, vroeg ouderling J. H. Klein naar het benodigde voor het leraarsambt. Van der Garde beantwoordde deze vraag. Kort daarop liep het met deze ouderling mis. Op 13 mei 1914 bleek dat men geen vrede had met zijn grondslag. Een halfjaar later had Klein bedankt als ouderling. Met deze kwestie raakte de gemeente haar financieel krachtigste leden kwijt en nog in hetzelfde jaar verhuisde men van de Zuidwal naar de Westerbaanstraat. Daar ging de gemeente in 1917 teniet.3

**Noten:**

1. G. de Braal, Gedachtenis of het einde eens rechtvaardigen, 25.

2. Den weg welke de Heere gehouden heeft met den persoon van Marinus Ruben, 50. 3. J. Schipper, Eben-Haezer, 111.

**'s-Gravenpolder**

De gemeente van 's-Gravenpolder is al een aantal malen aan de orde ge­komen bij de levensbeschrijvingen van ds. Bakker en ds. Hubregtse. Na­dat deze gemeente rond 1851 door ds. Ledeboer geïnstitueerd was, werd zij bediend door Daan Bakker, eerst als oefenaar, later als predikant tot zijn dood op 25 november 1885. Men kwam bijeen in de schuur van D. Stroosnijder en in D'Palmboom; later in een lokaal en vanaf 1869 in de kerk die nu nog steeds in gebruik is. Op een oud papier vonden we mel­ding gemaakt van de dienst die gehouden werd bij de ingebruikname van het gebouw.' Daarop staat: 'Inweiding van de nieuwe Kerk te 's- Gravenpolder op den 17 October 1869. Door den Dominie Daniël Bak­ker uit Genesis 32 vers 10: 'Ik ben geringer dan alle deze weldadigheden ende dan alle deze trouwe die Gij aan uwen Knecht gedaan hebt. Want ik ben met mijne staf over deze Jordaan gegaan ende nu ben ik tot twee hei­ren geworden.

's Namiddags den 42 zondag uit de Heibergsche Cathacismisse.

's Avonds 1 Samuël 7 vers 12: Samuël nu nam enen steen ende stelde dien tussen Mispa ende tussen Sen ende hij noemde diens name Eben Haëzer ende hij zeide hiertoe heeft ons de Heere geholpen. 's Gra­venpolder den 18 October 1869. Bastiaan Burger B. Zoon'.

Het is duidelijk dat Bastiaan Burgers weergave van de teksten niet geheel foutloos is. Wat verder opvalt, is dat de tekst waarmee ds. Bakker de kerk 'inwijdde', twee jaar later ook door ds. Van Dijke gekozen werd toen hij zijn in 1871 gebouwde kerkgebouw in gebruik nam.

's-Gravenpolder was de enige gemeente waarin geen scheuring plaats­vond over de houding ten opzichte van de Doleantie. Ds. Bakker heeft de gemeente blijkbaar tot een eenheid weten te smeden en die eenheid is lang blijven bestaan. Ook na zijn dood, als oefenaar Hubregtse er de lei­ding heeft, lezen we zelden van problemen.

168

Hoewel er rond 1889 enig verzet in de gemeente was tegen het voorgaan van Hubregtse, bleek dat later toch opgelost en in 1911 behoorde 's- Gravenpolder tot de gemeenten die hem als predikant wensten. Pas aan het einde van Hubregtse's leven bleek dat er verschil was tussen hem en ds. Van der Garde over de politiek. Hubregtse was niet tegen het zitting hebben in de gemeenteraad, Van der Garde wel. Het zou in 's- Gravenpolder de aanleiding worden tot een scheuring. Maar voor het zo­ver was, kwam Van der Garde er nog eens preken. In een brief van 6 au­gustus 1923 aan zijn vrouw deelde hij mee dat hij 'van 's Heeren wege gunstig geholpen en ondersteund was'. Moeite was hem niet aangedaan: 'Hoekman onderwierp zich geveinsdelijk en hield zich onderworpen ... maar Goud gaat de polletiek mee'.

Met de naam van Hoekman is tegelijk een van degenen genoemd die kort daarna over zouden gaan naar de Gereformeerde Gemeenten. Hij werd in deze stap onder anderen gevolgd door de weduwe van ds. Hubregtse, Maatje Bosman. Op 11 juni 1924 werd er een Gereformeerde Gemeente geïnstitueerd. Het overgebleven gedeelte bleef Bakkeriaan totdat men zich na de dood van ds. Van der Garde, - na nog een tijdlang bediend te zijn geweest door ds. Baaij - aansloot bij de Federatie van Oud Gerefor­meerde Gemeenten. Dat was waarschijnlijk rond 1940.

169

**Noten:**

1. Ik ontving een kopie van dit bericht van scriba J. M. de Koster van de Oud Gereformeer­de Gemeente te 's-Gravenpolder.

**Herkingen**

In Herkingen begon men in 1872 met het houden van bijeenkomsten. In de voormalige kanselbijbel staat te lezen: 'De leesgodsdienst in de keet bij W. Kardux heeft een aanvang genomen omstreeks half juni 1872 en geëindigd den zesden februari 1881'. Voorganger in deze diensten was Leendert van der Sluijs. Aansluiting werd gezocht en gevonden bij ds. Bakker die er vanaf 1874 voorging.'

In 1881 moest men naar een andere plaats van bijeenkomst gaan zoeken omdat W. Kardux zijn boerderij wilde verkopen en ook vanwege het toe­genomen aantal bezoekers van de diensten.

Er werd grond gekocht en een kerk gebouwd; op 24 juli 1881 werd die door L. van der Sluijs in ge­bruik genomen. Als diaken werd dat jaar gekozen Dionysius Dale, later kwam er een tweede bij in de persoon van Cornelis Volaart, die na zijn overlijden opgevolgd werd door Abr. Volaart. Pieter Soeteman, die ooit nog een voorwoord voor de prekenbundel van ds. M. Ruben, De ster uit het oosten, schreef zou later enige jaren ouderling zijn. Van de ambtsdra­gers is Antonie Mans het bekendst in de kerkelijke geschiedenis gewor­den. Dit vanwege zijn conflict met ds. Van der Garde.

Over de geschiedenis van de gemeente te Herkingen kunnen we verder kort zijn: er is een zeer uitvoerig herdenkingsboek van verschenen waar­in vrij volledige informatie gegeven wordt. Toch zijn enige gegevens uit de notulen in dit boek niet ten volle tot zijn recht gekomen.2 Zo blijkt bij­voorbeeld dat de gemeente te Herkingen erg arm was. Het kostte haar dan ook de grootste moeite om de eigen armen te onderhouden, zoals we lezen in de notulen van 1886. De algemene vergadering sprong toen wel bij in de kosten maar financieel bleef het er allemaal niet zo rooskleurig uitzien. In 1901 moest men Herkingen weer geldelijk ondersteunen en zo ook in 1902.

Herkingen raakte tenslotte rond 1920 uit het Bakkeriaanse verband. Verschil van mening met ds. Van der Garde over de te volgen politieke koers leidde tot ontbinding van de kerkenraad. Slechts een klein gedeelte bleef bij de Bakkerianen aangesloten. Het overige gedeelte ging over naar de Gereformeerde Gemeenten. Er is nog een procedure gevoerd over het nieuwe kerkgebouw dat deze groep in gebruik wilde nemen. Na een be­roep op de Kroon kon het in 1929 betrokken worden. Het overgebleven groepje Bakkerianen heeft verder geen rol van betekenis meer gespeeld.

170

**Noten:**

1. J. H. Kalle, Naar Beth-El! 16vv.

2. Zie ook: A. Volaart Wzn., Gods genade verheerlijkt aan een ruim 70-jarigen zondaar, z.p., z.j.

**Kruiningen**

Op 29 juni 1836 scheidden zich in Kruiningen een aantal leden af van de Hervormde kerk.' Op 2 oktober 1836 institueerde ds. H. J. Budding er vervolgens een gemeente met als kerkenraadsleden J. Nieuwenhuijse, J. de Boe, H. Stroosnijder en J. Buteijn. Leider van het groepje was J. Nieu­wenhuijse. Behalve de aanhangers van het groepje was ook de veldwach­ter aanwezig en hij noteerde de namen van tien 'raddraaiers'. Een van deze tien was Dingenis Stroosnijder later ouderling in Bakkers gemeente te 's-Gravenpolder. Stroosnijder zal wel niet de enige gebleven zijn die vanuit de Afgescheiden gemeente van Kruiningen de stap naar 's- Gravenpolder maakte. Waarschijnlijk heeft het feit dat 's-Gravenpolder betrekkelijk dichtbij was de vorming van een Bakkeriaanse gemeente in

171

Kruiningen verhinderd. Verder dan een 'onderdeel' van 's-Gravenpolder is men niet gekomen. Dit onderdeel werd in 1875 gesticht en bestond uit 7 à 8 personen. Oprichters waren J. Zweemer, C. van Burg, J. Boone en M. Remijn. In 1878 preekte ds. Bakker er voor het eerst op een zondag in de schuur van J. Bone.

Hij behandelde toen zondag 30 van de Heid. Cat. Later kerkte men in de schuur van J. Zweemer en daarna in die van J. Maas. Een kerkenraad was er niet, wel een bestuur. Leden daarvan lazen op de zondag ook de preek.2

11 september 1918 wordt Kruiningen nog steeds genoemd als een onder­deel van 's-Gravenpolder, dit naar aanleiding van een geldlening aan St. Maartensdijk.

In 1931 zocht men aansluiting bij de Gereformeerde Gemeente van Yer­seke met ongeveer 90 leden en doopleden. Er bleken geen belemmerin­gen te zijn en 'het onderdeel' werd opgenomen in het kerkverband.3

In hetzelfde jaar werd ook een gedeelte van de landbouwschuur van Ma­chiel Jansen als hulpkerk ingericht. In december 1931 kwam men daar voor het eerst bijeen, uiteraard als Gereformeerde Gemeente.

**Noten:**

1. A. M. Wessels, God ons een schild, 113 vv.

2. A. G. Eggebeen, Gereformeerde Gemeenten in Zeeland, 83. 3. I. Hubregtse, Gereformeerde Gemeente in Yerseke, 75, 76.

**Leerdam**

Waardoor ontstond er in Leerdam een Bakkeriaanse gemeente; waar kwamen de leden vandaan? Waren het ontevredenen uit de Afgescheiden gemeente daar' Of heeft het ontstaan een andere oorzaak? Heel veel blijft ook over deze gemeente onduidelijk, al weten we dan wel wanneer zij ge­sticht is, zij het dan dat dit alleen bekend is omdat het niet naar ieders zin was.

De notulen van 13 september 1893 onder ds. Ruben delen mee dat er een brief was binnen gekomen van de gemeente Rhenen, waarin bezwaren naar voren gebracht werden tegen de stichting van de gemeente te Leer­dam.

De vergadering was het met die bezwaren niet eens en vond dat het ge­beurd was 'volgens Gods Woord en het oordeel der vergadering niet kan of mag veranderd worden, integendeel de liefde Gods eist en ook die des naasten, zich te verblijden in de uitbreiding des Koninkrijks Gods en zich te onderwerpen aan den woorde Gods'.

Maar Leerdam heeft blijkbaar ook bezwaren gehouden tegen de gang van zaken in Rhenen en dat werd met het verstrijken van de tijd niet minder. In 1895 spitsen de grieven zich toe op de persoon van diaken A. Fuch. Leerdam bracht bezwaren naar voren tegen het buiten de gemeenten om-

172

werken van deze persoon en daar werden maatregelen tegen genomen. Verder wordt er niet veel meer gehoord van Leerdam. Aangenomen kan worden dat deze gemeente erg klein was en ze ontbreekt op de lijst van de gemeenten die in 1912 een overeenkomst aangingen met ds. Hubregtse en ds. Van der Garde, zodat we kunnen aannemen dat ze toen al verdwe­nen was. Ze zal ongeveer bestaan hebben van 1893- ca. 1910.1

**Noten:**

1. In K. Deddens, Geroepen om vrij te zijn, kon ik niets over dit gezelschap vinden. Het is dus misschien geen afscheiding uit de Gereformeerde Kerk aldaar geweest.

**Melissant**

De Bakkeriaanse gemeente had haar oorsprong in een gezelschap, dat ontstond toen in de zeventiger jaren van de vorige eeuw de Chr. Afge­scheiden gemeente daar te niet ging. In dit gezelschap kwamen bijeen: het gezin van Thomas Molenaar, zijn vrouw Pietertje Gestel, hun zoon en dochter en anderen zoals J. van Dijke en zijn zoon P. van Dijke, Joh. Struik, L. van Beek, J. Kleijnenberg, M. Molenaar en B. Nachtegaal. Tijdens de bijeenkomsten las Cornelis Molenaar, de zoon van Thomas de predikatie en een formuliergebed.1

Naar verloop van tijd werd aan ds. Bakker verzocht om te komen preken, die daarop in de schuur van L. van Beek voorging en de Doop bediende. J. L. Struik schrijft naar aanleiding hiervan: 'Avondmaal werd niet ge­houden. Ds. Bakker had een geweldige stem, hij was Bovendieke te horen als je zat of stond buiten je huis. 't Was een straffe prediker. Hij preekte tegen het dragen van sieraden: Het goud en zilver zal verroesten op je kop. Mogelijk hield hiermee verband, dat bekeerde vrouwen soms hun versiering (gouden krullen) aflegden'.2

Na het overlijden van ds. Bakker kwam ds. Ruben er ook regelmatig en besloten werd om Melissant een station of onderdeel van Herkingen te maken. Als ouderling diende later Cornelis Molenaar en als diaken J. Nachtegaal.

In 1911 kreeg de gemeente uitbreiding doordat men zich verenigde met de Vrije Gereformeerde Gemeente die bij Koninklijk besluit van 29 ok­tober 1884 erkend was als een Gereformeerde Gemeente onder 't kruis. Voorgangers van deze gemeente zijn geweest: H. Dreessen, van 1886-1888; P. den Boer 1888-1892, die de voormalige Afgescheiden ge­meente ook al eens gediend had van 1852-1856; J. J. Uittenbroek van 1893-1896 en van 1896-1904 door J. Hartkamp. Onder de bediening van deze laatste kwam het tot een grote ruzie, die tenslotte uitliep op de insti­tuering van de Gereformeerde kerk in 1904. Het gedeelte dat hier niet aan mee deed, bleef zelfstandig tot 8 februari 1911. Toen werd er een ver­gadering gehouden onder leiding van lerend ouderling L. Hubregtse en in aanwezigheid van de Herkingse ouderlingen A. Mans en L. van Dijk. Op

173

deze vergadering werden verschillende beslissingen genomen met als be­langrijkste dat de beide groepen besloten te verenigen. Verder zouden de Psalmen van Datheen gezongen worden en bleef de naam Oud Neder­duitsch Gereformeerde Gemeente. Het kerkgebouw van de Vrije Gere­formeerde Gemeente aan de Julianaweg, dat nog nooit goed afgebouwd was, zou met steun van f 50O,- van de Bakkerianen opgeknapt worden. Op zondag 12 februari 1911 is het kerkje in gebruik genomen door L. Hubregtse met als tekst Ex. 33 : 15. Nieuwe ambtsdragers voor de ge­meente werden gekozen op 5 april 1911. Tot zolang gingen de ouderlin­gen A. Mans en L. van Dijk in de diensten voor.

Men maakte zich aan de regering bekend en de bevestiging door de Minister van Justitie volgde op 11 april 1914.

In 1922 koos men G. Koeteeuw tot ouderling. Later werd hij oefenaar van de gemeenten onder ds. Van der Garde; hij vertrok daarom naar Rhenen.

Er is in 1931 nog een conflict geweest rond de politieke koers. Ds. Van der Garde wilde P. van Dijke niet bevestigen omdat deze voor deelname aan de politiek was.

Ds. Van der Garde bleef ook voorgaan maar toen dat niet meer mogelijk was, diende ds. W. Baaij de gemeente. Melissant wilde hem evenwel in zijn overgang naar de Christelijke Gereformeerde Kerken niet volgen en zodoende werd op 19 november 1945 een ledenvergadering belegd om te beslissen bij welk kerkverband men zich voegen zou. Men had daartoe een aantal predikanten van verschillende kerkverbanden voor laten gaan, zoals ds. H. Visser Mzn van Middelharnis, ds. A. de Reuver en ds. G. J. Zwoferink van de Federatie van de Oud Gereformeerde Gemeen­ten, ds. H. Ligtenberg en dr. C. Steenblok van de Gereformeerde Ge­meenten. Met meerderheid werd besloten om aansluiting te zoeken bij de Gereformeerde Gemeenten, waardoor het Bakkeriaanse leven in deze plaats een einde nam.

**Noten:**

1. P. Blok, Th. de Waal, Geschiedenis van een kerk, 68v.; J. H. Kalle, Naar Beth-El!, 55v.

2. J. L. Struik, Artikel over Melissant, in Eilandennieuws, 22 jan.-8 febr. 1985.

**Nerijnen**

In Nerijnen was een Bakkeriaanse gemeente, al weten we niet vanaf welk jaar. Het enige houvast dat we in deze hebben is de naam van ou­derling J. A. den Boesterd. Voor de eerste maal komt zijn naam in de no­tulen voor van de vergadering van 12 mei 188O, die in 's-Gravenpolder gehouden werd. Het is zodoende niet onmogelijk dat deze gemeente er pas aan het einde van het leven van ds. Bakker bij gekomen is.

Tijdens de vergadering van 12 mei 1886 - de eerste vergadering na de dood van ds. Bakker - werd besloten dat Den Boesterd deel uit zou maken

174

van de commissie die onderzoek moest doen naar 'den grond van de kerkelijke beweging in Amsterdam', de Doleantie. Dat onderzoek is ge­daan maar Den Boesterds aandeel daarin wordt niet duidelijk. Merk­waardig is het dat hij vanaf zijn benoeming op de volgende vergaderingen ontbreekt als afgevaardigde. Hij sloot zich dus ook niet aan bij het gedeel­te dat M. Ruben volgde en op 9 maart 1887 wordt hij niet genoemd bij de commissieleden. Wat daar nu allemaal precies de oorzaak van geweest is, vermelden de notulen niet. Misschien heeft hij zich direct bij de Doleren­den aangesloten - hoewel niet in Nerijnen want daar wordt geen Gere­formeerde kerk genoemd - of is hij naar een ander kerkverband gegaan, eventueel in een plaats dichtbij.

Later - in mei 1913 - is er wel weer een Den Boesterd aanwezig op de ver­gaderingen, nu als diaken, maar het wordt niet meegedeeld welke ge­meente hem afgevaardigd had. het is dus niet duidelijk wat er met de ge­meente gebeurd is.

Nieuw-Beij eiland

Wanneer er precies een Ledeboeriaanse gemeente in Nieuw-Beijerland gevormd is, wordt niet duidelijk. Wel is ds. Ledeboer er tijdens zijn leven een aantal malen voorgegaan. Zo schreef hij op 1 augustus 1861 een brief vanuit deze plaats, terwijl er nog een preekschets van hem bekend is van een preek over Gen. 3 : 8a, die hij in Nieuw-Beijerland gehouden heeft.' Ook Daan Bakker kwam in ieder geval rond 1863 hier preken. De ge­meente was toen nog klein. In Bakkers Een predicatie over Jer. 31 : 11 staat dat er in 1865 nog 'slechts weinige leden' waren. Het bericht gaat verder: 'Wij hielden toen aldaar onze samenkomsten op 's Heeren dag in ene gewone huiskamer; en, zeer goed herinneren wij ons nog, hoe groot de onverschilligheid en roekeloosheid destijds aldaar waren. De predi­kant van dat dorp bemoeide zich meer met allerlei rentmeesterschappen, dan met het waarnemen van zijn ambt; terwijl hij bovendien van allen positieven godsdienst, gelijk men wel eens zegt, een geslagen vijand' was. Wat wonder, dat ook de gemeente van alles, wat naar ernst en stichting zweemde, totaal ontbloot was. het geleek er meer op een heidendom, dan op een christendom. Het was ons somtijds hoogst bezwaarlijk om op Gods dag door de bende straatslijpers heen te dringen, om de kamer, waarin wij samen kwamen, te bereiken'.

De gebeurtenissen in 1863 zijn opmerkelijk te noemen. In dat jaar vond de 150-jarige herdenking van 1813 plaats, en ter gelegenheid daarvan werd er in Nieuw-Beijerland stevig gefeest, het ging er zeer 'uitspattelijk' toe.2

Het gehele uitvoerige bericht geven we hier weer: 'En juist te midden dier feestelijke optochtelijkheden was D. Bakker aldaar, om het woord Gods te verkondigen in ene schuur. Met buitengewone kracht verleende Zijn grote Zender hem genade en vrijheid, om tegen de gru­welen van land, volk en plaats te betuigen. In een zijner leerredenen ge­tuigde hij ten aanhore der ganse schare belangstellenden en nieuws-

175

gierigen dat de Rechtvaardige Richter niet achter zou blijven, om deze bespottingen van zijn weldaden te bezoeken, en dat Hij ene bezoeking zou brengen, over de inwoners dier plaats, waaruit men de gruwelen der gepleegde zonden zou kunnen kennen. Had men zich nu door allerlei zotte verkledingen onkenbaar gemaakt voor zijnen naaste, de Heere zou ook ene bezoeking geven, waardoor men vanwege zijn oordelen als­dan ook onkenbaar zou worden voor zijnen naaste.

'En', - zegt God, - zou Ik het zeggen, en niet doen? - spreken, en niet be­stendig maken? - Zou Ik voor Abraham, zou ik voor mijne Knechten ver­bergen, wat ik doen wil?'

Het jaar 1866 zal men te Nieuw-Beierland niet licht vergeten, wegens de verschrikkelijke plage der Aziatische pest of cholera, waarmede de Hoogste Majesteit dat dorp bezocht heeft.

En als een getrouw herder, die in den nood zijn kudde niet verlaat, was Ds. Bakker overgekomen, om het volk des Heeren te midden der bezoe­kingen te vertroosten en den volke te verkondigen, hoe men de straffen zou kunnen ontgaan en tot genade mogen komen.

In ene zeer grote schuur trad hij elke avond op, om het volk dood en leven, hel en Hemel, rampzaligheid en gelukzaligheid aan-te-kondigen. Geen enkel persoon zag men op Gods dag meer uit vermaak de straat be­treden, behalve die van het gezin van den predikant des dorps waren, die voortgingen hun dikke schilden tegen den Almachtige te verheffen en de geduchte Majesteit van een beledigd God als het ware uit-te-tarten. Reeds vroeg in den namiddag zag men de landwerkers van hun bedrijf dorpswaarts komen op eiken dag der week, om tegen den avond een plaatsje in de schuur meester te worden, waarin de leraar voorging; ter­wijl de meest aanzienlijkste ingezetenen, die anders met dergelijke sa­menkomsten den spot dreven, vanwege de pranging hunner consciëntiën hun goddeloze schaamte overwonnen, en mede onder dien gemeng­de hoop plaats namen. Het geleek al veel op ene Ninivitische bekering, hetgene wij in die dagen daar mochten aanschouwen. Zelfs bij het uitgaan der schuur, wanneer de giften voor de nooddruftigen ingezameld werden, zag men handen vol geld door sommige aanzienlijken ten offer geven.

Ja, ieder, die dit dorp vóór het uitbreken der plagen en daarna gekend heeft, moest verbaasd staan, wegens de uiterlijke reformatiën, welke al­daar hadden plaats gehad.

Zijn Eerw. bleef net zo lang te dezer plaatse, totdat ook hij door die pest aangetast werd, hoewel in een lichten graad; zodat hij weldra zijn te­rugreis naar Zeeland ondernemen kon. Dit was reeds de derde maal in zijn leven, dat hij-zelf deze pestilentie gehad had.

Opmerkelijk was het, hoe spoedig de patiënten aan deze pest, wanneer zij er enigszins erg door aangegrepen werden, in weinige ogenblikken zó door de smarten en weeën verkrompen en invielen, dat zij schier on­kenbaar werden, zelfs voor hun eigene huisgenoten; eveneens als de leraar vóór een paar jaar aangekondigd had.

Op godsdienstig gebied kwam door deze gebeurtenissen op dit dorp ene gehele omwending. Om op Gods dag bij het lezen der predikatiën van Godvruchtige Leraars ruimte genoeg te krijgen, om de menigte, die daaronder stichting zocht, te kunnen bevatten, moest men spoedig over­gaan tot het bouwen van een kerklokaal van aanmerkelijke grootte, ter­wijl er ook spoedig ene school verrees, waarin de jeugd naar Gods Woord onderwezen zoude worden. Door de aanneming echter van het voorgestelde wetsartikel van den Jood Godefroi door 's lands regering is deze school echter weder gesloten moeten worden.

Had de Heere deze omstandigheid doen strekken, om enige uitverkoren vaten in het harte te grijpen en op velen een groot beslag te leggen, er wa­ren er ook onder, die, toen de plage geweken en de doden vergeten wa­ren, als het ware berouw schenen te hebben, dat zij in den dag der bezoe­king zich voor het uiterlijke mede vernederd hadden en door moedwilli­ge spotternij de vroegere vreze zochten te vergeten. En wien zou deze spotternij in de eerste plaats treffen? - Immers, het kon niet anders, dan hem, dien zij in den dag hunner vreze schier in zijn zak zouden gekro­pen hebben. Daarenboven was de predikant van het dorp genoegzaam door al zijn vroegere aanhangers verlaten en zo werkte het ene met het andere samen, dat de duivel zich heftig begon te roeren, om zijn ge­schokt leger, weder met helse moed te bezielen.

Als een staaltje daar­van laten wij de volgende mededeling volgen, welke ons per brief door een vriend, welke destijds te Nieuw-Beijerland woonde, toegezonden werd.

Geachte Vriend!

'Op verzoek van vrouw IJ. wil ik u deze weinige letteren doen geworden. 'Eerst een aardig nieuws, hetwelk in de laatste dagen door de straten van N.-Beijerland was te vernemen, bijna uit aller monden. - v. B. heeft van den B. dit volgende als het echte stuk ontvangen, dat Zijn A. uit Zierikzee is geworden, als volgt:

'N. Beijerland, 23 Sept. 66.

'De Directie der Zierikzeesche Nieuwsbode zou door de plaatsing van het onderstaande in hare Kolommen zeker zeer aan zich verpligten

'Een N. BEIJERLANDER.

'Iedereen wordt opmerkzaam gemaakt, dat er a.s. Zondag in het neven­kerkgebouw te N. Beijerland zal te zien zijn:

Een reuzen papegaai van het Patimisch ras; volgens den Opperstuurman van het schip 'Apokalyptis', die dit dier op zijn laatste reis door de Spo­raden gevangen heeft, zou het een echt afstammeling zijn in de regte linie van den papegaai, die bij het worden der Openbaring op Patmos tegen­woordig was. Het belangwekkend beest zal spoedig

176

177

verstaanbaar Hollandsch spreken kunnen en is, in zijn gebaren en afgebroken taal zóó ge­meenzaam met het Opperwezen, dat het ieders verbazing wekt, en allen twijfel wegneemt omtrent zijn hoge afkomst'.

Indien u soms bezwaar mogt maken dit te plaatsen, kan u gemeld worden dat de schrijver van dit stuk is L. Admiraal te N. Beijerland, die zich aan­sprakelijk stelt'.

De Directie der Zierikz. Nieuwsbode heeft bezwaar gemaakt het te plaat­sen, heeft het den B. opgezonden en zo zijn wij daarvan bezitters.

Dit stuk in de Nieuwsbode niet opgenomen zijnde heeft de schrijver daarvan het laten plaatsen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant' enz.

(get.) C. S. v.d. V.

Toen Zijn Eerw. te N. B. en voor de gemeente optrad, las hij het voor­noemde spotschrift ten aanhore der ganse gemeente voor; en, die daarvan nog heugenis hebben, zouden kunnen getuigen, op welk ene ei­genaardige wijze, de Geest Gods hem opening en vrijmoedigheid schonk, om deze zaak in zijn predicatie tot stichting en vertroosting van de hier op aarde aan de spot en hoon der wereld blootgestelde kinderen Gods aan-te-wenden, ja, hoe het hem zelfs ene eere was, aldus door de wereld gesmadigd te mogen worden.

Trouwens, het was in 's Mans leven en bediening steeds merkbaar, dat, hoe meer hij gelasterd, gehoond en gesmadigd werd van de godsdienstige of goddeloze vijanden, de Heere hem destemeer ondersteunde; zodat het dikwijls scheen, alsof bij dergelijke gelegenheden, zijn jeugd ver­nieuwd werd als die van een arend. Wie der hoorders herinnert zich nog niet zijn predikatiën, welke hij deed, nadat de Heere hem uit zijn krankheid verlost had; toen men hem met de schandelijkste zaken be­schuldigd had, waarover hij kort vóór zijn verscheiden nog sprak tot een zijner ouderlingen; gelijk de lezer ter plaatse heeft kunnen lezen.3

Nimmer is er wellicht ene mare algemener en met gezwinder spoed door ons land verbreid geworden, dan toen. Hier vertelde men dat hij in de zonde van overspel gevallen was; daar dat hij naar Amerika gevlucht was voorzien van enen goed gevulden buidel uit de zakken zijner gegoe­de volgelingen; elders dat hij zich door ophanging van het leven beroofd had; kortom men kon bijna nergens in Nederland komen, of het was: 'hebt ge 't al gehoord' enz.

En, wat het zonderlingste van de historie was, ieder besprak en verklaar­de die geruchten of weidde er over uit al naar dat hij jegens Zijn Eerw. ge­zind was; zo dat het onze verwondering in de hoogste mate trok, dat al­lerlei soort van mensen van deze geruchten zoveel notitie namen.

Velen zullen zich ook nog herinneren zijn treffende predicatiën, die hij gedaan heeft, nadat men hem in de couranten als een rondreizenden boer had afgeschilderd, die het land doorging, om slechts oproer te prediken en de mensen van de heilzaamste wetten in ons goede land afvallig te maken: vooral van die heilrijke wet op de vaccinatie; toen men er publiek op aandrong, om hem dat te beletten met 'arm en geweld' der Over­heid. - Maar, alle instrument, dat tegen hem bereid werd, mocht niet ge­lukken. Hoe meer hij verdrukt en miskend werd, hoe meer de Geest des Heeren hem aanvuurde, om tegen de goddeloosheden van land en volk te getuigen; zodat de Heere dat alles voor hem deed verstrekken tot ene gedurige oefenschole, om in Zijnen dienst niet te verslappen.

En, de Heere heeft Zijnen dienstknecht trouw woord gehouden, n.l. dat men wel te­gen hem strijden zou, doch niet overmogen. En de eeuwigheid zal het openbaren hoe vele duizenden mensen van allerlei rang en stand en van allerlei richting hun arme zielen bezondigd hebben aan dezen ge­tuige, dien de Heere tot een koperen pilaar en vasten muur in zijn Ker­ke gesteld had! Want, God is geen ledig Aanschouwer van den smaad, den hoon en den laster, dien men Zijnen Gezanten aandoet; maar, zal de

178

179

bloedige tranen Zijner Gunstgenoten gewisselijk wreken en vergelden, omdat Hij hun God is'.

Toen de scheuring van de gemeenten na de dood van ds. Ledeboer gestal­te kreeg, had Nieuw-Beijerland niet alleen ambtsdragers bij de vergade­ring van degenen die Bakker volgden maar waren er ook in Bruinisse, bij ds. Van Dijke aanwezig, te weten S. van der Wel en B. IJzerman. Van der Wel bracht op deze vergadering het conflict tussen Bakker en Van Dijke ter sprake, 'waaruit besproken is geworden het verschil of het ontstaan der scheuring door D. Bakker te weeggebracht, en waarvan aan de broe­ders van beijerland genoegzaam doch voor hen geen voldoende getuige­nisse is gegeven, waarna zij de vergadering hebben verlaten, om naar Sta­venisse te begeven, waar ook twee hunner vergaderd waren op de zamen­komst'.4

Bij de bevestiging van Bakker nam Van der Wel deel aan de handoplegging.

Men kwam in Nieuw-Beijerland bijeen in een schuur bij de boerderij van Boender aan het Marktveld. Later werd een lokaal gebouwd aan de Middelstraat. In Nieuw-Beijerland is evenals in 's-Gravenpolder en Terneuzen een bijzondere school geweest. Onderwijzer was daar de latere predikant H. H. Dieperink-Langereis.5

De gemeente trad op de voorgrond. Zo besloot men dat de samensprekin­gen met Krijn Kranendonk in deze plaats gehouden zouden worden.

In 1879 kwam ds. W. C. Wust naar de gemeente maar zijn bediening is niet zonder conflicten verlopen, zoals al is meegedeeld.

Het eindigde met het vertrek van Wust, die schreef dat er in Nieuw­-Beijerland geen knoop van Ledeboer meer te zien was. De kerkenraad op haar beurt, noemde Wust ongereformeerd en de hele kwestie heeft ds. Bakker veel problemen gegeven. Hoe groot de vijandschap tegen hem ge­worden was, wordt geïllustreerd door een briefje dat hij toegestuurd kreeg met de woorden:

*O Daniël! O Daniël!*

*Hoe zwaar is wel uw straf*

*De ouden voert ge na de hel,*

*En kinderen na het graf.*

Kort na Bakkers dood trad Nieuw-Beijerland uit het Bakkeriaanse kerk­verband en sloot zich, na eerst nog geïnformeerd te hebben bij de Dole­renden, aan bij de gemeenten van ds. D. Janse. Dat gebeurde op de Pro­vinciale vergadering die op 26 oktober 1887 in Middelburg gehouden werd. Artikel 3 van die vergadering luidt: 'Zijn op de vergadering ver­schenen de ouderling B. IJzerman en de diaken A. A. van Lieburg van de gemeente Nieuw-Beijerland ter aansluiting en zijn als gemeenten en het lichaam met algemene stemmen opgenomen'.6

**Noten:**

1. De brief staat in L. G. C. Ledeboer, Verzamelde geschriften, deel 2, 363; de preekschets 180

wordt genoemd in H. Natzijl, Verzamelde geschriften over ds. L. G. C. Ledeboer, 343.

2. Een predicatie over Jer. 31 : 11, 84.

3. Zie de brief van M. Ruben over het sterven van ds. Bakker.

4. J. M. Vermeulen, Toen hij 't ambt ontvangen zou, 445. Overigens maakt Vermeulen een paar fouten in de weergave van het originele notulenboek, en transcribeert de naam Van der Wiel in Van der Wel, zodat het lijkt alsof de Dijkiaanse vergadering zich later nog met Van der Wel heeft bezig gehouden.

5. C. de Jongste, Jacht en jubel, 17 vv. *Uit het Gedachtenis of een kort verhaal van het leven en de bekering (..) van Adriana Boender*, blz. 7, blijkt dat ds. Bakker in 1866 een keer gepreekt heeft over Jes. 61 : 3. Op de zeventien-jarige Adriana maakte deze dienst diepe indruk.

6. Zie ook: De vereniging van 1907, 171 vv.

**Nieuwerkerk**

Er is nog niet veel bekend over de Bakkeriaanse gemeente van Nieuwer- kerk. Ds. Bakker heeft er zelf naar alle waarschijnlijkheid niet gepreekt. In de levensbeschrijving komt de plaats in ieder geval niet voor. Ook in de lijst van de gemeenten die ds. Ruben volgden, wordt ze niet genoemd, zodat wel duidelijk is dat dit een gemeente geweest is die uit later tijd stamt.

We zien haar voor het eerst in de lijst van 11 september 1912 met de ge­meenten die L. Hubregtse en G. van der Garde als predikant aanvaard­den. Verder is er geen spoor van in de notulen te vinden. Volgens H. M. Stoppelenburg heeft de gemeente zich in 1923 verenigd met de Gerefor­meerde gemeente in diezelfde plaats.' Bekend is daarbij het verhaal dat door ds. W. C. Lamain verteld werd, en waarin hij meedeelde dat op een zondag de beide ouderlingen J. J. van Klinken en Flikweert elkaar tegen kwamen op weg naar de kerk.

Ze raakten in gesprek en al spoedig bleek dat ze dezelfde preek zouden lezen, wat de aanleiding werd dat men besloot om te verenigen.2 In hoe­verre dit echt zo gegaan is, is niet meer bekend, wel bleek dat men zich in zoverre één wist dat de vereniging doorgang vond.

**Noten:**

1. H. M. Stoppelenburg, Kerkhistorische kroniek, 4e jrg. no. 2.

2. De vereniging van 1907, 164, 165.

**Nisse**

Er waren nogal wat mensen uit de omgeving van 's-Gravenpolder die toch in de gemeente van ds. Bakker kerkten. Onder hen waren inwoners van Heinkenszand, Kruiningen en Nisse.

Later is het ook in Nisse gekomen tot de vorming van een gemeente, zij het dan dat die net zoals in Kruiningen als een station van 's- Gravenpolder gold. (In de notulen heet het dat dit 'een onderdeel' was van 's-Gravenpolder).

181

Men kwam hiertoe omdat met name wat de catechisaties betreft een mo­gelijkheid gezocht werd om de kinderen in het eigen dorp te onderwijzen. Daartoe stond de landbouwer B. Nieuwenhuize zijn zogenaamde bak­keet af en daar werden de catechisaties gehouden, ook voor de kinderen uit Heinkenszand.1

Gebeurde het nu dat L. Hubregtse de catechisaties leidde, dan kwam men 's avonds nog wel eens bijeen in een gezelschap. De band die men daardoor kreeg zou tenslotte leiden tot gemeentevorming. Dat gebeurde op 21 januari 1922. Toen belegde men een bijeenkomst om tot een eigen gemeente te komen. In december 1922 werd het kerkgebouw in gebruik genomen door ds. Van der Garde met de tekst uit Romeinen 16 : 5.

Als eerste ambtsdragers worden genoemd de ouderling Hoogerland en diaken Fierloos. Tevens maakte men zich bij de overheid bekend als Ne­derduits Gereformeerde Gemeente.

Toen het voor ds. Van der Garde in verband met zijn ziekte niet meer mogelijk was om voor te gaan, zocht men contact met de Gereformeerde Gemeenten. In een vergadering met ds. Hofman van Krabbendijke, ds. Barth van Borssele en ouderling Meyaard uit Yerseke besloot men over te gaan. Op 30 november 1933 kwam de gemeente zodoende bijeen als Ge­reformeerde Gemeente.2.

**Noten:**

1. I. Hubregtse, Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse, 14, 19.

2. Zie ook: A. G. Eggebeen, Gereformeerde Gemeenten in Zeeland, 101.

**Noord-Beveland**

Het was op de vergadering van 8 mei 1907, onder het voorzitterschap van ds. M. Ruben dat er een verzoek aan de orde kwam van een aantal le­den uit Noord-Beveland. Zij wensten 'weder' in de gemeenschap 'opge­nomen te worden'. Blijkbaar hadden zij ook al eerder aansluiting bij het kerkverband gehad. De vergadering was niet tegen het verzoek en vond het raadzaam om ze op te nemen als lidmaten van 's-Gravenpolder. Dit besluit werd op 11 september 1907 nogmaals bekrachtigd.

En daarmee verdwijnt het onderdeel Noord-Beveland tegelijk weer ge­heel uit het gezicht, zelfs zo, dat het op 11 september 1918 niet eens meer als onderdeel van 's-Gravenpolder genoemd wordt, dit in tegenstelling tot Kruiningen. Ook nu laat het einde zich weer raden.

**Oosterland**

In zijn Kerkelijk notelboek deelde Dirk van Farowé mee dat er op 15 ok­tober 1836 een kerkenraad gekozen werd in Nieuwerkerk en kort daarop - H. M. Stoppelenburg meent van 24 oktober - werden in de gemeente van Oosterland tot ouderling 'benoemd' Hendrik Kievit en Jacobus Stoutjes­dijk.'

Ds. H. J. Budding ging nogal eens voor in deze gemeenten maar na­dat hij de vrijheid had aangevraagd en naar Groningen was vertrokken, was er rond 1843 geen predikant meer voor de gemeente. Men nam con­tact op met ds. C. van den Oever en door zijn bemiddeling werd de ge­meente opgenomen bij de Gereformeerde kerken onder 't kruis. Als predikant werd nu beroepen ds. Bastiaan Sterkenburg, die het beroep aannam. Een tijdlang kwam de gemeente nog samen in de schuur van Van Farowé maar eind 1846 kocht ds. Sterkenburg een arbeiderswoning in Oosterland met een schuur die men inrichtte als kerk. In die tijd ont­stonden een aantal moeilijkheden omdat een gedeelte van de leden meer op had met de prediking van oefenaar Pieter van Dijke dan met die van Sterkenburg.2

Na Sterkenburgs vertrek vormden deze ontevredenen een Ledeboeriaanse gemeente en Van Dijke, inmiddels bevestigd door ds. Le­deboer kwam daar preken. Men kerkte in het huis van J. Stouten maar toen een van de leden, Jac. Stoutjesdijk naar Amerika vertrok, schonk hij zijn huis in het Groenendaal aan deze gemeente. Na verbouwing deed deze kerk dienst tot 1965.

Overigens leefde er bij deze Ledeboerianen wel achting voor één van de opvolgers van ds. Sterkenburg te weten ds. Pieter Siemense.

182

183

Men had respect voor zijn levenswandel en prediking. Zieken die tot de Ledeboe­riaanse gemeente behoorden werden door hem bezocht en bij de begrafe­nissen sprak hij regelmatig.

Wanneer deze Dijkiaanse gemeente (want men volgde een tijdlang ds. Van Dijke) zich bij de Bakkerianen aangesloten heeft, is niet meer be­kend. Het meest voor de hand ligt het jaar 1887. Oosterland wordt name­lijk in de levensbeschrijving van ds. Bakker niet genoemd; hij heeft er dus niet gepreekt maar in de notulen van de vergadering van 14 september 1887 komt de gemeente wel voor. Ze schaarde zich toen achter M. Ru­ben.

Veel problemen schijnen er in Oosterland niet geweest te zijn, afgaande op de notulen. Een aantal malen werd in deze plaats vergaderd maar ru­zies worden niet genoemd. Toen ds. Van der Garde niet meer in staat was om voor te gaan, sloot de gemeente, die zich toen - net zoals de andere - Nederduits Gereformeerde Gemeente noemde, zich aan bij de Oud Gereformeerde Gemeenten die toen bediend werden door ds. L. Bone. In 1948 verenigden ook zij zich toen in het kerkverband van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Er is tenslotte nog iets merkwaardigs over de naam te vermelden.

In zijn boek Kaart van Kerkelijk Nederland, schreef dr. C. N. Impeta dat de toevoeging Nederduits volgens de Oosterlanders er 'de herinnering aan levendig houdt dat er ook in Duitsland nog vrij vele Reformierte Ge­meinden zijn, die met de onze op één wortel stoelen'. Het zal duidelijk zijn dat de zegsman van dr. Impeta bijzonder weinig kennis van het ge­bruik van deze naam bij de Bakkerianen heeft gehad.3

**Noten:**

1. D. van Farowé, Kerkelijk notelboek. Ik ontving een kopie van dhr. M. J. Goud uit Waar­de. H. M. Stoppelenburg, Kerkhistorische kroniek, 4e jrg. no. 2.

2. P. van de Breevaart, De breuk beleefd, 46vv.

3. C. N. Impeta, Kaart van kerkelijk Nederland, 220.

**Opheusden**

Het ontstaan van de gemeente in Opheusden staat in nauw verband met de werkzaamheden van G. van der Garde. Deze had eerst de gemeente van Rhenen-Achterberg gediend als diaken en lerend diaken, terwijl hij in Opheusden woonde, waar hij broodbakker was. Later ging hij in zijn woonplaats zelf voor; vanaf welk jaar dat was, wordt niet meegedeeld, maar de eerste maal dat de plaats in de notulen opduikt, is in september 1909. Op die vergadering werd het aan Van der Garde toegestaan om de gemeenten te dienen als oefenaar.

Zijn gehele leven heeft Van der Garde gepreekt in deze kleine gemeente in de Tielestraat. Een van degenen die zich later bij hem aansloten, was Yzak van Dam. Deze was in 1907 ouderling geweest van de gemeente Opheusden, die toen meeging met de Vereniging van 1907. Na het ver­trek van ds. Van Oordt uit Opheusden, sloot Van Dam zich aan bij Van der Garde.1

Hoewel de gemeente Opheusden niet vaak genoemd wordt in de notulen is het bekend dat aan het einde van de ambtsbediening van ds. Van der Garde de conflicten niet uitgebleven zijn. In 1931 onttrok ouderling P. van der Sluis zich en ook anderszins zijn er problemen geweest. Toen ds. Van der Garde overleden was, verliep de gemeente al spoedig. Een aantal leden sloot zich met Yzak van Dam aan bij de Gereformeerde Gemeente van Opheusden. Anderen vonden elders kerkelijk onderdak.

**Noten:**

1. De vereniging van 1907, 178, 179.

**Oud-Beijerland**

Het jaar van ontstaan van de gemeente van Oud-Beijerland is niet meer bekend. H. M. Stoppelenburg veronderstelt dat het in 1863 tot gemeen­tevorming kwam en dat de eerste ouderling P. de Koning in 1864 over­leed.1 Hoe dit zij, in de Bakkeriaanse notulen wordt Oud-Beijerland lang niet als zelfstandige gemeente genoemd; het ligt dus voor de hand dat men de gemeente van Oud-Beijerland en die van Nieuw-Beijerland als een geheel heeft beschouwd. Deze twee splitsten zich na de dood van ds. Bakker, zoals te zien is bij de algemene vergadering van 12 mei 1886 te

184

185

's-Gravenpolder. Daarin wordt geoordeeld 'dat er geen reden bestaat om de gemeente van Oud Beierland van onze gemeenschap te ontzetten, maar wel die van Nieuw-Beierland

In de tijd na Bakkers dood heeft ook Oud-Beijerland naar mogelijkheden gezocht om de'sacramenten te laten bedienen. Zodoende nodigde ouder­ling Goudswaard ds. Wijting van Goes uit om te dopen maar ouderling J. Blom was hiertegen en wilde wachten 'totdat de Heere de weg opende om een leraar van God te krijgen voor dat werk'. Het bracht een tijdelijke scheuring teweeg, die tot 1905 zou duren.

Ouderling J. Blom overleed in 1896 en dat gaf problemen voor de kleine gemeente. Diaken A. Kooiman, die het op de algemene vergadering van september 1896 naar voren bracht, kreeg te horen dat hij (met algemene stemmen) 'volmacht' kreeg 'om in tijd van nood iemand aan te stellen het kerkelijk dienstwerk te verrichten'. Daarmee waren de problemen de wereld niet uit. In 1897 werd meegedeeld dat enige leden zich onttrok­ken. Ds. Ruben verklaarde daarop dat hij bij zijn volgende bezoek aan Oud-Beijerland de zaak nader behandelen zou. Het heeft blijkbaar niet veel geholpen want op 11 september 1901 bespreekt men opnieuw de 'troebelen die reeds allang daar zijn doorleefd'.Men besluit om de op de vergadering afwezige diaken Kooiman te vragen wanneer hij de dominee en de twee afgevaardigden - L. Hubregtse van 's-Gravenpolder en L. van der Sluis van Herkingen - ontvangen kan om 'met 's Heeren hulpe de zaak te beslissen en ten einde te brengen'. Het schijnt nu wel geholpen te hebben; men sprak er in ieder geval niet meer over. Doordat men zich herenigde met het vroeger afgescheiden deel, in 1905, werd de gemeente wat groter.

Na Rubens dood schaarde de gemeente zich onder zijn opvolgers Hu­bregtse en Van der Garde. Een rol van groot belang speelde men niet meer in het kerkverband; slechts een enkele maal komen we de gemeente bij algemene zaken tegen in de notulen.

Men bleef wel tot het einde toe aangesloten en zodoende ging na de dood van ds. Van der Garde, ds. W. Baaij van Tholen er nog een tijdlang voor, totdat hij overging naar de Christelijke Gereformeerde Kerken. Oud­Beijerland besloot bij die gelegenheid om zelfstandig te blijven.

Weer later preekte ds. B. Hennephof er en vormde men een verband met de gemeenten van Dordrecht en Colijnsplaat. Na het overlijden van ds. Hennephof kwam diens opvolger ds. Jongejan wel eens preken.

Intussen was de gemeente door het vertrek van een aantal leden zeer klein geworden.

**Noten:**

1. H. M. Stoppelenburg, Kerkhistorische kroniek, 8e jrg. no. 1.

**Oude Tonge**

Oude Tonge komt in de Bakkeriaanse notulen ter sprake op de vergade­ring van 13 mei 1914. Men verzoekt dan aan de leraars 'ook hun eens des zondags te bedienen met de verkondiging des Woords, hetwelk tot heden wel enkele malen in de week is geschied'. De vergadering besluit met meerderheid van stemmen dit toe te staan: beide leraars zouden een zon­dag voorgaan. Dat gebeurde en het was tot tevredenheid want op 11 november verzocht Oude Tonge om opgenomen te worden in het ver­band. Men besloot een onderzoek in te stellen naar de grondslagen van de gemeente op 12 mei 1915 (men werkte nu ook weer niet zo snel) en op 8 september 1915 brachten de leraars verslag uit van hun bevindingen, 'waarop beslist wordt om met die gemeente door te blijven gaan met eens per jaar minstens een dagje op den dag des Heeren door elk der leraren door te prediken'.

Dit besluit wordt bekrachtigd op 12 mei 1916. In 1918 wordt Oude Tonge genoemd als onderdeel van Herkingen; men achtte het groepje te klein om als zelfstandige gemeente aan te merken. Er waren dan ook niet veel leden. P. Blok schrijft dat er in 1944 een elftal leden waren die in 'een leesgezelschap' bijeen kwamen in een gebouwtje aan de Oost-Achterweg. Voor die tijd zijn het er waarschijnlijk niet veel meer geweest. Het preek- lezen werd aanvankelijk gedaan door G. van Beusekom, een kerke- raadslid van Herkingen, die in Oude Tonge woonde. Een verdere kerkenraad was er niet.

Later is er nog gelezen door J. van Prooijen, predi­kant is geworden bij de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Na het overlijden van ds. Van der Garde, kwam ds. Baaij regelmatig in Oude Tonge en door zijn invloed bleef men met een bestuur werken. Het bestond toen uit: W. J. Breeman, A. Kievit en J. van Prooijen. Rond 1944 preekte ds. J. B. Bel er, waardoor een weg gebaand werd tot aanslui­ting bij de Gereformeerde Gemeenten. Die vond plaats in 1946.1

**Noten:**

1. P. Blok, Th. de Waal, Geschiedenis van een kerk, 65.

**Poederoyen**

In Poederoyen is een Afgescheiden gemeente geweest. Een aantal leden van de Hervormde gemeente aldaar had zich reeds voor november 1834 afgescheiden. Later preekte ds. H. P. Scholte er en wel op 26 juli 18351. Onder degenen die zich na enige tijd bij deze gemeente aansloten, be­hoorde een zekere Jan van der Meer van der Wiel. Zijn naam komt voor onder een request dat in maart 1839 door de leden van de gemeente werd opgesteld om erkenning aan te vragen. Deze Van der Meer van der Wiel sloot zich later aan bij ds. Ledeboer. Wanneer dat precies gebeurde, weten we niet, in ieder geval was hij bij de algemene vergadering van de Ledeboerianen in 1853 aanwezig. Ledeboer had nogal wat met hem op en leende hem geld omdat hij zo arm was.2

Ook uit andere gegevens blijkt dat de predikant hem verder met een rijk onderscheidingsvermogen

187

bedeeld zag. Zo hechtte hij veel waarde aan Van der Meer's oordeel bij de behandeling van de kwestie met A. van der Linde.3

In het conflict tussen ds. Van Dijke en Daan Bakker steunde Van der Meer de laatste, al was hij wel op de algemene vergadering, die op 13 sep­tember 1865 in 13ruinisse gehouden werd, aanwezig. Maar aan de classis- vergadering van 20 augustus 1866, die in Benthuizen gehouden werd, stuurde Van der Meer een brief 'waarin hij ten stelligste tegenspreekt en gedaan heeft tegen die besluiten der vergadering en waarin ook lastering voorkomt van Ds. van Dijke'.

Een commissie werd daarop benoemd om met hem te spreken maar veel schijnt het niet geholpen te hebben, want de algemene vergadering van 11 september 1867 besloot dat de zaak Van der Meer verder zou worden behandeld en afgedaan, waarmee bedoeld werd dat hij van de gemeenten afgevoerd moest worden als lid.4

Hij sloot zich toen naar alle waarschijnlijkheid aan bij ds. Bakker, die volgens de levensbeschrijving in Poederoyen preekte, maar zijn naam komt in de Bakkeriaanse notulen niet voor. Dat zegt nu ook weer niet zoveel want dat is net zomin het geval met die van Theunis van Hemert, eveneens ou­derling in Poederoyen.5

Ds. Bakker was bijzonder op Van Hemert ge­steld. In zijn brieven noemt hij hem regelmatig. De levensbeschrijving vermeldt dat hij tot de meest gemeenzame vrienden van ds. Bakker be­hoorde. Vlak voor diens sterven heeft hij de predikant nog bezocht, waarbij Bakker afscheid van hem nam. De brief, die M. Ruben schreef over het stervan was ook aan Van Hemert gericht. Of Van Hemert Ru­ben gevolgd heeft toen hij als predikant bevestigd was, wordt niet duide­lijk.

Verdere gegevens over deze Bakkeriaanse gemeente, of dit gezelschap ontbreken, zodat niet bekend is of ze zich bij de Dolerenden of bij een an­der kerkverband aangesloten hebben.

**Noten:**

1. C. Smits, De Afscheiding van 1834, deel 1.

2. H. Natzijl, Verzamelde geschriften over ds. L. G. C. Ledeboer, reg. in v.

3. De mening van A. van der Linde over de brief die Van der Meer van der Wiel schreef is te lezen in zijn De strijdende gereformeerde kerk, 128. In dit boekje waarin Van der Linde zich meer van zijn strijdende dan van zijn gereformeerde kant laat zien, merkt hij op: 'Die brief, nu opzichzelven had natuurlijk niets te beduiden, en men zou hebben kunnen vol­staan met hem in de kachel te stoppen ... (blz. 130). Ledeboer was een andere mening toe­gedaan.

4. J. M. Vermeulen, *Toen hij 't ambt ontvangen zou.* Hierin leest hij tot driemaal toe Van der Wel in plaats van Van der Wiel (446, 450) hoewel de originele notulen daar wel dui­delijk in zijn. Nu lijkt het alsof de gehele procedure de ouderling van Nieuw-Beijerland, S. van der Wel betrof.

5. Volgens C. Smits was er in 1875 een zekere Theunis van Hemert lid van de Afgescheiden gemeente. Dit zal wel een familielid geweest zijn. Een Van Hemert wordt ook genoemd in De Heraut van 1886 waarin hij Ledeboers visie op het kerkelijk standpunt nog eens uit­een zette. Deze Van Hemert was een meester en hij is misschien dezelfde geweest van wie M. Ruben in zijn brief over het sterven van ds. Bakker aan Theunis van Hemert schreef: 'En Meester! is hierin nog ene sprokkeling in voor u, zoek het er vrij uit'. Is deze meester Van Hemert degene geweest die de levensbeschrijving heeft opgesteld? Ik kan er geen ze­kerheid over geven.

188

**Poortvliet**

Er is in Poortvliet een Bakkeriaanse gemeente geweest maar ook hier is veel in nevelen gehuld. In het boekje met de geschiedenis van de Gerefor­meerde Gemeenten te Poortvliet wordt zelfs het bestaan van deze ge­meente niet vermeld.' Toch is die er wel geweest; voor de eerste maal ko­men we haar tegen in de notulen van 9 mei 1866. Een kwestie over een lid van de gemeente dat zich onttrok en waarbij men tot 'afsnijding' advi­seerde, kwam aan de orde.

Maar ook op een andere manier worden we over het ontstaan van de ge­meente ingelicht, namelijk door het Eenvoudig verhaal van het leven en de bekering van Adriaan Bergers. Deze Adriaan Bergers is ouderling ge­weest, eerst in Tholen, waar hij zich als een geestverwant van Pieter van Dijke openbaarde met wie hij een missieve ondertekende aan de regering in verband met de gevangenschap van ds. H. J. Budding.2

Rond 1850 kwam Bergers zonder werk en hij verhuisde naar Poortvliet waar hij op een nieuwe meestoof aan het werk kon.

Er bestond in Poortvliet volgens Bergers geen Afgescheiden gemeente. Maar toch werd hij er na verloop van tijd op gewezen 'dat nog datzelfde ambt des ouderlingschaps, waartoe mij de Heere zo klaar door een gees­telijk gezigt geroepen had op mij rustte. Zo gebeurde het dan dat zich de Heere ook aldaar ene woning of kerk bouwde, waarbij ik na verloop van enigen tijd als zodanig beroepen werd, onder de bediening van Ds. Bakker, die wij door Gods genade tot onzen leraar geroepen en beves­tigd hebben. Daar nu deze leraar verschillende gemeenten te bedienen had, zodat hij op zijn hoogst drie of vier malen in het jaar bij ons kon komen leren, werden vele leden, meest natuurlijke mensen, daarover ontevreden en gingen uit misnoegen andere leraars horen, meer met het uitwendige dan met het inwendige op hebbende, waaruit tweespalt ontstond, hetwelk ten gevolge had dat die leraar op het laatste in het ge­heel niet meer kwam'.

Bergers heeft zich hiertoe ook laten overhalen, al was het dan tegen zijn opvattingen over de kerk. Hij schrijft: 'Had de Drieënige Verbonds-God mij vroeger toen ik nog lid van de Hervormde kerk was, mij getoond hoe dat Zijn ongenoegen daarop rustte, omdat zij de gronden van 1618 en 1619 verworpen hadden, zodat ik mij haasten moest uit dat Babel te ge­raken, opdat ik van hare plagen niet mocht ontvangen, zo mocht ik evenwel geen afstand doen van de kerkelijke goederen noch van den naam onzer voorvaderen, hoewel velen zulks in dezen tijd kwamen te doen om de vervolging te ontgaan en van den Koning van Nederland er­kend te worden, waarover de Heere ook Zijn ongenoegen geopenbaard heeft. 'Omdat het hen niet goed gedacht heeft God in erkentenis te hou­den, heeft Hij hen regtvaardig overgegeven in een verkeerden zin om te doen dingen die niet betamen'. Dat bleek volgens Bergers met name daaruit dat het in deze kerken niet meer als zonde gold om zich te vac­cineren, assureren en allerlei wereldse maatschappijen op te richten.

189

Hoewel Bergers 'het licht dat de Heere in dezen weg geschonken had' niet durfde te verloochenen, viel hij toch 'door den gedurigen aandrang van het volk in die zwakheid van ook mijn toestemming te geven tot het laten prediken van andere leraars, om de scheur vleeschelijk te verzach­ten, waaruit Ds. Bakker oorzaak nam om niet meer bij ons te komen lee- ren en geen barmhartigheid oefende toen ik zulks bekende, hetwelk mijn hart grote smart en wee deed, te meer dewijl de gemeente mij grotelijks bedroefde en zij als Korachs tegen mij opstonden en sommigen te kennen gaven mij in den dienst die de Heere mij had opgelegd niet meer te willen horen'.3

Na een censuurkwestie in 1869 kwam het laten preken door andere voor­gangers op 29 april 1874 in de algemene vergadering aan de orde. Even­als ten aanzien van Stavenisse besloot de algemene vergadering dat ook Poortvliet niet meer als gemeente 'in onze richting' erkend zou worden als men hierin bleef volharden. 'Nogthans al was het voor enkele perso­nen welke met ons blijven verenigen en volharden zullen aan de kinde­ren dier ouders het H. sacrament des Doops worden bediend'. Zeer waarschijnlijk bleef er in Poortvliet een klein restant over want vlak voordat ds. Bakker overleed werd hij bezocht door een gemeentelid uit Poort­vliet. Dit restant, deze Bakkeriaanse gemeente ging later over naar de Dolerenden.4

Bergers leefde toen niet meer: hij overleed 16 mei 1876.

Waar het gedeelte gebleven is dat andere voorgangers uitgenodigd had, is niet bekend. Waarschijnlijk vonden zij onderdak bij de Gereformeerde Gemeente onder 't kruis in die plaats. Anderen hebben zich waarschijn­lijk aangesloten bij het gezelschap van Joh. Elenbaas. Deze heeft voor­gangers gevraagd om voor te gaan, zoals - na Bakkers dood - ds. D. Janse, J. Vader en zelfs - zij het tevergeefs - Wulfert Floor.

Er zijn overigens lijnen te trekken van dit gezelschap naar de latere Gere­formeerde Gemeente.

**Noten:**

1. A. G. Eggebeen, Niet door kracht, noch door geweld.

2. J. M. Vermeulen, Toen hij 't ambt ontvangen zou, 84, 101, 386.

3. Eenvoudig verhaal van het leven en de bekering van Adriaan Bergers, 43,44.

4. Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land. Katern Zeeland, 10.

**Rhenen-Achterberg**

De Bakkeriaanse gemeente in Rhenen komt voor het eerst ter sprake in 1893. Dat betrof toen een protest tegen de stichting van de gemeente te Leerdam. Ook later zouden deze beide gemeenten op niet al te goede voet met elkaar staan en Leerdam protesteerde tegen de diaken van Rhe­nen, A. Fuch, die buiten de gemeenten omwerkte. Het kwam hem op censuur te staan in 1896.

De vraag is nu of deze gemeente al eerder bestond. Het is immers bekend dat ds. Ledeboer wel eens in deze buurt preekte. Hij ging daarvoor dan meestal naar Leersum maar sprak ook in Rhenen de mensen die hij te­genkwam aan.1

De gemeente van Leersum volgde ds. Van Dijke en ambtsdragers uit deze buurt worden in de notulen regelmatig genoemd. Is deze gemeente later Bakkeriaans geworden, of een gedeelte van deze gemeente? Heeft ze een andere oorsprong? C. Smits deelt mee: 'Ook was er - volgens mededelin­gen van bejaarde personen ter plaatse - een gezelschap van 'Bakkerianen' (volgelingen van Daan Bakker 1821-1885) te Achterberg, gelegen onder de rook van Rhenen, alsmede een conventikel te Amerongen. Van deze gezelschappen zijn geen archiefstukken bewaard'. Maar Rhenen, Ame­rongen en Achterberg worden in de levensbeschrijving niet genoemd, zo­dat het niet voor de hand ligt dat ds. Bakker er zelf gepreekt heeft. Wel zijn opvolger, ds. Ruben, zoals al gezegd is in 1893.2

Zes jaar later werd er in Achterberg een vereniging opgericht, 'Dorkas' genaamd, die op 19 december 1899 goedgekeurd werd bij Koninklijk be­sluit. In dat bestuur is de meest opvallende persoon

190

191

Gerrit van der Garde. Deze werd later diaken en zelfs lerend diaken, totdat hij als predikant beroepen werd. Zijn bevestiging vond ook plaats in het kerkgebouw van Rhenen-Achterberg. Maar ds. Van der Garde concentreerde zich op Op­heusden, waar eveneens een gemeente gevormd werd. Nog eenmaal kreeg Rhenen-Achterberg een voorganger in de persoon van oefenaar G. Koeteeuw, die vanuit Melissant hier naar toe kwam. Toen hem het ver­lof om voor te gaan ontnomen werd, rond 1929, bleef hij er nog wel wo­nen. De ruzies bleven de gemeente verder niet bespaard, zoals we uit brieven aan Van der Garde weten. Later heeft deze gemeente zich aange­sloten bij de Oud Gereformeerden.

Overigens moet de Bakkeriaanse gemeente niet verward worden met de huidige Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland te Rhenen. Deze laatste werd bediend door oefenaar J. Vijverberg. Hij heeft zelf wel onder ds. W. Baaij de gemeenten gediend maar zijn gemeente was tegen aan­sluiting. De voortzetting van de oude Bakkeriaanse gemeente heeft haar kerkgebouw in Achterberg.

**Noten:**

1. Over de gemeente te Leersum, zie C. Smits, De Afscheiding van 1834, deel 4, 161 vv; H. Florijn, En toch niet verteerd, 11, 12. Volgens G. Keizer, Uit de geschiedenis der Gerefor­meerde kerken, blz. 47, preekte ds. Ledeboer te Leersum bij Amerongen, nadat hij juist was vrijgekomen uit de gevangenis. 'Hij was dodelijk zwak en zag er uitgeteerd uit'.

2. Wijlen ouderling A. van den Berg vertelde rond 1980 dat hij als kind de predikanten Ru­ben en Hubregtse en Van der Garde had gezien als ze met een boerenwagen opgehaald werden. Zijn grootmoeder, die in de volksmond 'stomme Marie' genoemd werd, omdat ze gedurende 7 jaar niet heeft kunnen spreken, had vaak gezelschappen. Op een van die gezelschappen heeft G. van der Garde zijn latere vrouw ontmoet, zo werd mij meege­deeld.

**Rotterdam**

In de handgeschreven levensbeschrijving van ds. D. Bakker wordt mee­gedeeld dat hij ook in Rotterdam gepreekt heeft maar een verdere aan­duiding ontbreekt, en de notulen zwijgen er eveneens over. Dan kan men zich afvragen of hier het gezelschap bedoeld is waarin ds. Lede- boer eerder al was voorgegaan. Volgens J. H. Landwehr begon hij daar kort na 1840 mee.' Ledeboers aanhang in Rotterdam was evenwel niet groot en of het tot een gemeente gekomen is, blijft de vraag. Het zou kunnen dat dit gezelschap ds. Bakker volgde.

Op de vergadering van 11 september 1907 lezen we dat er in artikelen gehandeld is over Rotterdam en dat die artikelen - men zegt er verder niets over - goedgekeurd zijn.

Was er toen nog een zekere Bakkeriaanse aanhang in Rotterdam over? Die is waarschijnlijk later teniet gegaan want op de vergadering van 12 september 1928 is er onder ds. Van der Garde een verzoek binnen ge­komen van Rotterdam 'om bij de gemeentens aan te mogen sluiten'.

192

Men besloot om dit verzoek aan te houden tot de vergadering daarop. Daar kwam het weer ter sprake maar de notulen zijn erg onduidelijk. Wel is er uit op te maken dat met algemene stemmen 'goed beschikt' werd.

Wat er verder met de gemeente gebeurd is, blijft in het duister.

**Noten:**

1. J. H. Landwehr, Beknopte geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam, 17.

**Scharendijke**

Scharendijke komt voor het eerst ter sprake in de vergadering van 14 sep­tember 1904.

Daar werd een brief voorgelezen 'inhoudende een minzaam verzoek van een vergaderingetje mensen om kerkelijk in gemeenschap met ons li­chaam opgenomen te worden, welk verzoek door de vergadering wordt ingewilligd en goedgekeurd'. Ds. Ruben zal er dan wel een aantal malen voorgegaan zijn. Of hij er een gemeente geïnstitueerd heeft, is niet zeker. Als dat wel gebeurd is, dan is deze gemeente weer te niet gegaan want op de algemene vergadering van mei 1913 werd weer een verzoek 'van eni­ge mensen te Scharendijke overgebracht, welke met en overeenkom­stig de grondslagen in ons leerstellig en kerkelijk doorleven zouden wensen te leven'. De vergadering besloot daarop 'die mensen met 's Heeren hulpe tegemoet te komen en er een gemeente van te maken of te stichten en om alzo ook bediend te worden'. Dat gebeurde - waarschijn­lijk door ds. Hubregtse - en zo kon op 10 september 1913 meegedeeld worden dat er in Scharendijke een gemeente gesticht was en dat die 'al- zo in de gemeenschap met het lichaam opgenomen' was. Of er dus twee keer een gemeente te Scharendijke gesticht is, of dat men eerst een gezelschap van mensen geholpen heeft en daarna dit gezelschap als ge­meente heeft geïnstitueerd, wordt uit de beschikbare gegevens niet [duide­lijk. Net](http://duide-lijk.Net) zomin als het duidelijk is wanneer en waardoor deze gemeente teniet is gegaan.

**Stad aan het Haringvliet**

In 1854 werd in Stad aan het Haringvliet een Afgescheiden gemeente geïnstitueerd. Deze gemeente vroeg en verkreeg erkenning van de rege­ring op 15 juni 1854.1 Maar het duurde niet zo heel lang of men nodigde ds. Ledeboer uit om eens voor te gaan. Dat was kort na 8 april 1855 want toen besloot de kerkenraad om bij hem 'en Van Dijke aan te sluiten'. Hij kwam en is er in ieder geval geweest op 11 juni 1863 want toen schreef hij er de brief die opgenomen is in zijn Brieven van L. G. C. Ledeboer.2

193

Maar ... Ledeboer was een tegenstander van het aanvragen van de vrij­heid bij de overheid en het is waarschijnlijk onder zijn invloed geweest dat de gemeente al eerder, op 15 mei 1862, aan de regering verzocht had om de verleende vrijheid weer te willen intrekken.

Na Ledeboers dood, volgde de gemeente Daan Bakker en toen hij beves­tigd werd, was de ouderling van Stad, P. Maliepaard een van degenen die hem de handen oplegden. Deze ouderling zou verder een rol van beteke­nis spelen in het kerkverband. Zo maakte hij bijvoorbeeld deel uit van de commissie die met Krijn Kranendonk zou spreken over een eventuele toelating als voorganger in de gemeenten, maar ook in andere gevallen werd prijs gesteld op zijn oordeel.

Rond 1877 waren er moeilijkheden in Stad aan het Haringvliet. Op de vergadering van 9 mei 1877 werd het beroep besproken dat de gemeente had uitgebracht op de onderwijzer H. H. Dieperink-Langereis.

Hij was werkzaam in Nieuw-Beijerland als onderwijzer en 'tegen de ver­maning van Ds. D. Bakker' was men hiermee doorgegaan. Er was hier­door 'ergenis' gegeven, 'hetwelk door de vertegenwoordigers als schuld is bekend en om vergiffenis gevraagd en geschonken en door den Leraar gezegd, dat hij de gemeente weder onder opening hoopt te bedienen'. Maar meester Hendrik Haagen Dieperink-Langereis, die ook op andere manieren naar het ambt gestaan heeft, kwam toch in Stad aan het Ha­ringvliet, al werd hij dan niet bevestigd door ds. Bakker. De predikant die

dit op zich genomen heeft, was ds. P. Los.

Deze werd daartoe aangezocht door 'de broeders te Stad a.h. Haringvliet' en hij verklaarde zich er toe bereid. Dat was overigens niet naar de zin van ds. L. van der Velde van Rotterdam, die Dieperink-Langereis niet geschikt achtte. De bevestiging ging evenwel door en op zondag 11 ja­nuari 1880 werd Dieperink-Langereis met de woorden uit Jer. 15 : 19 in het ambt gezet. Dieperink-Langereis zelf deed intrede met 2. Cor. 5 : 18b. Hoelang ds. Los gunstig ten opzichte van hem gestemd is ge­weest, is niet bekend, wel wordt op de kerkenraadsvergadering van de ge­meente te Leiden van 1 juni 1880 meegedeeld: 'Omtrent Ds. Langereis en zijn gemeente waren geen gunstige berigten ingekomen'.3 Hij heeft tot circa 1887 de gemeente gediend, en het is wel voor te stellen dat ook voormalige leden van de Bakkeriaanse gemeente zich bij hem gevoegd hebben.

Stad aan het Haringvliet beluisterde trouwens toch wel graag andere pre­dikanten dan ds. Bakker. Zo was ds. Wust er een graag gehoorde voor­ganger en toen hij tenslotte vertrok en door de vergadering voor ongere­formeerd werd verklaard, schreef W. G. van Ree de brief die Wust in zijn autobiografie heeft opgenomen. De vergadering op haar beurt, nam het Van Ree kwalijk en hij werd gecensureerd wegens 'valsheid en leugen in geschrift en woord'.4

Na Bakkers dood maakte Maliepaard deel uit van de commissie die on­derzoek moest doen naar de Dolerenden. Maliepaard zelf was voor aan­sluiting en de gemeente volgde hem hierin, op een klein gedeelte na.5

Deze kleine groep kwam nu bijeen om zelf een preek te lezen.

Dat gebeurde in het huis van een van hen, Dammes Vroegindeweij; later in een leeg huisje van Joh. Huizer en weer later in een huis van de gezus­ters Pas op de Achterdijk. Men zocht opnieuw toenadering tot de Bakke­rianen en het groepje werd een onderdeel van Herkingen. Daar werd J. van Damme als ouderling gekozen en D. Vroegindeweij tot diaken. De kleine gemeente groeide en tenslotte was de vergaderplaats te klein als ds. Hubregtse of ds. Van der Garde kwam preken. Men besloot daarom een kerkje te bouwen aan de Molendijk en in maart 1917 was dat gereed. Het werd in gebruik genomen door ds. L. Hubregtse.

Men bleef de Bakkerianen tot het einde toe trouw en ds. Baaij die na het overlijden van ds. Van der Garde de gemeenten diende, kwam er regel­matig. Andere predikanten gingen eveneens voor, zoals ds. N. van der Kraats en ds. C. Kramp. Toen ds. Baaij overging naar de Christelijke Ge­reformeerde Kerken, besloot Stad aan het Haringvliet op 22 november 1945 om aansluiting te zoeken bij de Gereformeerde Gemeenten. Op 10 december 1945 werd ze door ds. J. B. Bel geïnstitueerd.6

**Noten:**

1. H. M. Stoppelenburg, Kerkhistorische kroniek, 4e jrg. no 1; Honderd vijftig jaar gemeen­ten en predikanten; J. Hage, De Afscheiding in Stad aan 't Haringvliet.

194 195

2. Brief 68.

3. De hele kwestie wordt door ds. P. Los uitvoerig meegedeeld in de kerkenraadsnotulen van zijn gemeente te Leiden van 1879,1880.

4. W. C. Wust, Mijn twee-en-veertigjarige 1 opbaan in de kerke Gods, 172vv. Zie ook de bijlagen.

5. In de Acta der voorlopige synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken gehouden te Utrecht 1888 (De overeenkomst in naam met die van de latere Bakkerianen is duidelijk) art. 41 staat onder andere: 'Al spoedig waren de onderhandelingen met de bedoelde groe­pen te Stad aan 't Haringvliet zover gevorderd dat op ene vergadering der gecombineer­de Classen Rotterdam-Dordrecht-Briele tot ineensmelting kon worden besloten'. Er is hier sprake van groepen te Stad. Verenigde de gemeente van Dieperink-Langereis ook mee?

6. P. Blok, Th. de Waal, Geschiedenis van een kerk, 71.

**Stavenisse**

Reeds voor de Afscheiding van 1834 waren er in Stavenisse gezelschap­pen van mensen, die zich onder de prediking in de Hervormde kerk in die plaats niet meer konden vinden. Cornelis Dominicus, die later oefe­naar zou worden van Kattendijke, vertelde dat die gezelschappen er al zo rond 1830 waren. Toch duurde het nog wel even voordat er aansluiting gezocht werd bij de Ledeboerianen. Volgens H. M. Stoppelenburg preek­te ds. Van Dijke er na zijn bevestiging (in 1851) en werd er in 1855 een kerkje ingericht door Marinus Luijk.1 Dit in een gebouwtje dat achter het huis van Luijks arbeider Ligtendag stond. Later zou Luijk hier als oefe­naar voorgaan.

Marinus Luijk werd op 7 januari 1817 in St. Maartensdijk geboren, als zoon van Cornelis Luijk en Johanna Steketee. Op 17-jarige leeftijd be­leefde hij zijn bekering.2 In het gedicht dat na zijn dood uitgegeven werd over zijn leven staat:

*'Toen ik tien en zeven jaar*

*Ter wereld had bereikt,*

*Ontzegde ik uw dienst*

*Voor tijd en eeuwigheid.*

*'k Heb mij toen op die tijd*

*Aan mijne Heer' verbonden, (...)'*

In Stavenisse werd hij boer en later oefende hij in de Ledeboeriaanse ge­meente. Het is niet meer bekend wanneer hij hier mee begonnen is; in ie­der geval was het voor 1865 toen het conflict tussen Bakker en Van Dijke een scheuring in de gemeenten teweeg bracht. Luijk heeft een zeker aan­deel in de twist gehad. Destijds is hij persoonlijk bij ds. Van Dijke ge­weest om die uit te nodigen voor de vergadering waarop men opnieuw tot een verzoening wenste te komen. Maar Van Dijke weigerde en handhaaf­de zijn bedanken, ook voor Stavenisse als die gemeente achter Bakker bleef staan. Dat deed ze en het is Luijk geweest die Bakker bevestigd heeft als predikant met de tekst 2 Tim. 4 : 2.

Het is opvallend dat het voorwoord in de Bakkeriaanse notulen geda­teerd is: Stavenisse 25 april 1866; niet onmogelijk is het dat M. Luijk hier

196 de auteur van geweest is. In Stavenisse bleef hij voorgaan. Volgens over­levering moest hij daarbij eens op een Kerstmis zevenmaal preken en kon hij geen woord vinden. Ds. J. W. Slager schrijft: 'Dat bracht hem in de banden. Zijn vrouw die ook een gekende des Heeren was en nog de hoge leeftijd van honderd jaar en enige maanden heeft mogen bereiken, kwam met haar man in de banden.

Op een nacht was hij uit bed gegaan naar de schuur en bleef nog al lang weg. Eindelijk kwam hij binnen, opgeruimd van geest. Zijn vrouw vroeg hem: Man is het veranderd? Hij zei: Ja vrouw: Raad. Zij dacht uit het antwoord dat hij raad had gekregen, maar hij was bepaald bij Jes. 9 enkel het woord: Raad. Daar heeft hij zevenmaal uit en over mogen spreken en de laatste of zevende maal zei hij: Ik moet maar ophouden, want de olie blijft nog lopen'.

Het gedicht dat na zijn dood gemaakt werd, typeerde zijn prediking als volgt:

*'Hoe wist hij Godes wet*

*Ook helder te ontvouwen,*

*En hoe de zondaar moest*

*Zijn heil op Jezus bouwen.*

*En d' Evangelie-leer*

*Dat aangename zoet,*

*Dat drukte hij met kracht*

*Op een benauwd gemoed'.*

In 1869 werd Luijk ziek. 'Een hartekwaal' zo deelt het gedicht mee.

Op het ziekbed dat zijn sterfbed zou worden heeft hij de bezoekers nog vermaand, ook zijn vijanden.

*'Hij sprak ze allen aan*

*En wees hen op zijn Heer'*

*Wiens hij voor eeuwig was*

*Die trouw hield keer op keer.*

*Die heeft mij, zeide hij*

*Voor eeuwig trouw gezworen,*

*Die heb ik tot mijn deel*

*En erfgoed uitverkoren'.*

Zondagmiddag 31 januari 1869 overleed hij (volgens de overlijdensacte 1 februari) in zijn woonplaats.

Het kerkgebouw werd nu het bezit van zijn weduwe Maatje Heijboer, die eerder gehuwd was geweest met Christiaan Kauffman. In 1905 deed zij het over aan de gemeente.3

Inmiddels was er wel het een en ander gebeurd in de gemeente want hoe­wel Stavenisse weinig genoemd wordt in de Bakkeriaanse notulen - alleen een vraag over de bediening van de Doop op 13 mei 1868 wordt vermeld - bleek al spoedig toch verwijdering te komen tussen ds. Bakker en de gemeente. In de notulen van 29 april 1874 wordt meegedeeld dat Poortvliet, samen met Stavenisse zich ook met andere kerkgenootschap­pen inliet. De vergadering besloot daarop dat 'indien zij zich met andere

197

genootschappen blijven verenigen, dezelve gemeenten te bedanken en niet meer als gemeenten in onze richting te erkennen. Nogthans al was het voor enkele personen welke met ons blijven verenigen en volharden zullen aan de kinderen dier ouders het H. Sacrament des Doops worden bediend'.

Hierna wordt de geschiedenis van de gemeente er niet duidelijker op. Heeft men contact gezocht met ds. P. van Dijke? Het is niet onmogelijk. In een brief van 13 mei 1875 schrijft hij: 'Ik ben verleden week, Hemel­vaartsdag in mijne verwachting teleurgesteld. Ik had u zeker met een boot vol vrienden op Stavenisse verwacht teneinde Gods Woord door mij te horen spreken'.4

Het is niet duidelijk of men bij de Dijkiaanse gemeenten is aangesloten geweest. Wel heeft men in ieder geval na Van Dijke's dood, op 5 juni 1889 contact gezocht met de gemeenten onder ds. D. Janse.

Diens vergadering bepaalde toen: 'In behandeling genomen art. 5 der Cl. Bruinisse, betreffende de gemeente Stavenisse en St. Maartensdijk en is hier van besluit genomen, om in naam der Pr. verg. de gemeente Stave­nisse aan te schrijven. Wanneer zij bij de voorgegevene begeerte blijven van 25 maart jl. alsdan door Ds Janse ene Predikbeurd uit liefde te doen, en aldaar die kinderen te doopen'. Zodoende kon ds. Slager schrijven dat ds. Janse in deze gemeente gedoopt heeft.

Ook andere predikanten dan ds. Janse zijn voorgegaan of hadden al eer­der gepreekt en gedoopt. Genoemd worden: ds. B. Sterkenburg, ds. K. Werner, ds. N. Wedemeijer, ds. D. B. van Smaalen, ds. G. Maliepaard en anderen. Zeer lang heeft ds. P. van der Heyden de gemeente gediend met Woord en Sacrament en na hem ds. J. Fraanje.

Zeer bekend op Stavenisse was de ouderling L. J. Potappel. Na zijn dood

198 heeft de gemeente zich aangesloten bij de Oud Gereformeerde Gemeen­ten in Nederland.

**Noten:**

1. H. M. Stoppelenburg, Kerkhistorische kroniek, 6e jrg. no. 2.

2. J. W. Slager, Enige herinneringen en overdenkingen, l0vv.

3. Vrouw Luijk is ook een bekende geweest van ouderling L. J. Potappel, zie A. J. Smits, Levensbeschrijving en brieven van L. J. Potappel, 84,85.

4. P. van Dijke, Het veelbewogen leven en de rijkgezegende arbeid, 162.

**St. Maartensdijk**

St. Maartensdijk is een van de oudste Bakkeriaanse gemeenten. Kwam ze - zoals zoveel gemeenten met haar - in het Ledeboeriaanse spoor via ds. H. J. Budding? Dat zou kunnen want onder de missive van de gemeenten van ds. Budding aan koning Willem II van 25 april 1842 lezen we de na­men van twee ambtsdragers uit St. Maartensdijk, te weten J. Charpentier en C. A. de Koning. En H. M. Stoppelenburg meent zodoende dat de ge­meente uit deze tijd stamt.' Als dat waar is, dan heeft het toch wel lang geduurd voordat men zich echt aansloot bij de Ledeboerianen. Er zijn bijvoorbeeld geen brieven bekend die ds. Ledeboer uit St. Maartensdijk schreef. Daarnaast was de gemeente niet aanwezig op de vergadering waarop Pieter van Dijke geëxamineerd werd in verband met zijn bevesti­ging, terwijl het toch voor de hand zou liggen dat zij hier ook op verte­genwoordigd zou zijn. In de notulen van de vergadering van 1853 wordt de gemeente niet genoemd. Het is dus maar de vraag of ds. Ledeboer er zelf ooit geweest is; maar ds. Van Dijke kwam er zelf in het begin ook niet vaak. ,Pas in een brief van 23 januari 1863 spreekt hij erover als hij schrijft: 'Als de Heere wil en wij leven, moet ik aanstaande Zondag op St. Maartensdijk leren, alwaar ik Maandagavond voor de eerste maal heb gepreekt. Er waren dien avond goed 1000 hoorders in de schuur. Ver­wonderd was ik over Gods werken. Elk liet zijn werk staan en kwam om Gods Woord te horen met aandacht en opmerkzaamheid. Wat de Heere er mee voor heeft, weet ik niet, maar het is wonderlijk'.2 Uit deze woor­den blijkt dat de gemeente ontstaan is rond 20 januari 1863. Dat geeft evenwel geen antwoord op de vraag hoe de relatie was van dit groepje met de eerdere Afgescheiden gemeente. Het is niet onwaarschijnlijk dat de ene gemeente overgevloeid is in de andere.

Ds. Van Dijke heeft waarschijnlijk gepreekt in de houten loods of schuur die gebouwd was op de gedempte stadsvest achter de Keethil. Twee jaar later bouwde de gemeente een kerkje. De gevelsteen boven de deur ver­meldt dat M. Steketee de stichter was en zijn nichtje Johanne Cornelia Adriaanse legde op 21 juni 1865 de eerste steen. Het was dus van steen en het kan gezien worden als een echte schuilkerk, niet aan de weg en alleen via een pad te bereiken.3 Het gebouwtje staat er nog steeds, al heeft men

199

er sindsdien wel een ander dak op gelegd en het tevens wat ingekort. De preekstoel is nog dezelfde als die waarop ds. Bakker tijdens zijn leven voorging.4

Want de gemeente volgde ds. Bakker, hoewel daarnaast ds. Van Dijke in dit dorp zijn aanhang behouden heeft: op de vergadering van 13 september 1865 in Bruinisse was ouderling M. Steketee aanwezig en in latere vergaderingen komt zijn naam eveneens voor. In een brief van 15 oktober 1869 schrijft ds. Van Dijke: 'Ik heb verleden Zondag te Sint Maartensdijk nog iets bijzonders van den Heere mogen genieten, on­der de prediking van Gods Woord. Dat is toch maar het beste op aarde, hoewel wij van de andere zaken in God niet zijn uitgesloten en die ook moeten helpen behandelen, nogtans maar onder veel kommer'.5

Later werd de aanhang van ds. Van Dijke steeds kleiner en het is niet on­mogelijk dat die zich tenslotte bij ds. Bakker heeft gevoegd.

De gemeente St. Maartensdijk speelde in het Bakkeriaanse kerkverband geen grote rol: in de notulen wordt er niet vaak over gesproken. Na het overlijden van ds. Bakker nam men contact op met de Dolerenden. Na een gesprek met ds. P. J. W Klaarhamer beloofde de ouderling van St. Maartensdijk 'met zijn medebroeders, leden van den Kerkenraad, te

200

zullen samenspreken, en gaf den wens te kennen, dat het tot hereniging mocht komen. Deze is dan ook kort daarop tot stand gekomen'.6 Dat was op 15 september 1887.

Men heeft zich bij de Dolerenden niet erg thuisgevoeld. Niet alleen bleef een aantal leden zich afwijzend opstellen; ook door contacten met ds. Ruben nam het aantal af. Tenslotte kon de gemeente het kerkgebouw achter de Keethil niet meer bekostigen en zodoende werd het in 1896 weer verkocht aan de Oud Gereformeerde gemeente, de Bakkerianen dus.

De gemeente was arm. Op de vergadering van mei 1897 bleek dat men het niet op kon brengen om twee doofstomme kinderen van leden van de gemeente voldoende geldelijk te ondersteunen. Men besloot toen dat elke gemeente 'de maand Augustus vijf gulden zal afzonderen tot onderhoud van die kinderen'. Op 9 mei 1900 werd dit besluit opnieuw bekrachtigd en zo ook op 13 mei 1903.

In 1906 zijn er andere problemen. De gemeente die waarschijnlijk niet zo groot geweest is, had blijkbaar maar één ouderling en die was al oud. Te oud voor de dienst. De vergadering was daarop van oordeel dat het raad­zaam was 'om 2 of 3 leden van dat lichaam door de kerkenraad en leraar aan de gemeente voor te stellen en dan de gemeente een keuze uit te laten doen'.

Op 11 mei 1910 bleek dat er geen catechisatie gegeven werd; er zou naar geïnformeerd worden.

Inmiddels werd het gebouwtje waar men in samen kwam, oud en bouw­vallig. Het ontbrak de gemeente evenwel aan gelden om het weer te res­taureren en men bleef het maar gebruiken zoals het was. Maar de situatie werd in zekere zin onhoudbaar en op 11 september 1918 kwam men er­mee op de algemene vergaderingen. Artikel 7 luidt: 'Wordt gehandeld over de zaak van het gebouw te St. Maartensdijk waarvoor f 1100 nodig is, waarvoor de gemeente van 's Gravenpolder ƒ300 zal geven, de ge­meente Achterberg f200 zal geven, Oude Tonge onderdeel der gemeente Herkingen f 10O, Kruiningen onderdeel van 's Gravenpolder geeft /20O, benevens den Heer L. van Beek te Melissant f 300 ter leen ontvangen te­gen 4 prosent, om alzo het gebouw ten eigene naam te krijgen van al onze Nederduischt(!) Gereformeerde gemeente en zo stellen zich ook al de gemeenten aansprakelijk voor kapitaal en rente'.

Het leek allemaal niet veel te helpen. Op de vergadering van 10 septem­ber 1919 werd weer gesproken over het kerkgebouw in artikel 6: 'Er wordt gehandeld over de toestand kerkelijk te Sint Maartensdijk, daar een brief in gekomen is, aangaande de finansiële toestand die zeer treurig is. Het gebouw is slegt in staat waarvan de lasten te zwaar zijn voor de ge­meente om het in goede staat te houden, daar de belangstelling der ge­meenteleden zeer klein is, is het besluit der vergadering om het gebouw te slopen en voor afbraak te verkopen'.

Het zou het einde van het gebouw geworden zijn, ware het niet dat hier verzet tegen gekomen moet zijn, want in het notulenboek van ds. Van

201

der Garde, lezen we: 'Hiervoor is geen gelegenheid geweest. Het gebouw blijft bestaan voor den Dienst des Woords'. En dat is zo gebleven tot nu toe.

Verder komt St. Maartensdijk in de notulen nauwelijks meer voor. Toen ds. Van der Garde tenslotte niet meer in staat was om voor te gaan, en er contact gezocht werd met ds. W. Baaij, sloot St. Maartensdijk zich aan bij de groep van ds. L. Bone, waar ds. W. H. Blaak toen predikant was. In 1948 kwam men onder de Oud Gereformeerde Gemeenten in Neder­land, door de kerkelijke vereniging die toen plaats vond.

**Noten:**

1. J. M. Vermeulen, Toen hij 't ambt ontvangen zou, 386; H. M. Stoppelenburg, Kerkhisto­rische kroniek, 9e jrg. no. 3.

2. In de eerste druk van Het veelbewogen leven en de rijk gezegende arbeid van P. van Dijke, gaf men op blz. 172 een verkeerde datum aan de brief, namelijk 23 januari 1883. In de tweede aangevulde druk van het boekje werd dit hersteld, namelijk 23 jan. 1863. Zo geda­teerd heb ik de brief opgenomen in Gedenkt der vorige dagen, 50. In J. M. Vermeulen, Toen hij 't ambt ontvangen zou, blz. 534 bleef het 23 januari 1883 gehandhaafd.

3 Anderhalve eeuw gereformeerden in stand en land. Katern Zeeland, 19. In deze katern wordt ook aandacht geschonken aan de Ledeboerianen, zij het helaas niet zonder fouten. Op blz. 17 staat dat Van Dijke in 1849 de vrijheidsaanvrage herriep, dit moet zijn 1851; dat Van Dijke de enige predikant bleef van de Ledeboeriaanse gemeenten, maar ds. Los is er later bijgekomen; dat ds. Boone in 1914 predikant werd te St. Philipsland, dit moet zijn 1904.

4. Gegevens van ouderling C. M. Schot.

5. Het veelbewogen leven, 151.

6. Acta der voorlopige synode van Nederduitsche Gereformeerde Kerken, gehouden te Utrecht 1888, art. 41.

**Terneuzen**

Hoewel in de meeste bronnen vermeld wordt dat er pas in 1860 een Le­deboeriaanse gemeente ontstond in Terneuzen, is dat toch niet aanneme­lijk.1 Immers, in de notulen van de vergadering van de Ledeboerianen van 5 maart 1851 - de vergadering waarin Pieter van Dijke geëxamineerd werd in verband met zijn bevestiging als predikant - was er ook een ambtsdrager uit Terneuzen en Zaamslag aanwezig, namelijk A. van Doe­selaar, die in 1848 bevestigd was. In de vergadering van 5 en 6 oktober 1853 is er van Terneuzen geen kerkenraadslid aanwezig; wel wordt een 'broeder Oppenheer' uit die plaats genoemd, die 'in behoeftige staat' ver­keerde. De gemeenten zouden voor hem collecteren.

Het ligt daarom voor de hand dat het ontstaan van de gemeente een jaar of tien eerder gesteld moet worden. Dit temeer omdat Daan Bakker toen hij pas oefenaar was ook in zijn geboorteland Terneuzen voor is gegaan. Het viel hem toen niet licht. Hij schrijft: 'Op de plaatsen, buiten die mijner inwoning, alwaar men mij verzocht, om te komen oefenen, heb ik ook dikwijls zeer grote benauwdheden uitgestaan. Toen ik onder ande­ren voor de eerste maal in mijn geboorteland, te Neuzen des Zondags

202 geoefend had, durfde ik des Maandags nauwelijks buiten de deur te ko­men van schaamte en verlegenheid. Doch ik moest toch weder naar huis; daar hielp niets aan. Eindelijk stapte ik op. Ik moest nog omtrent tien minuten lopen, aleer ik aan de boot was, waarmede ik overvaren moest. Onder het gaan zag ik bijna geen huizen of mensen van verlegenheid; en toen ik eindelijk de stoomboot bereikt had, ging ik terstond naar bene­den. Ik nam het vaste besluit, om aldaar in die betrekking althans nim­mer weder terug te komen. Doch de Heere zegt: 'Want Mijne gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijne wegen', spreekt de Heere, Jes. 55 : 8'.2

Hij zou er nog vele jaren komen. De gemeente van Terneuzen die waar­schijnlijk gecombineerd was met die van Axel volgde Bakker vanaf het begin, en bleef in 1865 bij hem. Als ouderling wordt later genoemd A. Dekker en hij werd bijgestaan door diaken M. Ruben, de latere opvolger van ds. Bakker. Dekker was landbouwer en Ruben werkte bij hem op het bedrijf als knecht. In de leesdiensten lazen ze om de beurt.

Men kwam in Terneuzen eerst bijeen in het huis van P. de Ruyter, de schoonvader van Ruben, die in een huis in de Noordstraat woonde.

In 1866 kocht ouderling Dekker een paar huisjes in de Vlooswijkstraat, die veel later tot een kerkje omgebouwd werden. Men kwam verder ook regelmatig bijeen in een ander gebouw en wel de schuur van de landbou­wer A. Dekker. Die schuur stond op het terrein van het landbouwbedrijf De Leeuwenhof aan de Axelseweg. In 1873 brandde de eerste schuur uit na een blikseminslag. Men bouwde daarop een nieuwe met een lengte van ongeveer veertig meter. Een preekstoel werd erin gezet, hoewel het nauwelijks een preekstoel te noemen was: men had dikke boomstammen op een bepaalde lengte afgezaagd en daarover planken gelegd. Op de zondag kwamen er uit de gehele buurt koetsen en wagens naar De Leeu­wenhof en de schuur zat zo vol met mensen, dat er zelfs tot boven de koeienstal hoorders zaten.

Op 11 mei 1878, daags voordat ds. Bakker er het Heilig Avondmaal zou bedienen werd ook deze schuur tijdens een verschrikkelijk onweer door de bliksem getroffen. Ouderling Ruben heeft de gebeurtenis beschreven: 'Den 10den Mei dezes jaars zou Zijn Eerw. alhier komen, om den 12den dier maand het Heilig Avondmaal te bedienen.

Na aankomst met de boot zou hij des Vrijdags-avonds in de schuur op de hofstede van A. Dekker ene voorbereidingspredicatie doen.

Ik herinner mij nog, hoe Zijn Eerw. tot mij zeide: 'Waaruit ik van avond leren moet, weet ik nog niet. O, hoe weinig Goddelijke belangstelling ontwaar ik toch in mijne ziele, om te prediken.

Niettegenstaande deze zijn klacht, moest hij toch leren, want, het was eenmaal afgegeven; hij was reeds hier en vele mensen waren opgeko­men, om het Woord des levens uit zijnen mond te horen.

Toen hij zich echter voor het volk stelde; o, wat mocht hij toen met de belangen van zichzelven en van het volkje een vrije toegang tot den troon der genade genieten!

203

Na zijn voorafspraak nam hij tot tekst Rom. 8 : 1.

Daaruit ging hij voorstellen en afleiden, wie en welken het waren, die in Christo Jezu zijn en waaruit dat hier op aarde gekend moest worden. Eerst leidde hij de kennis daarvan af uit den schrijver dezes briefs, den Apostel Paulus zelf, hoe deze vóór zijn bekering een vijand Gods was, enz. Vervolgens waarin alle mensen, zonder onderscheid verkerende zijn. Hoe wij niet uit de werken der wet kunnen gerechtvaardigd worden, maar alléén door het geloof in Christus, en hoe wij, als de proef op de som, op het geloof den Heere Jezus moeten deelachtig worden. Hoe wij na de vergeving en verlossing van onze schuld, volgens Rom. 7 ellendige mensen blijven enz. Hieruit zien wij, dat de Apostel Paulus en onze leraar beiden een goeden grond, een goed fondament legden, daar voor de grote eeuwigheid. Ontbreekt ons toch een goed fondament, dan zal het bezwaarlijk gaan, om daarop te bouwen, zonder schipbreuk te lijden van onze onsterfelijke zielen; hetwelk evenwel in onze diep donkere da­gen, helaas! maar al te veel plaats heeft; naar wij vrezen.

Dus toonde, gelijk ik zeide, Zijn Eerw. klaar en duidelijk aan, waaraan wij konden weten, op grond van Gods Woord, of wij op dit fondament gebouwd waren; en het gevaarvolle van den staat dergenen, die daarvan vervreemd waren.

Vervolgens bepaalde hij zijn toehoorders bij de vereisten, die er nodig waren, om een gerechtigd avondmaalganger te wezen; hoe men den Heere Christus duidelijk en kennelijk, zo al niet in het volkomen bezit, dan ten minste in een levend gemis moest hebben leren kennen. Hij toonde ook aan, hoe gelukkig degenen waren, die in Christo Jezu waren, waarvoor gene verdoemenis meer bestond en waarvoor nu de helle ge­sloten en de Hemel geopend was. Maar, tevens toonde hij aan, waarin en waaraan deze bevoorrechte schepseltjes te onderkennen waren; daar het diegenen waren, welke de Apostel beschrijft, als dezulken, welke niet naar den vleesche en wandelen, maar naar den Geest, en welke dus ver­nieuwde schepselen waren, die Christus door een oprecht geloof waren ingelijfd, om vruchten voort te brengen van geloof en bekeringe.

Maar vooral zettede hij in zijn toepassing uiteen, welke de duidelijke en klare kentekenen waren, wááraan wij konden beproeven, of wij Christus waren deelachtig geworden; en tevens wat een mens al hebben kon en vermenen te hebben, en nogtans genadeloos te zijn. In één woord, zijn gehele leerrede was zeer ontdekkend, waarschuwend en bestraffend voor onze onsterfelijke zielen; zoowel als hartinnemend, bemoedigend en vertroostend; zodat de Heere het hem in die ure, waarin Zijn dienst­knecht het nodig had, aan zijn onderscheidende genade en gunst niet liet ontbreken.

Nadat Zijn Eerw. den Heere ootmoedig voor zijn ondersteuning erkend had, keerden wij weder naar onze woningen terug. Dus hadden wij klare en duidelijke kentekenen horen voorstellen, om onszelven dan te kun­nen beproeven, of wij gerechtigden waren, om den daaropvolgende dag des Heeren tot dien Groten en Heerlijken Maaltijd toe-te-treden.

Des Zaterdags-middags werd alles zo al stillekens gereed gemaakt, wat er tot de bediening van het Nachtmaal des Heeren vereist werd; zoals het toerichten der avondmaalstafel, het gereed leggen van den Bijbel op den lessenaar, enz.

Maar ziet, terwijl dit alles nu gereed was, beschikte de Almachtige God tegen half twee ure des namiddags een vreselijk onweder; met dit gevolg, dat het hemelvuur in de schuur sloeg, waarin het avondmaal den volgen­de dag stond gehouden te worden.

In één ogenblik stond de schuur in brand en brandde, met alles wat er in was, tot den grond toe af.

Dit gaf ene onbeschrijfelijke omstandigheid op de hofstede; vooral wegens de menigte der mensen, die toesnelden, om de andere gebou­wen der hofsteden te beschermen; waarin men ook met 's Heeren hulpe gelukkiglijk mocht slagen.

Opmerkelijk was het, na te gaan, hoe verschillend deze gebeurtenis beoordeeld werd.

Zo waren er, die het beschouwden als een oordeel Gods. En, voorwaar, met zulke beoordelingen is men bij dergelijke onvoorziene rampen zeer gereed; dit ziet men aan de beoordeling van de gevallen van dien toren te Siloam en de offerhande van Pilatus, waarvan de Heiland spreekt.

We behoeven dus de beoordeling daaromtrent, welke in dien geest plaats grepen, hier niet uit-te-breiden, daar men ze schier dagelijks bij dergelijke voorvallen vernemen kan, niettegenstaande de Heere Jezus Zelf zulke oordeelvellingen gebrandmerkt heeft.

Doch, er waren er ook, die het geval als ene Goddelijke beproeving aan­merkten.

Maar, niettegenstaande alle oordeelvellingen, God had Zijn werk vol­bracht; en onze leraar, die gezien had, hoe de slag in de schuur viel, werd gesterkt door het zien van 's Heeren daden.

De dag, waarop deze ramp plaats had, liep ten einde. De plaats onzer sa­menkomst was in de as gelegd. Maar, door 's Heeren goedheid, had­den wij te Ter-Neuzen binnen de stad nog ene verborgene plaats, waarin wij onze gewone samenkomsten hielden.

De Leraar, die anders op de Hofstede zou gelogeerd hebben, keerde na den afloop van den brand met ons naar de stad terug, om bij ons zijn in­trek te nemen.

Toen Zijn Eerw. des avonds het zingen der joelende menigte, welke van de plaats des onheils wederkeerde, hoorde, merkte hij op: 'zo kan men nog zingen onder de oordelen Gods', enz.

Hoewel de baas en de vrouw van de Hofstede nog al aangedaan waren, mocht Zijn Eerw. nog al in een bezadigden toestand verkeren, en bij het eindigen van den dag met veel vrijmoedigheid toenaderen tot den troon der Genade, ook ter afsmeking van hetgene hij en het volkje op den vol­genden rustdag zouden nodig hebben.

Na het ontwaken kwam Zijn Eerw. ons voor met te zeggen: 'Ik kan er niet anders uit besluiten, dan hetgene Salomo zegt: 'enerlei wedervaart den

rechtvaardigen en den goddelozen'. - 'Maar', - zeide hij vervolgens, hier wordt van ons geëist: 'draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet Christi'.

Nu dit is ook door onderscheidene mensen, zo van hier als elders be­tracht.

Voor de oude en verouderde schuur kregen eigenaars, en ook wij tot ons gebruik ene flinke nieuwe schuur in de plaats.

De Heere heeft het in ons kerk-lokaal dien rustdag wonderlijk goed ge­maakt, zo met den leraar als met het volk, vooral ook onder de bedie­ning van het Heilig Sacrament des Avondmaals.

Zijn predikatie was over de woorden uit den tienden Psalm: 'Op U ver­laat zich de arme'.

Hieruit nam hij aanleiding, om te spreken over de natuurlijke en geeste­lijke armen, alsmede over de armen van Geest: en welk soort van armen door den Heere vergund werd, om zich op den Heere te verlaten, ook in de toetreding tot den plechtige dis.

En zo heeft de Heere hem en ons tezamen ook hier weder uit- en door­geholpen en mochten we aan den avond van Gods dag nog aanheffen het 6e vers van Psalm 66'. Tot zover het verslag van M. Ruben.

Ook de kanselbijbel werd zwaar beschadigd door de brand.

Tijdens ene avondgodsdienstoefening

door den WelEerw. heer D. BAKKER,

in de Landbouwschuur van den Heer A. DEKKER

Waarde pen staat nu niet stil,

Maar volbrengt op 't papier mijn wil;

Schrijft nu daarop al die. dingen

't Welk mij zo vast in 't harte lag,

Welke benauwdheid op dien dag

Mijn leden mogt ontwringen.

't Was op een Zondagavondstond;

Wij gingen om Gods woord gegrond

Uit 's leraars mond te horen.

En vergezeld van man en kroost,

Zo nad'ren wij dc schuur getroost

Wat ons daar zou bekoren.

Ziet eens Godes hand geducht!

De bliksem straalde door de lucht

Geduchtig heen en weder.

Gods macht en donderende stem

Deed beven 't aards Jeruzalem,

De mens zo zwak en teder.

En donkerheid bedekte d' aard,

Met zulk een sterk orkaan vervaard,

Deed ons gebouwtje kraken

En alles binnen schudde daar,

't Gehuil,'t gekerm, geklaag was naar

Dat reeds de mensen maakten ;

En meen'ge ziel riep uit tot God:

Bewaar ons Heer barmhartig God,

Zo vol van zaligheden!

Treedt niet met ons in het gericht,

Rechtvaardig zou voor Uw gezicht g'

Ons al in 't stof vertreden.

Maar Heer, Uw rijke Vaderhand

Bracht alles weer in zijnen stand,

Gij hebt ons willen sparen,

Gij hebt genadig ons bewaard.

Zodra de leraar in 't gebed

Was, ging het weer bedaren:

En in 't gebed werd ons zo klaar,

Toen hij aanhaalde toch hoe naar

De jongste dag zal wezen.

Hier was nog maar een kleine schaar

En allen vloden bij elkaar.

Hoe vreeslijk dan na dezen!

Wanneer de maan zal zijn als bloed;

De zon veranderen zal met spoed,

De sterren zullen vallen

Van 't firmament des Hemels af,

De doden opstaan uit hun graf,

De zee ook geeft die allen,

De hel geelt ook haar doden weer,

Dat U die richten zal o Heer!

Familie. vader, moeder, kind,

Reeds jaren door den dood verslind,

Zien daar elkander weder.

En 't hoofd dat lang verbrijzeld is

Keert tot het lichaam weder.

En allen zien door vuur gegaan

 De rechter op de wolken staan,

En 't vonnis zal daar vallen.

Des mensen hart bezwijkt van schrik

Gedachtig aan den laatsten blik,

De scheiding van hen allen.

Gelukkig duur gekochte schaar.

Die met Zijn bloed gekocht nietwaar?

Uit natiën, talen, volken.

Geen koning der verschrikking meer

Een Vredevorst voor u veeleer,

Die zetelt op de wolken.

O! Sions volk geen nood, geen smart,

Geen onweersbui treft daar het hart

In 't hemels Kanaan binnen.

Gij zult met uwen Bruidegom

Aan Zijnen dis zijn wellekom

En eeuwig overwinnen.

Aldaar zal ook geen nacht meer zijn,

Gekrijt, noch moeite, rouw noch pijn,

Zal daar de vreugde storen:

Maar met den Vader, Geest en Zoon

Hosanna juichen voor den' troon ;

En eeuwigdurend wonen.

Daar in het eeuwig hemelhof

Verheven boven 't aardse stof

Om eeuwig God te prijzen.

Daar zullen zij in GOD verheugd

Hem eer en dank bewijzen.

Er is over het gebeurde een gedicht uitgegeven, waarvan als de dichteres genoemd wordt mevr. Huiser-de Putter.4

13 JULI

1884

206

207

Na Bakkers dood scheurde de gemeente door de verschillen van mening die er waren over een aansluiting bij de Dolerenden. Ouderling A. Dek­ker sloot zich met een gedeelte (tijdelijk) aan bij de Dolerenden op 10 augustus 1887. Deze gemeente heeft nog een tijdje als predikant gehad G. Maliepaard, die er op 13 november 1894 zijn ambt neerlegde (Deze Ma­liepaard was een ander dan de G. Maliepaard die als predikant gestaan heeft in de gemeenten te 's-Gravenhage en Kampen). Daarop slotp ze zich aan bij de gemeenten van ds. D. Janse. Op 26 december 1899 is Lau­rens Boone er bevestigd als predikant.

Het andere gedeelte onder ouderling Ruben, bleef bij de Bakkerianen. Zij belegden diensten in het huis van Ruben, dat in de Vlooswijkstraat stond. Later nam men een verbouwd huis in gebruik als kerk in dezelfde straat.

Zoals al is meegedeeld, werd Ruben in 1889 bevestigd als predikant. Hij bleef in Terneuzen wonen, van waar uit hij de gemeenten diende.

Niet lang na zijn bevestiging is er nog een moeilijkheid geweest rond een zekere Iman Pladdet. Deze oefende zonder toestemming van de vergade­ring, die daarop ingreep. De kwestie was daarmee nog niet uit de wereld. Ongeveer tien jaar na het begin werd ze afgesloten, doordat op 12 sep­tember 1900 de kerkelijke gemeenschap met Pladdet werd opgezegd.

Na Rubens dood volgde de Bakkeriaanse gemeente L. Hubregtse en G. van der Garde, maar veel schokkende zaken zijn er niet meer voorgeval­len. Na het overlijden van ds. Van der Garde is ds. Baaij er nog voorge­gaan. In 1944 sloot de gemeente van Terneuzen zich aan bij de Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten. In 1945 verenigde men zich met de Oud Gereformeerde Gemeente die omstreeks 1937 ontstaan was met als lerend ouderling M. A. Mieras. In 1948 werd men Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland. Gekerkt werd toen in de Nieuwdiepstraat.

**Noten:**

1. H. M. Stoppelenburg, Kerkhistorische kroniek, 5e jrg. no. 3; De vereniging van 1907, 196.

2. Gods grote barmhartigheid, 88v.

3. Een predicatie over Jer. 31 : 11, 76. Ruben geeft 1879 i.p.v. 1878.

4. Het gedicht werd onder andere opgenomen in: J. van der Poel, Eben-Haezer, 189 vv.

**Wissenkerke**

Wanneer men precies in Wissenkerke een Bakkeriaanse gemeente ge­vormd heeft, is niet bekend. Wel is bekend dat C. Sturm daar ouderling was. Voor de eerste maal wordt hij als ambtsdrager en afgevaardigde ver­meld op de vergadering van mei 1897 te Herkingen onder ds. Ruben.

Mogelijk stamt de gemeente ook uit die tijd. Sturm bracht het verder zelfs een paar keer tot scriba van de vergadering en bezocht de vergade­ring betrekkelijk regelmatig totdat het in 1904 tot een breuk met

208

de andere gemeenten kwam. In dat jaar wordt op 11 mei meegedeeld dat Sturm zich onttrok. Over de redenen die hij daarvoor had, was al gecorrespon­deerd en de brieven werden op de vergadering voorgelezen. Die bepaalde daarop dat 'Sturm door zijn handelingen zich afscheurt en is van oordeel

die man en de gemeente aan God over te geven'. Later werd hem dit mee­gedeeld.

De gemeente bleef een tijdje op zichzelf staan maar interne conflicten bleven haar niet bespaard en besloten werd om aansluiting te zoeken bij de Dijkiaanse gemeenten. Op de grote vergadering van deze gemeenten die op 6 juni 1906 in Krabbendijke gehouden werd, sprak men over het verzoek dat C. Sturm ter vergadering had gebracht. Men besloot eerst on­derzoek te doen en men drong er op aan dat het conflict met een diaken uit de weg geruimd zou worden. Wel mochten de leraars Bone, Van Oordt, Roelofsen en Beversluis er de Doop bedienen.

De commissie die onderzoek in de gemeente zou doen bestond uit ds. H. Roelofsen, H. Kieviet, J. v.d. Wele en P. Baaijens. Hun bevindingen schijnen niet gunstig geweest te zijn want Wissenkerke wordt verder niet meer genoemd. Al kan het natuurlijk ook dat ze zich zelf onttrokken had. Nog een tijdlang heeft de gemeente zich kunnen handhaven. Ds. W. C. Lamain vertelt in zijn Een terugblik II dat hij de man die daar voor­ging gekend heeft en vaak met hem in gesprek was geweest. 'Helaas,' besluit hij, 'die samenkomst kwam tot een einde'.1 Wanneer dat precies was, vermeldt hij niet.

Noten:

1. W. C. Lamain, Een terugblik, II, 21.

Uit een aantal brieven van C. Sturm die ik onder ogen kreeg, kan het volgende nog mee­gedeeld worden:

Hij stond in contact met de Dijkiaanse ouderling, J. v.d. Velde, die hij nogal eens de groeten deed van Jane (Adriane) Krijger, de vrouw die destijds onder de bediening van ds. Bakker bekeerd was.

209

In een brief uit 1903 deelt Sturm mee: 'In September ben ik in Rotterdam geweest en la­ter niet meer, toen had ik wel eens naar (ds. H.) Stam gewild, Zondags, maar daar werd ik zo gevangen genomen door een ziels Vriendin dat ik Zondags in Rotterdam gebleven ben, en heb er vrede op gevonden ... Nu alles is hier redelijk ook bij Jane Krijger. Zon­dag 22 Febr. is Ds. Ruben hier als de Heere 't belieft, ik wilde wel dat er eens de een of ander kwam ...'

Op 22 augustus 1905, toen men al niet meer bij de Bakkerianen aangesloten was: 'Ik had juist de ganse dag over u loopen denken om reden wij j.l. D. Barth (een oefenaar, H.F.) bij ons gehad hebben en zondag over kennelijk des Heeren nabijheid hebben mogen proeven en smaken, de Heere zij geloofd ... Ik heb met Barth hartelijk gedisputeert over kerkelijk en onkerkelijk, hij kon er niet uit, en ik kan er niet in, het kind zegt hij mag niet gedeeld worden en dat zeg ik ook, preken en Gods Woord verkondigen en geen Sa­cramenten bedienen is half, dan ophouden, met het een zo wel als met het ander ...'

In een ongedateerde brief, van rond 1904: 'Vraagt die Domfine eens of er te Saarloois te raken is zonder veel loopen en dan zoude ik wel eens probeeren bij hem te raken en schrijf mij eens het een of ander. (Deze predikant is ds. J. R. van Oordt, die in die tijd in Charlois stond) ... Wat zoude ik blij zijn als die man naar mij ook eens wilde komen, maar wij zijn zo arm, en 't hoopje is zo klein, ik heb anders kamers genoeg en legging om hem te logeren en de reis is van Rotterdam makkelijk genoeg naar ons, doet eens een woordje voor een arme sukkel en voor het kleine overblijfseltje ...'

210

211

**Bijlagen**

In de volgende bijlagen zijn de twee bekende preken en alle achterhaalde brieven opgenomen van ds. D. Bakker. Daartoe behoren ook de beide brochures Schibboleth of Sibboleth en De arbeiders in den wijngaard des Heeren.

Uitgegaan is van de spelling waarin deze stukken - gedrukt of geschreven - aangetroffen werden. Dit omdat de schrijfwijze, met name van de Bij­belteksten, voor ds. Bakker geen middelmatige zaak was: men trachtte voor alles de Statenvertaling te handhaven, waarbij men nog wel zo ver wilde gaan, dat de Bijbelteksten zelfs met een Gotische letter afgedrukt werden.

Aangezien in de meeste brieven de namen en andere toespelingen verwij­derd zijn, is het geheel van een toelichting voorzien, om ze op deze ma­nier des te beter in het leven van ds. Bakker te kunnen plaatsen. Daarbij moesten wel eens gissingen gemaakt worden. Wanneer dat het geval was, is het vermeld.

Naast de brieven van ds. Bakker zijn herinneringen aan zijn overlijden geplaatst van o.a. L. Hubregtse en M. Ruben, samen met een gedicht waarvan de dichterlijke waarde wel niet zo groot is, maar dat toch een in­druk geeft van de achting die men ds. Bakker in eigen kringen toegedra­gen heeft.

**Predicatie over Jeremia 31: 11**

**door Ds. D. Bakker**

***Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht, en Hij heeft hem verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij.***

Psalm 119: 83

Lezen: Jeremia. 31: 1 - 20

Psalm 89: 3 en 4

Psalm 68: 11

Psalm 138: 4

David, de man naar Gods hart, zei in Psalm 139:7-8: 'Waar zou ik heen­gaan voor Uw Geest, en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht? Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt daar.' Maar de Heere ziet Zijn volk aan in Christus. Hij ziet hen niet aan in henzelf. Ja, Hij heeft hen al van eeuwigheid aangezien. De Heere Jezus zei tot Nathánaël: 'Eer u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag Ik u.' Hij ziet Zijn volk aan met een oog van ontferming, ook in 'de tijd der minne'. Hij ziet hen aan met een oog van liefde, om hun Zijn wel­daden te schenken en toe te passen. In al hun wederwaardigheden, in al hun tegenspoed en tegenloop op aarde, handelt Hij met hen als met Zijn discipelen aan de zee van Tibérias. Toen zij de gehele nacht visten en niets vingen, zag Jezus hen, en Hij wist wat ze ontbeerden en Hij vergoedde het door hun een rijke vangst te geven (Joh. 21:6). Hij ziet Zijn volk aan met een oog van barmhartigheid, om al hun noden en behoeften te vervullen naar ziel en naar lichaam. David bad: 'Zie mij aan, wees mij genadig, naar het recht aan degenen die Uw Naam beminnen (Psalm 119:132).

Och, arme kinderen Gods! Met één opslag van Zijn oog kan Hij u helpen. Hij sloeg Zijn oog op Petrus, toen die tot zulk een grote val gekomen was. Daardoor kwam Petrus tot verootmoediging en werd hij weer in Gods gunst en liefde hersteld. Ja gelovigen, Zijn oog is dag en nacht op u geslagen. Zelfs dan, als u zelf niets van Hem ziet, noch van voren noch van achteren, ziet Hij u. Ook dan, wanneer u deze bange klacht weleens uitstort: 'De Heere heeft mij verlaten, en met de Psalmist moet zeggen: 'Zal dan de Heere in eeuwigheden verstoten, en voortaan niet meer goedgunstig zijn? Houdt Zijn goedertierenheid in eeuwigheid op? Heeft de toezegging een einde, van geslacht tot geslacht? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft Hij Zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Sela' (Psalm 77:8-10).

Och, arm kind van God, in druk, in lijden, in tegen­spoed, in de verberging van Gods vriendelijk aangezicht, in al uw on- en wangestalten, in uw zware strijd, ja, in alles wat u wedervaart, is Zijn oog op u. Hij zal u niet laten verzocht worden boven vermogen, maar met de verzoeking ook de uitkomst geven. Zie daar het grote voorrecht van degenen, die deelgenoot mogen zijn van deze belofte. Een voorrecht zowel van Gods Kerk in het algemeen, als voor iedere gelovige of elk lid van de Kerk in het bijzonder.

In onze tekst, welke wij u hebben voorgelezen, wensen wij dit nog nader te bezien:

***'Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht, en Hij heeft hem verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij.'***

Met 's Heeren hulp wensen wij over de volgende drie zaken te spreken:

1. Over de slavernij van Gods volk: want als zij geen slaven waren, hadden zij geen vrijkoping nodig;

2. Over Hem, Die hen vrijkocht: de HEERE heeft Jakob vrijgekocht;

3. Over de weldaad: Hij heeft hem verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij.

1. **De slavernij van Gods volk**

Ten eerste: wij hebben u de slavernij voor te stellen van Gods volk of van Jakob, onder welke benaming Gods Kerk hier voorkomt. Door de zonden zijn wij schuldenaars bij God geworden. Duizenden ponden schuld heb­ben wij bij Hem gemaakt, maar geen cent hebben wij om te betalen. Ook al zou de Heere ons in Zijn lankmoedigheid nog jaren achtereen willen dragen en sparen en ons uitstel verlenen, toch zal er eenmaal betaling moeten komen; hetzij door onszelf, hetzij door een Ander. God doet geen afstand van Zijn recht. Zullen wij van de schuld ontheven worden, dan is er een vrijkoping nodig, want de schuldige, die zelf niet kan betalen, zal God geenszins onschuldig houden.

Ten andere: de mens is door de zonden onder de slavernij van de satan gekomen, zodat de duivel onze heer en vader is geworden. Jezus zei in Johannes 8:44: 'Gij zijt uit de vader de duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen. Die was een mensenmoorder van de beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leu­genaar en de vader derzelve leugen.' Daar ligt de mens in de strikken, gebonden in de ketenen van onkunde. Hij verbeeldt zich dat hij rijk is, want hij zegt nog: 'Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek.' Maar wat zegt de Heere? 'En gij weet niet dat gij zijt ellendig en jammerlijk en arm en blind en naakt' (Openb. 3:17).

Hij is niet alleen een slaaf, maar ook een gewillige slaaf van de duivel, en een onwillige om vrijgemaakt te worden. In Johannes 5:40 zegt de Heere Jezus: 'En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.' Hij is een vijand van God, zoals zijn vader de duivel, en een vijand van al wat Goddelijk is: van Gods Woord, van Gods Kerk en van Gods volk. Ja, hij waagt het zelfs om tegen God te strijden met dikke, hoogverheven schilden. Hij spreekt God en Zijn Woord tegen in Diens soevereiniteit en vrijmacht in het zaligen van zondaren.

We zien dit zelfs bij de apostel Paulus vóór zijn bekering. Met al zijn gods­dienst en met zijn vaste overtuiging God daarmee een dienst te doen, was en bleef hij een volslagen vijand van God en Christus tot 'het uur der minne' toe. Dat zijn en blijven wij van nature allen, zolang wij niet met God verzoend worden, zoals we ook lezen in Romeinen 5:10: 'Want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.' De zondaar zit in een gevangenis met ketenen en boeien gebon­den. Dan is er een ontbinding en losmaking nodig door een, 'die sterker is dan hij, zoals we lezen in Jesaja 42:7: 'Om te openen de blinde ogen, om de gebondene uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis hen die in duisternis zitten'

De zondaar ligt ook onder de macht van de geestelijke dood: 'Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, door Zijn grote liefde waarmede Hij ons liefgehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus (uit genade zijt gij zalig geworden)' (Ef. 2:4-5). De zondaar ligt dood voor alles wat Goddelijk is. Ja, zolang hij niets anders bezit dan alleen natuurlijk verstand, ligt hij dood voor alle geestelijke zaken. Dit vindt men duidelijk in 1 Korinthe 2:14: 'Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des Geestes Gods zijn; want ze zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.'

De mens is ook in een staat van onwil, zoals we lezen in Johannes 5:40: 'En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben.' Ons verstand is door de zonde verduisterd en onze wil is verkeerd. Al was de hemel voor ons geopend, wij keerden ons ervan af. De hemel is ons element niet meer. Onze aard en onze staat zijn aards; de mens is 'uit de aarde aards.' Wij heb­ben van nature niets in ons, wat het in de hemel zou kunnen uithouden, tenzij in ons een nieuw deel door God wordt geschonken. Of, zoals Jezus sprak tot Nicodémus: 'Voorwaar, voorwaar zeg Ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien (Joh. 3:3).

Och mens, waar zult u met uw vrije wil belanden, indien God niet 'in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen? (Phil. 2:13). Het is alleen uws Vaders wil en welbehagen ulieden het Konink­rijk te geven (Luk. 12:32). Het is alleen de wil en het welbehagen van de Zoon, Die hen gekocht heeft en Die Zijn verlossingswerk aan de zondaar toepast. Hij is het, Die niet wil dat zij in het verderf zullen nederdalen, omdat Hij voor hen verzoening heeft gevonden. Het is ook alleen de wil en het welbehagen van de Heilige Geest, Die in hen werkt beide het wil­len en het werken, naar Zijn welbehagen. De Heilige Geest, Die het ook zal volbrengen, en Die bij hen zal blijven in der eeuwigheid. Zo wordt een arme zondaar zalig, niet om eigen wil, maar om de wil van de drie-enige God. Onze vrije wil, wil God laten bukken voor ons, arme wormen en maden, maar Gods wil doet het arme wormpje bukken in stof en as voor de hoge God. De vrije wil verheft alleen zichzelf. Gods wil verhoogt God drie-enig op het hoogst, en vernedert de mens op het aller-diepst. Ach mensen, al wat uit onze gevallen natuur voorkomt, is niet bestand tegen de grote eeuwigheid! Het beste van 's mensen werk is slechts als een wegwerpelijk kleed en het zijn blinkende zonden voor God. God de Heere zal alleen Zijn eigen werk goedkeuren en niet het onze.

Wij zijn ook in een staat van onmacht. Er is in de mens niets overge­bleven, wat enig vermogen ten goede heeft. Wij zijn werkelijk van alle geestelijke gaven ontbloot. Daarom moeten wij noodzakelijk met Gods gaven bedeeld worden, wil er iets van ons terechtkomen, zoals we lezen in Romeinen 11:29: 'Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onbe­rouwelijk.' Wij moeten alles wat ter zaligheid nodig is uit Christus Jezus ontvangen, zoals Psalm 68:19 zegt: 'Gij zijt opgevaren in de hoogte, Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen, om bij U te wonen, o HEERE God!' Zelf is de mens niet meer bij machte om naar God te zoeken: 'Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt; allen zijn ze afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden; er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe' (Rom. 3:11 en 12). Daar ligt nu het ganse menselijke geslacht in een grondeloze diepte van ellende. Daar hebben wij onszelf ingestort! Wij zijn arme slaven geworden van de duivel, van de wereld en van de zonde, en ons einde zal zijn in het eeuwige verderf!

Ziedaar toehoorders, is er nu geen vrijkoping nodig?

1. Nu ons tweede punt: ***De HEERE heeft Jakob vrijgekocht***

Hier wordt gesproken van de HEERE, de Jehovah, Die Zijn eer aan geen ander geeft, noch Zijn lof aan de gesneden beelden (Jes. 42:8). Met die Naam wordt onze gezegende Middelaar Jezus ook vereerd, omdat Hij in één zelfde Wezen is met de Vader. Daarvan Jeremia getuigt in hoofdstuk 23:6: 'In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn Naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE ONZE GERECHTIGHEID.'

Hij, de Heere Jezus, is ook de HEERE van Zijn Kerk:

Ten eerste: omdat Hij die Kerk van eeuwigheid heeft verkregen;

Ten tweede: omdat Hij die Kerk door een dure prijs heeft gekocht; niet door zilver of goud, want dat is bij deze koop geen gangbare munt.

De apostel Petrus getuigt daarvan in 1 Petrus 1:18 en 19: 'Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdelen wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam.' Op Zijn tijd komt Hij ook werkelijk Zijn volk te verlossen, namelijk als het 'de tijd der minne' is, zoals we lezen in Ezechiël 16:6: 'Als Ik bij u voorbijging, zo zag Ik u, vertreden zijnde in uw bloed, en Ik zeide tot u in uw bloed: Leef; ja, Ik zeide tot u in uw bloed: Leef.' En vervolgens in Ezechiël 16:8a: 'Als Ik nu bij u voorbijging, zag Ik u, en zie, uw tijd was de tijd der minne.'

Zo is het ganse werk van onze zaligheid het eigen werk van de HEERE. Hij kocht Zijn volk en verlost hen ook.

Dat heeft Hij reeds van eeuwigheid op Zich genomen, in dat eeuwige vredecontract met de Vader, in de eeuwige raad des vredes. Daarin heeft Hij vrijwillig op Zich genomen om alles te verdienen, te verwerven en toe te passen wat tot de eeuwige behoudenis en zaligheid van Zijn volk nodig is.

Ten tweede: bij Zijn komst in de wereld heeft de Heere Christus het grote werk der verlossing aanvaard en geheel volbracht. Dat duurde van Zijn kribbe tot aan het kruis op Golgótha, waar Hij uitriep: 'Het is volbracht!' Zowel door lijdelijke als dadelijke gehoorzaamheid heeft Hij dat grote werk der zaligheid voltooid en voleindigd, volgens Johannes 17:4: 'Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk dat Gij Mij gegeven hebt om te doen.' Alzo heeft Hij voor al de uitverkorenen, die Hem van de Vader gegeven zijn, door Zijn dadelijke gehoorzaamheid alles volbracht en door Zijn lijdelijk gehoorzaamheid alle straffen gedragen die zij onderworpen waren. Daarvan getuigde reeds de evangelische Jesaja: 'Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerech­tigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden' (Jes. 53:5). Blijkt hier niet uit dat de Heere Jezus alle straffen gedragen heeft? Ja, kinderen van God, de straf is gedragen, de gramschap van God de Vader tegen Zijn verkregen volk is gestild en Zijn toorn is geblust! Daarom horen wij Hem, de Verbondsjehovah, in Jesaja 54:9 getuigen: 'Want dat zal Mij zijn als de wateren Noachs, toen Ik zwoer dat de wateren Noachs niet meer over de aarde zouden gaan; alzo heb Ik gezworen dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal.'

Daarom, arme kinderen Gods, al hetgeen u hier op aarde nog overkomt en wedervaart, zijn slechts vaderlijke kastijdingen, opdat u Zijn heilig­heid deelachtig zou worden. Daarvan lezen we in Hebreeën 12:6: 'Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij, en Hij geselt een iegelijken zoon dien Hij aanneemt.' En in Hebreeën 12:10b: 'Maar Deze kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig worden.' Al het rich­terlijke is eruit weg, Zijn toorn is afgekeerd en nu vertroost Hij ons met de woorden van Jesaja 12:2: 'Zie, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de HEERE HEERE is mijn Sterkte en Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden.'

Wel zeggen wij dat het soms kan voorkomen, dat het in het gevoel van een kind van God zo schijnt te zijn dat de Heere hun Rechter nog is, ja, alsof Hij nog op hen toornt. Maar volk van God, ons gevoel is de grond niet. Alleen Gods Woord bevat de grondslag van onze zaligheid. Dat u soms in uw hart zo veroordeeld kunt zijn, moet u daaraan niet toeschrij­ven. Dat het u zo toeschijnt, spreken wij niet tegen, maar er staat in 1 Johannes 3:20: 'Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen.'

Het is wel degelijk waar dat in Jesaja 35:22 geschreven staat: 'Want de HEERE is onze Rechter, de HEERE is onze Wetgever, de HEERE is onze Koning, Hij zal ons behouden.' Maar merkt u het onderscheid niet op? Ziet u niet, dat de Heere daar voorkomt, zowel voor Gods Kerk in het algemeen als voor iedere gelovige in het bijzonder, als hun Rechter in dezelfde betrekking als waarin Hij ook hun Wetgever en Koning is? Wij zijn immers veel te klein en te machteloos, om onze zaken die wij hier op aarde hebben te doen, zelf te kunnen verrichten! Maar hier wil de Heere hebben dat wij al de smaad- heden, verachtingen en beledigingen, die ons hier menigmaal ten deel vallen, in Zijn hand zullen geven. En in dit opzicht blijft Hij onze Rechter. Maar de Borg Jezus heeft door Zijn dadelijke gehoorzaamheid de ganse wet vervuld. Die Goddelijke wet, waarvan aan de eerste Adam op de onderhou­ding en volbrenging ervan, het eeuwige leven was beloofd en toegezegd, zoals geschreven staat: 'Doe dat, en gij zult leven!'

De tweede Adam, heeft die wet vervuld en daardoor van de Vader het recht verkregen om al dege­nen die Hem van de Vader gegeven zijn, de uitverkorenen, in de Zoon van Zijn eeuwige liefde het eeuwige leven te geven. Wij vinden dat in Johannes 10:28: 'En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.' Hiervan ervaart iedere gelovige op aarde reeds de eerstelingen, zoals Romeinen 8:23 zegt: 'En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Gees­tes hebben, wij ook zelven, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams.'

Ten derde: wat deze zaak aangaat, vragen wij eerst: wie zijn het, die door de HEERE vrijgekocht en verlost zijn? Onze tekst zegt: Jakob! Het is Jakob, door wie wij, zoals we reeds hebben gezegd, Gods ganse Kerk verstaan, zowel in het Oude als in het Nieuw Testament. Merk hier wel goed op, toehoorders, dat de Heere zegt: 'Jakob heb Ik vrijgekocht.' Dus niet de Filistijnen, niet Ezau, niet Farao of Judas, maar Jakob.

Wie deze Jakob was, onder wiens benaming Gods Kerk hier en elders in het Woord voorkomt, is genoegzaam bekend. Hij was de zoon van Izak en Rebekka. Hij en zijn broer Ezau waren twelingen. Zij waren beiden onder één hart gedragen: beiden waren uit dit godzalige ouderpaar geboren. Maar wat ze beiden óók waren? Kinderen des toorn en der vervloeking, in zonden ontvan­gen en geboren, zoals alle andere mensenkinderen.

O, nee toehoorders, het geldt niet dat wij uit vrome ouders zijn geboren. Wij worden uit ver­gankelijk zaad geteeld. Om gelukkig en zalig te worden, moeten we uit een onvergankelijk zaad geteeld worden, naar 1 Petrus 1:23: 'Niet uit ver­gankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blij­vende Woord Gods.' Dus ook Jakob was een zondig adamskind, een kind van vloek en toorn, zoals ook Ezau. Dit toonde hij immers in alles wat hij ondernam. Hij was een leugenaar en een bedrieger, en ook een vertrap- per en overtreder van Gods heilige wet. Kortom, een vervloekte zondaar, zoals wij van nature allen zijn. Ach, op dat gebied is er geen onderscheid! Wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Wij kunnen uitwendig veel verschillen, de een is een roekeloze, de ander een gods­dienstige zondaar, maar in de grond van de zaak zijn wij allen dezelfde goddelozen. Godloos, dat wil zeggen: los van God of zonder God. Wij zijn verdorven vaten, waarin niets goeds woont.

Gij zult zich wellicht afvragen: waarin bestond dan het onderscheid tus­sen Jakob en Ezau, en tussen de mensen in het algemeen?

Ja vrienden, dit onderscheid bestond niet in iets wat zij van of uit zichzelf hadden, maar enkel en alleen in de liefde Gods! Daarom staat er in Jeremia 31:3: 'De HEERE is mij verschenen van verre tijden. Ja, Ik heb u liefgehad met een eeuwige liefde; daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.' En in Romeinen 9:13 lezen wij: 'Gelijk geschreven is: Jakob heb Ik liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat.'

Datzelfde is immers, o arme kinderen van God, ook bij ons allen de enige grond van onze zaligheid! Wanneer wij met hemels licht bestraald worden, kunnen we nimmer een andere oorzaak vinden dan alleen Gods soeverein welbehagen en Zijn eeuwige liefde; dat is de enige grondslag, nietwaar?

O, hoe menigmaal bent ge u in eeuwige ver­wondering moeten wegzinken, dat het zo'n vrijmachtig Wezen behaagde om u uit die grote hoop van mensen af te zonderen, en duizenden die in uw oog beter waren dan u, voorbij is gegaan! Dat Hij juist aan u, ellen­dige en snode zondaar, Zijn gunst heeft willen schenken! Wellicht hebt u menigmaal uw afkomst overzien en uw voorgeslacht nagegaan. Wellicht was ook uw moeder een Hethitische en uw vader een Amoriet (Ezechiël. 16:45). Dat doet u immers bij tijden en ogenblikken in aanbidding en ver­wondering zo diep voor God wegzinken, zodat u met de apostel Paulus moet uitroepen: 'O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der ken­nis Gods! Hoe ondoorzoekelijk zijn zen oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen (Rom. 11:33).

Ach, een arm kind des Heeren heeft niets anders dan een soeverein, enig en drie-enig God tot zijn eeuwige gelukzaligheid! Daarom zal de Heere alleen van hen de eer en de verheerlijking ontvangen. Hier op aarde al stamelende, maar in de eeuwigheid volmaakt, wanneer zij hun kroon aan de voeten van de gezegende Middelaar zullen neerwerpen, zeg­gende: 'Gij, Heere, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht' (Openb. 4:11). 'Want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed' (Openb. 5:9).

Maar de Heere heeft hen niet alleen gekocht, Hij heeft hen ook verlost, zegt ons derde punt: 'uit de hand desgenen die sterker was dan hij.'

***3. Verlost, uit de hand desgenen die sterker was dan hij***

Hier wordt gewag gemaakt van een hand, want er staat: 'En heeft hem verlost uit de hand desgenen die sterker was dan hij.' De hand waarmee men werkt, waarin doorgaans de meeste kracht zit, waardoor men grote en zonderlinge dingen kan doen, is een zinnebeeld van kracht en vermogen. Daarvan lezen we in Psalm 118:16: 'De rechterhand des HEEREN is ver­hoogd, de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden.' Zo moeten wij door 'de hand, waarvan in onze tekst gezegd wordt dat die sterker is dan Jakob, in het algemeen verstaan alle macht en alle geweld van alle geeste­lijke vijanden van Gods volk. Meer in het bijzonder ziet het op:

ten eerste: de macht van de duisternis;

ten tweede: de macht van de zonde;

ten derde: de macht van de wereld;

ten vierde: de macht de wet, waarvan de vloek de zondaar verschrikt en verbrijzelt;

ten vijfde: wel in het bijzonder de satan, die een 'sterke' wordt genoemd, zoals wij vinden in Jesaja 40:10: 'Zie, de Heere HEERE zal komen tegen de sterke en Zijn arm zal heersen; zie, Zijn loon is bij Hem en Zijn arbeidsloon is voor Zijn aangezicht.' En niet minder in Jesaja 29:24-25: 'Zou ook een machtige de vang ontnomen worden, of zouden de gevan­genen eens rechtvaardigen ontkomen? Doch alzo zegt de HEERE: Ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden, en de vang des tirans zal ontkomen; want met uw twisters zal Ik twisten en uw kinderen zal Ik verlossen.'

Dus het behaagt de HEERE, Die hen vrijge­kocht heeft, hen ook te verlossen; op Zijn tijd te verlossen, in het uur van Gods welbehagen. Dat mocht Jakob ondervinden en dat mogen al Gods kinderen ondervinden. Van Jakob lezen wij in Genesis 28:11-15 dat de Heere hem Zijn gunst betoonde: 'En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan; en hij nam van de stenen dier plaats, en maakte zijn hoofdpeluw, en legde zich te slapen te dierzelver plaats. En hij droomde; en zie, een ladder was gesteld op de aarde.' Dan volgt verder: 'Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham en de God van Izak; dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik u geven en uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde, en gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts; en in u en in uw Zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal waar gij heen­trekken zult, en Ik zal u wederbrengen in ditzelve land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben hetgeen Ik tot u gesproken heb.'

Ziedaar, mijn vrienden! Daar kwam voor Jakob de gouden keten van de eeuwige verkiezende liefde van God vanuit de hemel op de aarde afdalen. Daar begon de Heere in Jakob het werk der genade. Ik zeg: in Jakob, die anders nooit en te nimmer naar God zou hebben gezocht of gevraagd. Daar hebt u nu een voorbeeld dat Heere alléén de Oorzaak, de Oorsprong en het Begin van het ganse werk der genade is.

En voorzeker, gelovige uitverkorenen, zo was ook voor u de plaats en tijd bepaald, toen u tot jaren van onderscheid gekomen was, dat de Heere u Zelf opzocht en Zijn krachtdadig en onweerstaanbaar werk in u begon­nen is.

Dat Hij ook u, evenals Jakob, kwam te verlossen:

Ten eerste: uit de macht van de duisternis, volgens Kolossensen 1:13: 'Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde.' Ja, daar verlost Hij hen van, zoals ook Paulus getuigt in Efeze 5:8: 'Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere; wandelt als kinderen des lichts.'

Ten tweede: van de zonde. U werd van dode nu levende zondaren, vol­gens Eféze 2:1: 'En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden.'

Ten derde: van de wereld. Beminde u voorheen de wereld met al haar lusten en begeerlijkheden, nu bent u daar haters van geworden.

Ten vierde: van de wet. Thans bent u verlost van de verdoemende kracht van de wet en hebt u Gods geboden, als een regel van uw leven, van gan­ser hart leren liefhebben.

Ten vijfde: van de satan. Oefende hij voorheen al zijn macht op u uit en was u zijn gewillige dienaar? Nu moet hij wijken, nu bent u zijn volgeling niet meer. En hoewel u nog niet van zijn kwellingen en verzoekingen ontheven bent, hebt u toch deze vaste belofte: 'En de God des vredes zal de satan haast onder uw voeten verpletteren' (Rom. 16:20).

Ziedaar, mijn toehoorders, u kort en naar ons vermogen iets van deze waarheid meegedeeld.

Zingen: Psalm 68: 11 (Datheen)

*Het is God, Die in stukken breekt*

*Den kop, ja in de grond versteekt*

*'t Getal onzer vijanden,*

*Hij zal gans breken en verslaan*

*Dat hoofd dergenen, die voortgaan*

*In haar zonden en schanden.*

*God spreekt: Mijn uitverkoren al*

*Uit Basan Ik verlossen zal*

*(Die nu is zeer hoogmoedig);*

*Ik wil ze fraai ende gezond*

*Uit des meers allerdiepsten grond*

*Trekken met Mijn hand goedig*

**Toepassing**

Hoe staat het in dit verband met ons? Mogen wij allen, zoals wij hier tegen­woordig zijn, zeggen: ook ons heeft de HEERE verlost uit de hand desgenen die sterker is dan wij? En weet u het, wie er sterker is dan u? Hebt u ooit ondervonden wie het zijn die u te sterk waren? Hebt u, door de verlichting van de Heilige Geest, uw geestelijke gebondenheid, uw geestelijke blind­heid, uw geestelijke slavernij al leren kennen? Of zoekt u de duisternis nog, omdat u bevreesd bent dat uw werken openbaar zullen worden?

Och mens, och mens, bedrieg uzelf toch niet voor de eeuwigheid! Bedenk toch dat, zolang u daarvan uw grond maakt voor de eeuwigheid, uw wijsheid niets anders is dan dwaasheid en uw licht enkel duisternis! Want u bent van nature verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods, door de onwetendheid die in u is, door de verharding van uw hart. Al mogen uw deugden nog zo schoon lijken, u zult er niet mee voor God kunnen bestaan, Die de harten kent en de nieren proeft. Is de zonde u weleens tot een last geworden, te zwaar om te dragen? David moest dat ondervinden in Psalm 38:5: 'Want mijn ongerechtigheden gaan over mijn hoofd; als een zware last zijn ze mij te zwaar geworden.' Of is de zonde u nog een lekkere bete? Bent u reeds met al uw schulden en zonden ingevallen voor God, zodat Hij u rechtvaardig kon verstoten van voor Zijn heilig aangezicht? O, bedenk toch: betaald moet er worden ook tot de laat­ste cent toe, hetzij door uzelf, hetzij door een Ander!

Mogelijk zal deze of gene zeggen: 'Ik heb de zonde al verlaten.'

Maar, hebt u uzelf al verlaten? Want voor de Almachtige bent u niets dan zonde. Hebt u de wereld met al haar schone schijn al vaarwel gezegd? Strijdt u in de kracht Gods al tegen uw lusten en begeerlijkheden? Weet u nog niet dat de droefheid van de wereld de dood werkt, maar de droefheid naar God een onberouwelijke bekering tot zaligheid? O, mocht de Heere u uit genade leren, wat wij van nature niet willen leren. Want alleen uit Hem, door Hem en tot Hem zijn alle dingen.

Bent u al eens door de wet verdoemd voor God? Ach wettische men­sen, uw gerechtigheden moeten overvloediger zijn dan die der farizeeën en schriftgeleerden, wilt u ooit in het Koninkrijk der hemelen kunnen ingaan! Al uw deugd en wijsheid is slechts zonde en dwaasheid in Gods ogen. Al uw gerechtigheden zijn slechts een wegwerpelijk kleed; blin­kende zonden. De Heere zal in het oordeel tot u zeggen: 'Gaat weg van Mij, gij vervloekten! Ik heb u nooit gekend als degenen, waarvoor u uzelf hebt gehouden!' Niets anders dan de gerechtigheid van Christus zal u ten dage des verderfs kunnen behouden. Is de satan reeds uw vijand gewor­den of geeft u nog graag gehoor aan zijn inblazingen? Weet dan, dat hij, die u nu zo gewillig gehoorzaamt, eens met u in het eeuwig verderf het­zelfde lot zal dragen! Eeuwig zult u van God gescheiden zijn en de rook van uw pijniging zal opgaan tot in alle eeuwigheid. Och, dat u in deze uw dag nog mocht bedenken wat tot uw eeuwige vrede dient!

Kinderen Gods, ook tot u nog een woordje: u hebt immers bij aanvang uw geestelijke blindheid, gebondenheid en slavernij, door het licht van de Heilige Geest, leren kennen! Nu reikhalst u immers naar Hem, Die het Licht is en in Wie gans geen duisternis is! U hebt uw walgelijkheid en uw ellendige staat, waarin u door de zonden gekomen bent, leren inzien, en daarom roept u nu uit met David in Psalm 51:4: 'Was mij wel van mijn ongerechtigheid, en reinig mij van mijn zonde.' Bij tijden en ogenblikken is de wereld met al haar lusten en begeerlijkheden u geen speld meer waard! U mag met David wel eens uitroepen: 'Hoe lief heb ik Uw wet! zij is mijn betrachting de gansen dag' (Psalm 119:97). U bidt, u zucht, u worstelt immers tegen de listige omleidingen van de duivel en bidt met de man naar Gods hart: 'Och, dat mijn wegen gericht werden om Uw inzettingen te bewa­ren!' Welnu, de Heere, Die het goede werk in u begonnen is, zal het ook voleindigen, tot op de dag van Jezus Christus. Hij zal u niet alleen lei­den tot aan, maar ook tot over de dood. Hier op aarde zullen alle dingen moeten medewerken ten goede voor degenen, die naar Gods voornemen geroepen zijn. 'Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vre­des zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer' (Jes. 54:10). Hij is de trouw en onveranderlijke God, Die nooit zal laten varen de werken Zijner handen en Die trouw houdt, tot in aller eeuwen eeuwigheid.

Amen!

Zingen: Psalm 138: 4 (Datheen)

*Als ik door angst en tegenspoed*

*Ben in kleinmoed,*

*Gij mij verkwikket;*

*Ook tegen mijn wreedsten vijand*

*Uw rechterhand*

*Mij hulp beschikket.*

*Gij zult mijn kruis eindigen hier;*

*Want goedertier*

*Zijt Gij gestadig;*

*Het werk Uwer handen zult Gij*

*Volvoeren vrij,*

*O Heer' genadig.*

222 223

**Aantekening over ene toespraak ter begravenis van de weduwe
J. van Damme. (dec. 1881.)**

"Want gij zijt stof, ende gy sult tot stof wederkeren" Gen. 3 : 19b - Ziedaar de uitspraak Gods. - En zulks waardoor? Ach, als ene vrucht van de zonde; want, in Rom. 5 : 12 staat geschreven:

"Daerom gelijk door enen mense de sonde in de werelt' ingekomen is, ende door de sonde de doot: ende alsoo de doot tot alle mensen door gegaen is in welken alle gesondigt hebben." -

Daar ligt nu dat sterfelijk deel, waarin dat onsterfelijk deel gehuisvest heeft; wáárin de ziel, die van God gegeven was, en nu is wedergekeerd tot Hem, die haar gegeven had, Pred. 12 : 7. - gewoond heeft.

Die kostelijke ziel, die eens met Gods beeld versierd was, maar waaraan God na den val Zijn beeld onthoudt als ene vrucht van Adams zonde. En, wie wij ook bevonden worden, hetzij rijk of arm, zo wij niet naar het beeld van Christus vernieuwd wierden, zo zullen wij eeuwig verloren gaan. Jezus zelf heeft gezegd in Joh. 3 : 5: "Voorwaer, voorwaer segge ik u, soo yemant niet geboren en wort uyt water ende Geest, hy en kan in het Koninckrijke Godts niet ingaen!"

Deugden van de overledene te verheffen, kan voor de eeuwigheid niets baten; al mogen die anders b.v. in 't weldoen aan de armen als anderszins wel door haar betoond zijn.

Want, ofschoon deugden den mens in het natuurlijke, burgerlijke of maatschappelijke leven bemind maken, in tegenstelling van de onbarm­hartigheden en wreedheden der goddelozen, nogtans kunnen zij voor de eeuwigheid niet gelden.

Dáár, voor de eeuwigheid, geldt niets, dan alléén de genoegdoenende ge­rechtigheid van den Dierbaren Zaligmaker, den Heere Jezus Christus, die ons in dit leven zal moeten worden toegepast uit vrije genade, om in de eeuwigheid daardoor de volmaakte gelukzaligheid te kunnen genie­ten.

Ziet, Vrienden! daar ligt nu dat stoffelijke overschot, waarmede zulk een kostelijk deel, als de ziele is, verenigd is geweest! Die onsterfelijke ziele, die na hare scheiding van haar stoffelijk omhulsel, hare plaatse ge­vonden heeft Min de helle (Vin den Hemel!

Ja, daar ligt nu dat stoffelijk deel in de groeve der vertering, en zal daar rusten, tot den dag toe, die van den Vader bepaald is. Tot dien dag, waar­op die Man, Die van den Vader verordineerd is, om te verschijnen op de wolken des Hemels, om te oordelen de levenden en de doden, komen zal, met de stemme des Archangels; en: "de doden zullen horen de stemme Gods en die haar gehoord hebben zullen leven."

Dan zullen, naar luidt van Gods Getuigenis en Woord, alle mensen ge­rangschikt worden op hun bestemde plaats; de goddelozen aan Gods linker- en de rechtvaardigen aan zijn rechterhand. En dan zullen zij van den van eeuwigheid verordineerden Richter ontvangen, de goddelozen een eeuwige afgrijzing en de rechtvaardigen ene eeuwige heerlijkheid! Zietdaar, zo gij allen, die daar zoo-even als omstanders geschaard ston­den bij de grafstede van de overledene, al gij ,kinderen en kleinkinderen en verdere aanwezigen te dezer plaatse, tot u allen is mijn woord: "nog enen kleinen tijd, dan zal ook onze loop geëindigd zijn, dan zullen ook wij tot het stof der aarde wederkeren!"

Kinderen! daar ligt zij nu, die Moeder, die u met smarte heeft voortge­bracht; daar ligt nu uwe Moeder, die van God verordineerd was, om u hier op deze kommervolle wereld tot ene voedster en verzorgster te ver­strekken! O, bedenkt toch, eenmaal zult gij voor het Hoge Goddelijke Wezen rekenschap moeten afleggen, hoedanig gij U jegens uwe ouders gedragen hebt; volgens Eph. 6 : 1. Hebt gij hier uwe ouders met smart en droefheid ten grave doen nederdalen, eenmaal zult gij voor de recht­bank van den Alwetenden God moeten verschijnen, om rekenschap af te leggen, hoe gij U jegens hen gedragen hebt!

Och, Kinderen! dat de Heere u nog beweldadigen mocht, om, in-zoverre gij U-lieden in deze zake mocht hebben schuldig gemaakt, nog ge­nade en verzoening te mogen zoeken in het alles reinigende bloed van dat geslachte Gods-Lam, dat de zonde der wereld weg neemt; is mijn hartelij­ke wens en bede.

En, verdere Vrienden en Betrekkingen, zoowel rijken als armen! wij heb­ben hier weer een getuigenis, dat we hier op aarde gene blijvende stad hebben, maar dat ook wij eenmaal zullen moeten sterven en tot het stof der aarde wederkeren; maar onze ziele zal wederkeren tot God, die haar gegeven heeft (Pred. 12 : 7.) O, mocht gij uit genade nog deelachtig gemaakt worden, dat grote voorrecht, dat dit getuigenis nog dienen en strekken mocht, om te leren zoeken, datgene, wat tot uwen eeuwigen vrede dient, wat tot uwe eeuwige zaligheid nodig is!

De Heere bestrale U daartoe uit genade met Zijnen Geest; Hij overtuige u-lieden van zonden, van gerechtigheid en van oordeel; en vergunne u- lieden, om alzo tot kennis te komen, van Hem, Die in de wereld geko­men is, om zondaren zalig te maken. Om alzo gewasschen en gereinigd te worden door Zijn dierbaar bloed en door Hem met God in den Hemel bevredigd te mogen worden. Opdat wij, wanneer de ure des doods voor mij en u-lieden slaan zal, die gezegende Godspraak zullen mogen verne­men, naar Jez. 57 : 2: "Zij zullen ingaan in vrede en rusten op hun slaapsteden," tot dien dag, daar Job van getuigt in zijn boek, Kap. 19: 25-27:

"Want ick weet, mijn Verlosser leeft: ende hij sal de laatste over het stof opstaan:

"Ende als sy na mijne huyt dit doorknaeght sullen hebben; sal ik uyt mijn vleesch Godt aenschouwen: Den welcken ick voor my aenschouwen sal, ende mijne ogen sien sul­len, ende niet een vreemde: myne nieren verlangen seer in mijnen schoot."

224

225

En nu, Geliefde Kinderen, Nabestaanden en Vrienden, rijken en armen! onderwinden wij ons in dezen ogenblik, om te trachten te naderen tot den God des Hemels en der aarde, om van Hem af te bidden, wat wij tot dat einde nodig hebben en behoeven.

**VOORVAL** **MEDEGEDEELD DOOR M. RUBEN.**

**No. 1. ENIGE GEVALLEN, WELKE IN DEN LOOP DES LEVENS VAN Ds. BAKKER HEBBEN PLAATS GEHAD**

**Eerste geval.**

Een bijzondere ontmoeting had Zijn Eerw. in 1869, toen hij alhier, als naar gewoonte kwam prediken.

Toen hij des Vrijdags alhier aangekomen was, predikte hij des avonds over Joh. 16 : 8. Uit dezen tekst leidde Zijn Eerw. af, welke middelen God gebruiken wil, om den verloren zondaar tot zijne zalige gemeenschap te brengen. Hoe dat Gods Geest daartoe den zondaar zijn schuldbrief te huis brengt. Wat er al ondervonden wordt op de weg der bekering. Hoe de zondaar zijn zonden en schulden ootmoedig leert betreuren en bewenen. Hoe Gods Geest hem van alles afdrijft, waar hij zijn hope op stelt; of waardoor hij zoekt geholpen te worden, eer hij tot verlies van zichzelven komt. Hoe Gods Geest hem bekend maakt met Christus en Diens gerechtigheid, waardoor hij in de vierschaar Gods alleen maar bestaan kan. Hoe de Heilige Geest het is, waardoor hij Hem door het geloof leert aannemen, gelijk wij lezen in 1 Cor. : 30, enz. Hoe de zondaar door Gods Geest het oordeel Gods leert kennen; dat inbillijkt en goedkeurt. In één woord hoe de zondaar ondervindt, dat. God alles in allen voor hem wordt.

Nadat deze predicatie geëindigd was, bleef hij tot den vol­gende dag te Ter-Neuzen en vertrok des Zatersdags naar Axel; alwaar hij den daaropvolgende Zondag driemalen geleerd heeft met veel opening des harten en waaronder het volk des Heeren ook ruimschoots gezegend was. -

Toen de dag des Heeren geëindigd was, keerden wij tezamen naar TerrNeuzen terug; terwijl Zijn Eerw, des Maandags alhier aankwam. Op den avond van dien dag leerde hij weder alhier ; alsmede ook den volgende avond, des Dinsdags. Den volgende dag, Woensdag, was hij jarig; toen werd hij 48 jaren oud. Op den avond van dien dag trad hij weder voor ons op, nemende zijne voorafspraak uitjes. 8: ,,Ziet ik en de kinderen, die mij de Heere gegeven, heeft, zijn tot tekenen en tot wonderen in Israël," enz. Waaruit hij ging betogen, hoe ieder kind des Heeren een teken en wonder Gods was; op zijne hem eigene manier van uitbreiden. Zijn tekst was 1 Petr. 1 : 5.

O, wat leidde Zijn Eerw, uit deze tekst toch heerlijke zaken af! Wat schetste hij uitnemend die kracht, Gods af, zoo ten aanzien van zijn eigen persoon, als ten aanzien van alle Gods heiligen ; hetwelk hij met de voorbeelden van de drie jonge­lingen in den oven en andere uit Gods Woord bevestigde. Wat toonde hij duidelijk aan, .hoe het alléén door het geloof was, dat 's Heeren volk in de kracht Gods bewaard werd; hoe, het geloof in betrekking tot God staat; wat het werkt; hoe het van zichzelven doet afzien en alleen op God krijgt te zien en zich te verlaten. Hoe onbegrijpelijk het geloof voor het na­tuurlijk verstand is; hoe het geloof God vindt, daar het zichzelven verliest; en het louter door het geloof is, dat de uit­verkoren, zondaar leert kennen, dat achter de hel de hemel gevonden wordt. Kortom; de Heere gaf hem een geopende deur, om Zijn Woord te prediken. Ook liet hij telkens invloeien, de goedertierenheden Gods, aan hem gedurende 48 jaren be­toond, in het dragen, sparen en beweldadigen van hem.

Velen van Axel en Ter-Neuzen verzamelden zich des avonds , na de predicatie ten huize van P. de Ruyter, waar hij logeerde, welke kwamen, om hem hunne zegenwensen en geschenken aan-te-bieden. Dien avond zullen wij niet licht vergeten. Door dierbare samenspraken en het gezamenlijk gebruiken van hetgene op den dis toebereid was; door gebeden en dankzeg­gingen en het zingen van Psalmen, werd de avond doorge­bracht onder de kennelijkste blijken van 's Heeren gunstige tegenwoordigheid; welke, in die dagen ons zoo dikwijls vergund werd. Onder anderen was er een beproefd kind des Heeren, van buiten ons volkje, in ons midden. Deze die veel drukwegen doorleefd had, was die avond, wonderlijk in God gesterkt geworden.; deze is nu al met Zijn Eerw. de eeuwige heerlijkheid innen gegaan en alle druk te boven.

Ook wijlen Neeltje Kaan, de moeder mijner vrouw, genoot op een bijzondere wijze dat zelfde voorrecht. Deze beide vrienden hadden geloof gekregen, dat, de Dominee nog een Zondag hier zou blijven. Dit deelden zij hem ook mede, en hij had er niet tegen, indien hij voor zichzelven maar een tekentje had mogen hebben, dat het de weg alzo was; maar, wat hij ook zocht, hij mocht geen teken zien, waaruit hij besluiten kon, om te blijven. Op het zeggen van die vrouwtjes: „Dominee wij geloven, dat gij van 's Heeren wegen blijven moet!" antwoordde hij: „ja hetgene, daar wij sterk voor zijn, dat wordt haast geloofd!"

Dus zou hij de volgende dag vertrekken. Na met elkander gebeden te hebben, brachten wij hem gezamenlijk des voormiddags op de boot, die hem naar Hoedekenskerke zou brengen. Eigenlijk was zijn weggaan meer een verlegenheid met de alhier onder­vonden weldaden Gods; waarom hij vreesde, de Heere te mishagen, wanneer hij te lang op één plaats bleef.

Maar, wat' gebeurde er?

Na een half uur gevaren te hebben, gaf de Heere zulk een zware mist, dat de boot voor anker moest gaan liggen.

Had Zijn Eerw. een teken begeerd; hier werd hem een teken geschonken.

Nu verzocht Zijn Eerw. aan de Kapitein van de boot, om hem aan de wal te laten zetten; doch, deze zeide, dat hij dat niet doen mocht, voor en aleer hij zien kon, waar men was. En, ziedaar; de mist klaart op, en men bracht hem op zijn ver­zoek aan den wal, en .... wel aan onze kant van het water.

Was hij om half elf van ons afgevaren, om vier ure des namid­dags werd hij per rijtuig op de hofstede van A. Dekker weder terug gebracht, en dat tot onzer aller verwondering, en niet het minst tot bekroning van het geloof van die beide vrouwtjes. Zo voert de Heere Zijn raad uit, en doet Hij al zijn Welbehagen.

Nu ging hij des Zaterdags naar Axel, alwaar hij den vol­gende Zondag weer als naar gewoonte driemaal leerde.

Des avonds was het wonderlijk. Toen leerde hij uit Spreuken 13 over die woorden: „De uitgestelde hope krenkt her harte, maar de begeerte, die komt is als een boom des levens."

O, wat was Zijn Eerw. hierin toch ernstig en ontdekkend; inzon­derheid over 's mensen hope; hoe ieder mens eene hoop had; maar met welke hoop wij alléén maar zouden kunnen behouden worden. Wat brak hij toch alles af, wat buiten God is.

En daar alles nu zo wonderlijk voor tezamen lopen moest, was, dat er die avond ***onder zijn predicatie een bij uitstek goddeloos man moest bekeerd worden***, die direct aldaar af­stand deed van de wereld en het sedert met het volk des Heeren en met hun weg gehouden heeft.

Ziedaar, hoe wonderlijk de Heere, is in al zijn weg en werk; ook zal Hem daarvoor toegebracht worden, de lof, de aan­bidding en de dankzegging, tot in eeuwigheid.

**BRIEVEN**

**Eerste brief**

Over Bakkers ervaringen met ds. H. J. Budding is al het een en ander meegedeeld. Daarbij werd de volgende brief - aangepast in spelling - opgenomen. Hier wordt hij weergegeven op de wijze waarop Bakker hem schreef. Het zal duidelijk zijn dat er een groot verschil is in stijl tussen deze brief en de andere. Niet onwaarschijnlijk is dat ds. Bakker later bij zijn correspondentie gebruik gemaakt heeft van een soort secretaris. Dat zou dan bijvoorbeeld meester C. W. Smit geweest kunnen zijn. Het is ook niet onmogelijk dat degene die de brieven verzameld heeft - misschien meester Van Hemert - ze later herschreef.

's Graven polder den 29 Augustus 1851.

De Heer H J Budding

Mogt et den Heere nog blieven en beagen naden rijkdom zijner genade uit enkele zondaars liefde noch op ons nietiege onweerdige en alverbeur­de zondaars noch nedertezien en ons nog eens een getrouwe knegt in ons midden te zenden om ons blind hart en ogen te openen en de kwade ranken die buiten den Heere Jezus zijn genadig lijkaf te snoejen als een middel in zijn hand zo blieft den Heere mijn nietige onweerdige en al- verbeurde zondaar bie den aan en voorgang nog onder et gemis te brin­gen ende nootzakelijkheid voor die gene die de Heere uit enkele zon­daarsliefde een kruimelje genade in eeft uitgestord noch op te bouwen tot Godes eer en tot roem van zijn vrieje genade zo geeft den eere mij nog wel eens op genade te mogen blijten en zo zijt hij mij eens en andermaal voort gekomen tegen wil en zin van mijn vlees owel ge mij van gedaante en leer onbekent zijt maar die machtige en krachtige Heere Jezus die alle kragt en magt bezit in emel en op aarde wens ik dat na den rijkdom van zijn genade de zugten en et klagen van zijn arm en elendig volk eens mogt blieven te verhoren die tog alle schepzeljes in zijn hand eeft die maar te spreken eeft en et iszer en te gebieden eeft en et staat er zo wens ik ja ik u niet de nodigen maar wens mijn zelven aan zijn voeten door zijn gena­de door zijn kracht door zijn ulp en bijstand neder te werpen en u alleen van em af te bedelen die alle schepselen en harten in zijn ant eeft owel wij eeweg en alles ebben verbeurt van wegens onze diepe schuld zonde en ongeregtig heid alles ebben wij verbeurt door erf en daadelijke zonde en nergens ebben wij regt of aan spraake op mee regt kan de eere ons eeuwig als een omgedoolt schaap op alle euvelen en bergen laten omdoolen daar schiet voor ons niet over als genade genade o mogt Koning Jezus u ier als een middel ja als een ik stramend in Zijn hand om et rijk van duivel wereld zonde en ongeregtigheid nog af te breken ja al was et maar voor een zieltje te gewinnen voor zijn emels koning krijk nog te gebruiken ja om zijn emels koningkrijk nog op te bouwen tot roem en eer ja tot een eeuwig eeuwig wonder van zijn vrieje genade dagen jamaanden is et me bestreden en daar wel meest mede om da ik oorde dat hij in de vrieheid stond die van die aarse Koning is afgebedelt dat deet mij gedurig trug

226

227

houden maar ik wens dat de Heere u en mij in geen vriejeid heeft te staan als daar die Koning der Koningen ons eeft vrie gemaakt daar alleen is vrieheid daar men mee met onze schuldbrief in ons hand als een al ver­beurde zondaar, ons zelven aan zijn voeten mogen neder werpen de Heere schenk me uit loutere genade kragt ulp bijstand om daar alleen vrieheid te zoeken en em alleen de lof de roem de eer en de aan biddinge toe te brengen van nu aan tot in een nimmer eidigende euwigheid De Heere geeft me genade als wel zijn blieven mag zijn om met een stil af­wachting met een zugtent en biddent hart tot em die u hart in zijn hand eeft en u tot tien einde te bewerken de Heere heeft mij hier over uis en schuur als rendmeester gesteld en tot dien eindewens ik et den Heere weder te geven weest verder van mij gegroed

Die zig noemdt Daniël Bakker

Landmante s Gavenpolder

Goes

Op 't adres stond: Aan de Wel Eerwaarde Heer De Heer H J Budding

Bredekandt te Gorkum

**Tweede en derde brief**

In deze brieven gaat het over Bakkers boekje Gods grote barmhartig­heid.

Huge was de uitgever; Krijn was Bakkers zoon.

's-Gravenpolder, den 25 October 1870.

Geachte Vriend!

Ik heb uwe letteren ontvangen en daaruit vernomen, dat het boekje eerst­daags zal uitkomen. Wat de gemeente 's-Gravenpolder aangaat, kunt gij er voor mij een 25 sturen. Ik zoude u aanraden om naar de andere ge­meenten een briefje met ene lijst te sturen.

Personen, om ze door te doen uit verkopen, weet ik ook niet, maar ik denk, dat Huge daar best mede bekend is.

Wat onze gezondheid aangaat, die is door 's Heeren goedheid wel. Groet het volkje van mij.

De Heere, Die goed is, geve Zijn onmisbare zegen over ulieden, is mijn wens en bede.

Wees van de mijnen gegroet en van mij,

's-Gravenpolder, den 28 December 1871,

Geachte Vriend!

Uwe letteren heb ik ontvangen. Terwijl ik deze van U ontving had ik net

ook zo in overweging genomen om een klein bijvoegsel voor bladz. 35 er bij te doen, hetwelk ik met potlood afgeschreven heb en U hiermede toezend.

Wat Theunis aangaat, die is zeer wel; hij is met Krijn mee naar Borssele, daar ik a.s. zondag bij leven en welzijn, ook wens te zijn.

Wat onze gezondheid aangaat, die is zeer wel.

Groet uwe vrouw en 't volkje en wees van de mijnen gegroet en van mij. Uw niet-noemenswaardige dienaar en vriend

D. Bakker

**Vierde brief**

Troostbrief aan een weduwe.

's-Gravenpolder, 29 Maart 1872.

Geachte Vriendin!

Ik heb het smartvolle verlies, dat Gij door het overlijden van uwen man geleden hebt vernomen.

Hartelijk neem ik deel in dit uw verlies, en mijn wens en bede is, dat de Heere dit verlies met Zichzelven moge vergoeden.

Voreerst moogt Gij u verblijden, dat de Heere hem op aarde voorbereid heeft voor de zalige toekomst; genietende hij nu verzadiging van vreugde en is vervuld met alle volheid Gods.

Ten tweede, moogt Gij u verheugen, dat Gij niet eeuwig zult gescheiden zijn, daar hij u maar een ogenblik vooruit is.

De Heere geve u genade, om stil met Gods doen te verenigen. Hij vertrooste en versterke uwe ziele door zijn genade.

Och, geliefde Vriendin! nu hebt Gij een deel meer aan God, Die toch wil wezen: "een Man der weduwen en een Vader der wezen"; Wiens Woord en beloften zijn: ja en amen.

Nu, geliefde Vriendin! de Heere, Die goed is, vertrooste en versterke u en de uwen, is mijn wens en bede.

Wees van de mijnen gegroet en groet de uwen en de vrienden.

Wees Gij ook hartelijk gegroet van mij Uw niet noemenswaardige broe­der in den Heere

D. Bakker

**Vijfde brief**

In deze brief geeft ds. Bakker een paar korte mededelingen over zijn ge­zondheid, de school en zijn visie op de vaccinatie.

's-Gravenpolder, 20 Mei 1873.

Geachte Vriend en Vriendin!

Deze dient in antwoord op Uw verzoek.

Ued. Dienaar en vriend,

D. Bakker

228

229

1°. Wat mijn lichaamstoestand aangaat, die is door des Heeren goedheid beter. Van de pijn gevoel ik weinig of niets meer, en mijn ganse gestel is beter. Ik denk, dat de Heere mij nog een wijltje in het jammer en tra­nendal van deze, wereld zal laten; doch waarom weet ik niet. Wat mijn zielstoestand aangaat, heb ik het voorrecht gehad, dat het mij meestal wél was; ik had geen uitbeding, wat de Heere deed.

Ik had ook het voorrecht, dat ik niets kon verspelen, nademaal ik door genade alles verspeeld heb, en dat tot tweemalen toe, en alzo is een Enig en Drieëenig God de grond mijner ziele geworden. En deze God is onze God, eeuwiglijk en altoos.

2°. Onze school is gesloten en de Meester heeft een proces-verbaal; hij moet Donderdag over veertien dagen naar Heinkenszand. Nu geeft hij aan de kinderen uit drie gezinnen huisonderwijs in de school; tot hoe lang, weet ik niet. Tot hiertoe zijn zij in ons beginsel allen nog staande gebleven.

Gij vraagt mij, of de vaccine zonde is; lees dan eens den tienden Zondag van den Catechismus en den 125sten Psalm. De vaccine-wet is een leu­gen-profeet, maar God is een God der waarheid. - Het is om de Gerefor­meerde Belijdenis en het geloof te doen.

Wees van mij en de mijnen gegroet. Groet het volkje.

Uw Dienaar en Vriend

D. Bakker

**Zesde brief**

Bakker wenste niet mee te doen aan de viering van het 25-jarig jubileum van Koning Willem III, die hij een onderdrukker van de ware Gerefor­meerde leer vond. Heel wat meer had hij op met ds. E. Fransen, al is de in de brief door Bakker genoemde vereniging niet doorgegaan.

's-Gravenpolder den 21 October 1873.

Geachte Vriend en Broeder!

Uwe letteren heb ik ontvangen en tevens uw boekje. Ik heb wel doende geweest met schrijven maar ben den gepasseerden winter door ongesteld­heid verhinderd. Maar als de Heere mij lust, leven en kracht zal gelieven te geven, dan is dit nog wel in plan.

Ten tweeden. Omtrent onze Geëerbiedigden Koning, Willem III, bij zijn 25-jarige regering, om hem alsdan ene verering toe te brengen, daar kan ik met mijn hart niet bijvallen, nademaal ik in hem niet en vind dan een onderdrukker van de ware Gereformeerde leer, daar wij vele on­dervindingen van hebben. Ik heb ook in de couranten gezien, die met mij van dezelfde gevoelens zijn. Ik vind ook, dat de liberalen daar hard vóór zijn; dus zal het hem aan geen huichelaars ontbreken; die toch menen het zeker niet met den Koning, als in zoverre, om er hun doel mede te bereiken: om tegen God en Godsdienst te strijden. Op dit ogenblik vind ik dus gene opening; maar, wat het verder wezen zal, weet ik niet: of

wij ons nog bij deze of gene partij in Nederland zouden kunnen voegen, zonder enige krenking van ons geweten, dat weet ik nog niet. Als gij daarvan hoort, schrijf me dan een lettertje; en als ik iets verneem, zal ik het ook doen.

Ten derde. Wat Do Fransen aangaat, daar wil ik voorgaarne mee verenigen, indien wij met elkanderen overeen kunnen komen, en de Broeders Kerkeraden het er ook mede eens zijn. Ik zoude hem in dezen volgaarne uitnodigen, maar kan op dit ogenblik nog niet, nademaal als de Heere mij leven en gezondheid geeft, mijn plan is, om nog een week twee of drie te reizen. Indien Do. Fransen in dezen ook zo gezind is, dan zal ik u in het vervolg wel schrijven, en nodig hem alsdan eens uit.

Wat onze gezondheid aangaat, die is zeer wel.

Groet het volkje van mij; groet uwe vrouw; en wees van de mijnen ge­groet en van mij uw nietnoemenswaardige vriend en broeder,

D. Bakker

**Zevende brief**

In deze brief roept Bakker op tot eenswillendsheid met de Heere.

's-Gravenpolder, den 8 Januari 1875.

Geachte Vriend.

Ik heb uwe letteren ontvangen en daaruit den treurigen toestand verno­men, waarvan gij mij bericht doet. Daaruit vernam ik tevens, dat het volkje nog niet al-te-zeer murmureerende is, maar nog al eenswillends met den Heere mogen verkeren. En, eenswillends met den Heere te mo­gen verkeren is ene voortreffelijke genade, vooral ook onder zijn slaande hand.

Gave de Heere Zijnen kinderen te bidden, dan zoude de plage zeker op­houden; maar, zoolang de Heere nog gelieft door-te-trekken, houdt Hij het gebed in; nogtans ondersteunt Hij Zijn volk, zodat zij alsdan de roe­de wel eens kussen mogen.

De Heere gelieft Zijn volkje en kerke te beproeven; en alsdan worden de gedachten van veler harten openbaar.

Wat mijnen gezondheidstoestand aangaat, die is niet erger; maar ik heb het veel op de borst en in het hoofd.

Ik denk, als ik niet erger wordt, aanstaande week naar Axel te zullen gaan, als de Heere mij verder gezondheid zal gelieven te geven.

Th... is bij mij. Wees van hem gegroet. Verder is bij ons alles wel. Groet het volkje van mij; en na u den onmisbaren zegen des Heeren toege­wenst te hebben, noem ik mij.

Uw Vriend. D. Bakker

230

231

**Rond ds. P. van Dijke**

Deze **vier brieven** hebben betrekking op de verhouding met ds. Van Dijke en zijn volgelingen. Tot een verzoening tussen beiden is het niet geko­men. Wel zijn er van de kant van Bakker een aantal brieven richting Van Dijke gegaan, die gezien de inhoud wel niet erg verzoenend gewerkt zul­len hebben. Slechts één ervan is gedateerd; dat deze vier brieven toch in deze volgorde Weergegeven worden, is omdat het mij zo de meest juiste leek. Zekerheid is hierover niet te [geven. Net](http://geven.Net) zomin als het helemaal vaststaat dat de brieven Van Dijke betreffen.

**Achtste brief**

In deze brief zegt Bakker een bezoek af aan de schoonvader van J. Bruin­zeel te Kruiningen omdat deze hem niet kon ontvangen in verband met een komst van ds. Van Dijke. Dat de bezoekende predikant inderdaad Van Dijke was, leid ik af uit de regels: 'Ik daag alsnog uw leraar uit voor alle vergaderingen'. Bakker heeft het Van Dijke altijd kwalijk genomen dat die hem later verhinderd had om voor de vergadering zijn mening uiteen te zetten. Het woord 'alsnog' geeft aan dat er eerder wel besprekin­gen gevoerd zijn.

's-Gravenpolder

Geachte Vriend en Broeder in hope!

Uwe letteren heb ik te Kruiningen van uw schoonzoon J. Bruinzeel inge­zien, en daaruit vernomen, dat UEd. mij niet kondt ontvangen, om re­den, dat uw Leraar u-lieden denkelijk een bezoek zoude komen geven. Wat mij aangaat, dan kom ik tot u niet, om deze of gene oorzaak; maar, zo verre mij bekend is, alleen uit liefde-betrekking, omdat ik nu en dan nog wel eens bericht van U ontvang. Zo ver ik weet, heb ik diegenen lief, die Sion beminnen, en ten tweede ook, die God Almachtig als een middel in zijn hand gebruikt voor Zijn Kerk en volk.

Nu heeft het Hoge Goddelijke Wezen in Zijn huis knechten en Zonen, Joh. 8 : 35. En, die God nu in zijn kerk gebruiken wil, die wens ik te eerbiedigen en te erkennen.

Zo moet ik in dezen UEdele en ook uwe broeders eerbiedigen, daar het den Hogen God behaagd heeft, U-lieden te gebruiken voor Zijn kerk en Sion. En, uit deze betrekking nu wenste ik UEd. een bezoek te geven. Ik geloof, dat uwe beide broeders, door genade, de eeuwige heerlijkheid zijn ingegaan, en het is ook mijn hartelijke wens en begeerte, dat de God aller genade UEd. als een arm zondaar dezelfde weldaad door gena­de moge schenken.

Maar, dat UEd. in deze voor Uw Leraar bevreesd zijt, dat verwondert mij. Als Uw Leraar toch het recht Gods aan zijn zijde heeft, waarom dan bezwaar? Ik daag alsnog uw Leraar uit voor alle vergaderingen, en wens mij daarop te vertegenwoordigen, als uw Leraar dat verlangt. Dus had ik in deze niet het minste bezwaar voorzien, om bij Uw Leraar eens tegenwoordig te zijn; dan hadt Gij onze zaken eens uit beider mond kunnen horen.

Ik ben in deze niet bezwaard, dat ik dien Man enige de minste beledi­ging, die met Gods Woord strijdig is, aangedaan heb. Zo verre mij im­mers bewust is, heb ik hem, zoolang hij bij mij verkeerd heeft, welgedaan en daarom schroome ik in deze mij zijn tegenwoordigheid niet.

Maar, de Heere, Die een rechtvaardig Rechter is, zal recht doen; en, Die de harten kent, weet, welke bedoelingen wij in de Kerke Gods hebben aangaande ons eigen belang, en daar zal uw Leraar zelf de vruchten van moeten inoogsten; want, als de Heere tegen ons is, dan kunnen goud en zilver van de mensen ons niet baten. Wij hopen uw Leraar achteraan te blijven zien, en ook wat de Heere verder doen zal, omdat Hij in Jes. 33 : 22 gezegd heeft: "de Heere is onze Richter," enz.

Ik denk dus, dat het bezoeken van malkanderen door dezen zal zijn afge­daan. In dit geval wens ik u van harte toe, dat de Heere u in uwen ou­derdom moge verwaardigen met hetgene Hij in Psalm 92 : 15-16 belooft: "in den grijzen ouderdom," enz.

Dit is mijn hartelijke wens en bede. Wees in dezen van mij en de mijnen gegroet.

UEds. dienaar en broeder in den Heere

D. Bakker P.S. Wees niet bezwaard, dezen ook voor Uw Leraar te lezen, als hij te­genwoordig is.

**Negende brief**

Deze brief is aan Van Dijke zelf. Het gegeven dat Bakker spreekt over 'uwe vergaderingen ... al van Vlissingen af, dat was de vergadering waar­op Van Dijke in het bijzijn van Bakker als predikant geëxamineerd werd, laat hier geen twijfel aan over. De andere genoemde plaatsen en sommige uitdrukkingen versterken dit. Het blijkt uit de brief dat de breuk radicaal was.

's-Gravenpolder

Vriend!

Ik heb van ter-zijde gehoord en vernomen, dat U Eerw. goed gevonden hebt, mijn brief, in uwe gemeenten voor te laten lezen. Nu, daar ben ik in deze niet tegen-ingenomen. Maar één ding verwondert mij steeds, dat gij in alle omstandigheden uw toevlucht tot de mensen moet nemen, om uwe zaken goed te maken, en nu ook weder in deze. David deed toch ge­heel anders, Psalm 118 : 5-9. Het schijnt zoo, dat gij voorzeker geen grond in Gods woord vindt, maar in deze alleen uw gemoed volgt.

Ik heb al zovele van uwe vergaderingen bijgewoond, al van Vlissingen's vergadering af, te R ... met Dr ... enz. Moesten de broeders uit M(iddel­burg) te St. A(nnaland) u vrijwaren? Waarom gingen die uit M(iddel­burg) na uw bedankje de kamer af? Wat voor redenen waren er, om, in­dien er geen menselijke bedoelingen in uwe zaak bevonden worden, met uwe tegensprekers niet naar Gods woord te handelen? Of anders

232

233

moest gij voor uwe zaak vrij uit komen. Of kunnen te met uwe bedekte bedoelingen het licht niet verdragen? Evenwel, voor den Heere is niets verborgen. Alle dingen zijn naakt en, klaar voor de ogen Desgenen, met Welken wij te doen hebben.

Ik heb zelfs al vernomen, dat de vloekbannen alrede door uwe vrienden uitgesproken zijn. Maar, Vriend! een vloek, zonder oorzaak, zal niet ko­men. En, wij hangen immers van u-lieder vloek of zegen niet af? Wij wensen uit en door genade alleen van den Heere af-te-hangen. En, hoewel ik alle vloeken, zo tijdelijke, geestelijke als eeuwige, rechtvaar­dig verdiend heb, en den minsten zegen onwaardig ben, zo heeft het God door genade nog geliefd, tot mijne grote verwondering, Zijnen Goddelijken zegen mij nog niet te onthouden. Want, ik maak het er waarlijk niet naar. Maar, Vriend! Rom. 11 : 29 wordt in deze aan mij nie­tige aardworm vervuld.

En, het zal ook nimmer om mijnentwil zijn; maar, enkel en alleen, om het welbehagen des Vaders, en omdat mijn dierbare Verlosser niet wil, dat ik in het verderf nederdale, alsmede omdat Zijn dierbare Geest bij mij blijven wil tot in der eeuwigheid.

Dat doet mij, nietige aardworm, nog wel eens in verwondering weg zin­ken voor Hem, Die wonderen doet aan de doden.

Door uwe handelingen hebt gij vele mensen aan het maken van allerlei gissingen geholpen, waarom Dominée toch zóó zou gehandeld hebben. De een denkt er dit, de ander wat anders van. De gissing der meesten was, dat het de welgesteldheid der vijf aangenomene gemeenten was, omdat zij het meeste konden bijdragen, enz.

Maar, Vriend! als de zegen des Heeren gemist wordt, dan valt het al, als in een doorgeboorden buidel.

En, de Heere leert ons toch in Zijn Woord: "het weinige, dat de recht­vaardige heeft, is beter, dan de overvloed veler goddelozen."

En hiermede wil ik dezen maar eindigen. Dit is mijn wens, dat de Hee- re U vóór uwen dood moge leren, uit genade, wat Hij door Zijn lieven Geest heeft laten beschrijven in Rom. 8 : 17. Want, al hetgene van bene­den is, helpt ons toch niet vooruit, zonder den Heere. Wees in dezen ge­groet. Gij zult het zeker niet waardig achten hierop te antwoorden. Wellicht zult gij van dezen alweder aan uwe vrienden slechts enige ken­nis geven; nu, gegroet van mij

D. Bakker

**Tiende brief**

Ook deze brief is aan Van Dijke, en Bakker neemt een uitdrukking van de Fliplandse predikant waar om nog eens zijn mening te formuleren.

Zo schrijft hij over de handoplegging in Holland waarmee mogelijk de bevestiging van P. Los bedoeld is, die in Benthuizen bevestigd werd. Het beroep op een vergadering in Holland en Zeeland, waar de Ledeboe­riaanse gemeenten zich voornamelijk bevonden, maakt het aannemelijk dat het een brief voor Van Dijke was.

's-Gravenpolder, ... Juni 1878.

Geachte Vriend!

Van terzijde heb ik vernomen, dat gij uwe verwondering hebt te kennen gegeven, dat wij aan uw kerkbestuur gene attestatiën afgeven voor dege­nen die aan uwe kerk overkomen, en dat gij iemand met minachting te­gemoet gevoerd hebt: "Denkt die man, dat hij alléén gereformeerd is!" Nu, ik oordele in deze mijzelven niet, Die mij oordeelt is de Heere; ook wens ik mij niet aan uw oordeel te onderwerpen; want, moest ik mij aan uw oordeel onderwerpen, en van uwe goed- of afkeuring afhangen dan zou ik mijzelven zeer ongelukkig kunnen achten; dan had het er met mij al ellendig uitgezien. Immers hebt gij mij met allen, die nog enige goede gedachte van mij vormden, naar uw eigen willekeur verworpen; waarvan ik altijd de eigenhandig door u geschreven bewijzen nog in be­waring houd. En niet alleen mij betreffende, maar ook van alle degenen die u de waarheid durfden zeggen, en die uwe handelingen op grond van Gods Woord durfden af-te-keuren. Deze allen hebt gij de kerk uitgewor­pen en naar uw goeddunken en eigenzinnigheid mannen verkoren, die niet Gods Woord, maar uw eigen goeddunken, zoowel in het natuurlijke als uwe eigene costumes in het godsdienstige, geliefden goed te keuren. Ik beweer zulks niet van allen, daar de klachten van verzet mij van onder­scheidene kanten zijn medegedeeld.

Maar, één ding verwondert mij zeer, zo gij genade in het hart mocht be­zitten, waar dat gij dan met de zulke voor het aangezichte des Heeren bloot zijnde handelingen blijft! Doch, bedenkt dat Dominée zijn ons niet in den Hemel zal brengen. Neen, daar zal ene waarachtige wederge­boorte toe nodig zijn. Te zeggen: "wij hebben in Uwen name geleerd en duivelen uitgeworpen", zal niets baten.

Het schijnt zoo, dat uwe consciëntie het u nu en dan nog al eens moeie­lijk maakt en dat gij daardoor bij de eenvoudigen nog al eens invloed hebt. Doch, van daag schreien en morgen doden, openbaart dunkt mij klaar genoeg, welk werk dat is. Het werk des Geestes, Man! is een ander werk; als Die werkt, dan wordt men den minste voor God en daardoor kan men dan makkelijk aan een anders voeten zitten. Johannes onder­richt ons, om de geesten te beproeven, of zij uit God zijn.

Al hetgene, dat niet naar uwe goedkeuring geschiedt, dat wordt door u verworpen, zoowel wat oefenaars als leraars betreft. Alléén, wat uwe goedkeuring heeft, moet doorgaan; waarvan de vruchten in Holland ge­noeg openbaar zijn, n.l. aangaande uwe handopleggingen en uw konings­woord, dat daar de overhand had. Het schijnt, dat gij als ene lijn getrok­ken hebt, in hoeverre die mensen, die uwe handoplegging en goedkeu­ring ontvingen, kunnen handelen.

Maar, door 's Heeren goedheid zijn wij aan zulke pauselijke bevelen nog niet overgegeven. Onder beding van genade, wensen wij ons zelven lie­ver aan de leiding en zorg des Heeren over te geven, dan aan de uwe.

"Ik zorg voor U!" spreekt de Heere. En, door genade mogen wij dat nog ondervinden, zodat wij in generlei opzicht in deze nog om u verlegen

234

235

zijn, noch om uw persoon, noch om uwe kerk; alle kerken kunt gij van mij wel present krijgen. Door genade heeft het ons nog aan niets ontbro­ken; tot hiertoe heeft de Heere voor ons gezorgd. Als wij behoeften had­den aan ene plaats, om Gods Woord te verkondigen, dan heeft de Heere zijn trouwe zdrge van ons nog niet onthouden, en daarom kunnen wij u met de uwe geluk wensen.

Maar, één ding zoude ik nog altijd gaarne willen, dat u vergadering zo van Holland als Zeeland wilde beleggen en daarop ook zelve tegenwoor­dig te zijn, om mij-zelven mondeling voor uwe vergadering te mogen ver­antwoorden en onder beding van genade hoop ik dan van al uwe en onze handelingen rekenschap af te leggen.

En nu kan het wel zijn, dat gij U zult verwonderen, dat zulk een nietige aardworm zich tegenover zulk een Man, als gij u-zelven in de kerk aan­stelt, in dit schrijven alzo durft uit-te-laten. Doch, dat is de zaak niet. Ook heb ik door genade geleerd, dat hier beneden slechts lage gerechts­hoven zijn. Maar, Man! eenmaal zullen wij voor de rechtbank Gods moeten verschijnen, om rekenschap af-te-leggen, waarin ook heerschap­pij-voeren over het erfdeel des Heeren zal gedacht worden.

Nu kunt gij ook dezen brief aan uwe gemeenten, als het u goed dunkt, voorlezen en dan zult gij allicht veel medelijden ondervinden en de men- schen zullen tevreden gesteld zijn, dat de verdeeldheid niet aan u ligt. Die waarachtig van God bekeerd zijn, zullen er zo zeer niet door gestoten worden, en de Ismaëlieten en Hagarenen mogen juichen; deze kun­nen toch niet anders, dan de Izans bespotten.

Ziedaar, u enige letteren toegezonden, waaruit gij zien kunt, dat gij alle moeiten kunt besparen, om met mij tot vereniging in aanraking te ko­men, waartoe men u immers nog al eens aanzet; zodat gij in deze gerust kunt wezen.

Eindigende met mijne groete,

D. Bakker

**Elfde brief**

Weinig is zeker bij deze brief. Ik vermoed dat hij aan mensen te Middel­burg gericht was. In deze plaats heeft Bakker immers gepreekt voordat hij 'door onwettige verhindering' daarvan werd afgehouden.

De voorganger van Middelburg zou (ds.) D. Janse geweest kunnen zijn. Hij stond - zo blijkt uit zijn poging om met ds. Ruben te verenigen - zonder meer positief tegenover de Bakkerianen. Hij was daarin niet de enige in Middelburg. Zo wordt van de latere oefenaar P. Ingelse vermeld dat zijn derde vrouw tijdens een dienst van ds. Bakker bijzonder gesterkt werd. Zij kerkte dus bij Van Dijke en bij Bakker. Ds. P. Los had eveneens waardering voor de predikant van 's-Gravenpolder, zoals blijkt uit het in memoriam van Bakker en de woorden die hij schreef in zijn Een ernstig woord aan allen (...): 'Keer terug broeder! keer terug. Belijd evenals ik uw dwaling en laat de handenoplegging, die door ouderlingen geschied en dus ijdel is, opnieuw plaatshebben door een man, wiens wor­ding afkomstig is van de apostelen'. Uit deze woorden blijkt dat het toen niet ging om de Ledeboeriaanse linie maar om de apostolische. Tevens dat bij de Dijkianen de gedachte leefde dat een bevestiging alleen geldig was als die door een predikant verricht was. In dit licht gezien zouden bijvoorbeeld G. Voetius en H. F. Kohlbrugge eigenlijk ook niet bevestigd zijn, volgens de Dijkianen althans.

's-Gravenpolder (zonder datum).

Geachte Broeder!

Nademaal ik door u-lieden was uitgenodigd, om te M(iddelburg?) te ko­men prediken, wil ik u in deze een lettertje toezenden. Naar het voorge­ven van ulieden geschiedde die uitnodiging te K(rabbendijke?) tot ver­eniging. Ik had zulks in beraad genomen; maar, nademaal uw voorgan­ger mij namens ulieder vergadering kwam uitnodigen, zo heb ik de toezegging gedaan, om er een avond voor af-te-zonderen, hetwelk ik ook volbracht heb; omdat ik niet tegen ene ware Goddelijke vereniging ben.

Ik heb in deze ook gene andere bedoeling gehad dan deze, nade­maal ik in M(iddelburg?) in vorige tijden met opening des harten het woord Gods heb mogen verkondigen en sedert door onwetti­ge verhindering daarvan verstoken ben geweest.

In de tweede plaats wilde ik ook volgaarne mijnen ouden vrien­den aldaar nog een bezoek brengen, om den liefhebbers des Hee- ren, volgens mijn genomen tekst, Joh. 14 : 21, het grote heil aan te kondigen, zoals ik zulks naar vermogen mocht doen.

Maar, nu heb ik later gehoord, dat sommigen uit ulieder vergade­ring geweldig geërgerd zijn geweest, nademaal ik den Heere als den Dra­ger en Bewaarder van zijn ganse Kerke heb voorgesteld. Zo schijn ik dan aan diegenen ene grote ergernis gegeven te hebben, die zich voor­doen, zulke lastdragers voor Sion te zijn. Ik schijn hen schrikkelijk ge­kleineerd te hebben, door zulke werkende mensen het werk uit de han­den te hebben genomen. Nu, ik ben een groot vijand van al dien werken­den stand; daarentegen ben ik een groot vriend van allen, die niet werken, maar geloven in God, zo voor de ziel, als voor de Kerk. Ik ben er zeer vóór, dat ieder schepsel een goeden grond heeft voor ziel en Kerk beide. Ik ben er ook zeer vóór, dat alles, wat daartoe nodig is, van den God des levens worde afgebeden; dat beaam ik ten volle. Maar, dat kunsten-maken, om stad en land door te reizen met bij­zonderheden, daar ben ik een groot vijand van.

Want, het ware voor zulke mensen veel beter, naar het Woord Gods, om te trachten op ene eerlijke wijze hun kost te verdienen, dan velen op zulk ene wijze, als ik hoor, te bemoeielijken.

't Is waar, dat ten allen tijde dezulken in Gods Kerk zijn ingeslo­pen, die door lange gebeden, enz. de mensen zoeken te verschalken; die ook bij de weduwen insluipen, enz. Nu, zulke zonderlinge dingen

236

237

moet ik op grond van Gods Woord verfoeien, gelijk ik ook hore, dat alle kinderen Gods van dat soort lieden een afkeer hebben. Ik verneem ook, dat zo iemand de reiskosten zijn verstrekt, om naar den god van Ekron te gaan, wat met mij te doen zij.

Nu, ik verzekére u, dat ik in het minste gene andere bedoeling gehad heb, dan dat ik op goede gronden volgaarne met elkander had willen verenigen, om alzo het heil voor gans Sion te zoe­ken; wensende het met alle oprechte kinderen Gods in gans Nederland eens te zijn, namelijk met diegenen, die Paulus door den Geest in Ephez. 4 : 3-6 voorstelt. Wat daar nu buiten is, wens ik aan God over te laten. Ik wens mij, onder beding van genade, te hou­den, aan hetgene ik van God geleerd heb; en daarom ben ik tegen alle menselijke bevelen en verordeningen, omdat God het mij verbiedt. Ik ben door Gods genade een Vriend van Gods Woord; want, al, wat niet is naar den Woorde Gods, zal geen dageraad kunnen zien.

Van harte wens ik het volkomen met diegenen eens te zijn, die de Heere beweldadigd heeft met de schenking van die weldaad, welke men leest in Rom. 5 : 5: daar de liefde Gods in het harte is uitgestort door den Heiligen Geest. Met diegenen wil ik mij volkomen verenigen, zo wel in M(iddelburg) als in gans Nederland, die hunnen grondslag zo voor de ziel als voor de Kerk in Gods Woord hebben. En alzo ook met die dienaars des Woords, die de Heere Zelf heeft verordend en op grond van Gods Woord in zijn kerk uitgestoten. Enz.

**Rond ds. W. C. Wust**

**Twaalfde brief e.v.**

Over de periode van ds. Wust worden we zeer uitvoerig ingelicht door de brieven en hetgeen Wust in zijn autobiografie geschreven heeft. Om bei­de partijen zoveel mogelijk recht te doen is dat volledig opgenomen.

Het begon met een verzoek om informatie (twaalfde brief), hierop kwam het antwoord van Wust binnen (dertiende brief), waarna de beroepsbrief volgde (veertiende brief) en de mededeling dat Wust het aannam (vijf­tiende brief). Hij kwam naar Nieuw-Beijerland met de attestaties die overhandigd werden (zestiende, zeventiende en achttiende brief).

Copie van den brief aan de WelEdele Heer W:C:Wust Leraar te Lodi in Amerika nabij New-York.

WelEerw Heer en zo wij hopen Broeder in den Heere

Wij hopen dat Uw WelEerw. dit ons schrijven in goede welstand mag ontvangen en dat de Heere het zal gelieve te besturen, tot zulk een einde als zijn aanbiddelijke wijsheid tot zegen Zijner Kerk op aarde zal goed­vinden. Op heden middag den elfden September 1878, hebben wij verga-

dering te 's-Gravenpolder provincie Zeeland, ten huize van Do. D: Bak­ker, op heden onzen enigen Leraar; welke vergadering bestaat uit elf Ouderlingen en acht Diakens, allen kerkelijk verenigd met wijlen Do L:G:C: Ledeboer, doch die de Heere over enige jaren door den dood heeft weggenomen; zodat ons op heden maar een' Leraar is overgeble­ven. Daar nu het veld hier groot is en de arbeiders weinige zijn, zo zijn wij zo vrij dit ons schrijven aan U WelEerw. te richten, met verzoek ons enige inlichting omtrent Uw persoon en dienst over te zenden. Wij heb­ben hiervan onze vrienden zo iets gehoord, dat UEd. in Amerika weinig arbeidsveld en voor uw zelven niet veel opening hebt in de verkondiging des woords en niet ongenegen zou zijn naar Holland terug te keren. Dus nu ter zake: zoudt gij hier in onze Gemeentens als Leraar werkzaam willen zijn? en als zodanig in afhankelijkheid van des Heeren aanbidde­lijken weg en leiding, Ue. op reis naar Holland durven begeven, in ver­trouwen op den Heere dat den arbeider zijn loon waardig is. Wij hadden gaarne dat Ue. ons hieromtrent eens enig antwoord terugzond. Wij zijn persoonlijk niet met Ue. bekend en weinig of niet van Uw gehoord, al­leenlijk hebben sommige van ons een werkje van UwEerw. gelezen, dat onze Broeders wel in het harte is gevallen en wij als zodanig met elkan­der UE. zouden toeroepen kom over en helpt ons. Ziedaar dus wat op he­den ons besluit is, Uw opgelegd. De Heere geve Uw licht en Genade in deze overeenkomstig Zijn dierbaar woord te handelen en mogt het zijn Goedheid behagen, ons zoowel als UE. Genade te geven, deze zaak voor den Heere te brengen en Zijnen onmisbare gunst en Genaden er over af te smeken.

En hiermede blijven wij in afwachting, Uw Broeders, zo wij hopen in de Heeren,

D:Bakker.

**Antwoord van Do W:C:Wust op den brief van de vergadering.**

Aan den WelEerw. kerkvergadering der gereformeerde kerk in Neder­land onder de leiding van Ds D:Bakker te 's Gravenpolder prov. Zeeland.

WelEerw Broederen, Heil zij U.

Uw geëerde letteren van de maand Sept. zijn mij in welstand geworden waarop ik UEerw. volgens uw verzoek en verlangen kortaf wil antwoor­den, als volgt:

Ik heb eerst onder de kerk, onder 't kruis aan den Helder en daarna te Giessendam gediend. Van Giessendam ben ik naar Amerika gegaan en ben door een beroep in de Hol. Geref. kerk gekomen, die in de 17de eeuw door onze vaderen hier gebragt en gesticht is en zij mij wijs maakten dat zij nog Dorst (Dordts) waren. De plaatsen daar ik gestaan heb zijn Buffa­lo en Rochester in de staat New York en in mijn tegenwoordige stand­plaats Lodi, New-Yersey. Door mijn protesteren tegen afval, ben ik van

238

239

dat kerkgenootschap uitgeworpen en daarbij niet zacht vervolgd, en ben met mijn gemeente blijven staan en is één gemeente bij ons aangesloten met een' Leraar die wij onder hun geordend hebben. Mijn of onze ge­schiedenis heb ik in druk gegeven, die ik U hiernevens zend. Nu moet gij­lieden weten, 'dat ik de landverhuizing altijd als een oordeel Gods heb aangemerkt, daar ik onder buigen moest, en dat ik voor mijn vertrek naar Amerika het schemerend was, als of ik nog weer terug zou komen in Ne­derland. Ook kreeg ik kennis in Zions val en breuken en heb jaren lang er voor God mee geworsteld, geweend en mijn en ons aller zonden beleden, daar ik bijna van niemand in verstaan werd. Mijn kerk, haar naam veran­derende, en mij verworpen hebbende omdat ik haar niet volgde, gevoelde ik mij los van Amerika en gevoelde hier geen kerk meer, van en voor mij; doch ik kon en dorst mijn gemeente niet verlaten, omdat zij mij vast­hield, maar nu werd Nederland voor mij en mijn vrouw beiden een drin­gende behoefte en aanhoudend bidwerk. Doch Nederland kwam mij zo donker voor als de nacht en zag geen gat of kerk er in voor mijn gemoed. Ik heb het hier goed voor mijn vleesch en word bemind van mijn volk, maar ik heb hier voor niets geen hart, band of liefde meer, dan alleen in de prediking. Het bleef duister voor mij hoe ik van hier kon gaan om naar mijn land terug te keren in Gods gunst. Ik had grote behoefte om mijn ontslag of emeritaat te vragen maar dorst niet. Ik vroeg aan den Heere een stem of wenk uit Nederland, maar er kwam niets, en dan was het weer één tijd lang stil. Maar nu de laatste tijd, was 't bij mij weer een be­hoefte in mijn gebeden en als ik 's nachts ontwaakte, was mijn ziel als een treurig kind bij God en kon niet anders dan klagend zeggen: Och! mijn Vader. Nu, zo ontving ik dan UEerw. brief, en ik riep uit in verwonde­ring: 0 God, is dat Uw stem? Edoch ik heb behoefte aan wijsheid van bo­ven en leiding van mijn God, en eerlijk handelen. Het zal voor mijn ge­meente één geduchten slag zijn als ik hun UEerw. schrijven zal bekend maken.

Daarbij was mij verkieselijk van één gemeente één beroep te hebben, dat ik een vaste standplaats had en vooral zou ik gaarne mijn woonplaats zien aangewezen. Nu Broeders, ik meld U èn hier èn daarvan slechts een stipje en ik spreek tot UEerw. als tot die Gods stem kennen. Uw boekje over uw roeping heb ik gelezen en ben er mee verenigd. Schrijf mij nu ook gul terug, opdat ik Gods weg duidelijk mag zien, of ik de stap mag doen en de zaak zou kunnen beslissen.

Na heilbede, UEerw Broeder

W:C:Wust. Lodi NewYersey 1 Oct 1878

Nieuw-Beierland, 5 November 1978.

**den Weleerw. Heer W:C: Wust.**

Geliefde Leraar en zo wij hopen Broeder in den Heere.

Wij hebben uw welwillend schrijven van den 10 October 1.1. ontvan‑

gen en wij hopen dat UwEerw. ook dit ons schrijven in goeden welstand en als het met 's Heeren wil en raad kan bestaan in zijn gunst ontvangen mag. In antwoord kunnen wij u melden als volgt:

Op den 29e October hebben wij vergadering gehouden te 's- Gravenpolder in Zeeland ten huize van Do. D. Bakker en aldaar met eenparige stemmen besloten, Uw WelEerw. tot ons over te roepen en wel op de volgende conditiën.

1. Dat uwe woonplaats zal zijn in de provincie Zuid-Holland te Nieuw­Beierland.

2. Dat iedere gemeente zich gewillig verbint, elkanders lasten meê te dragen.

3. Dat gij van uwe zijde zo de Heere u gezondheid en kracht zal gelieven te schenken en de tijd van 't jaar zulks toelaat, ook in enkele gevallen het woord wel eens in andere gemeentens zal prediken.

4. Dat door UwEerw. ook de Psalmen, berijmd door Petrus Dathenus die u wel bekend zullen zijn, zoals wij gewoon zijn bij de openbare gods­dienst worden gezongen, waar wij niet aan twijfelen of u zal daar mede instemmen.

Ziedaar geliefde Br. wat wij te zeggen hebben UEerw. opengelegd; voor het overige zijn wij aan elkander verbonden en dragen elkanders lasten en weten dat de arbeider zijn loon waardig is en de Heere heeft zich in deze tot heden toe nog niet onbetuigd gelaten. Meer hebben wij dus niet te schrijven of te vragen, de zaak is van onze zijde vlak en effen en wij hopen dan dit ook van uwe zijde zo mag zijn, zodat wij in deze verlan­gend uw antwoord te gemoet zien. De Heere in wien alle schatten van wijsheid en zaligheid zijn, geve u licht, Genade en kracht om deze stap te doen en nog weder in uw vaderland terug te keren en daar nog Zijn dierbaar woord te verkondigen. En lere ons door zijn Geest stil te zijn en niet te haasten en Zijnen onmisbaren gunst en Genade er over af te smeken en elkander te gedenken in de gebeden.

Wij zien uw antwoord te gemoet en mogt u kunnen besluiten, meldt ons dan den tijd van uwe overkomst, dan zullen we voor uwe woning zorgen, hebt u soms nog over het een of ander zwarigheid meldt het ons vrij uit, meer weet ik niet aan u te schrijven. Ge moet uw antwoord hierop maar richten aan L. van Beek te Nieuw-Beierland; als het niet te veel gevraagd is schrijf ook een lettertje aan Do. D. Bakker te 's-Gravenpolder. Ont­vang verder hoewel in persoon onbekend van ons de hartelijke groeten, alsmede ook uwe vrouw en wij noemen ons in afwachting,

Uw broeders mogt het zijn in den Heere Namens de kerkenraad van Nieuw-Beierland B: IJzerman diaken

240

241

Antwoord van den Heer W. C. Wust op de bovengenoemde beroepings­brief, ontvangen den 10e December 1878.

De Heer L. van Beek, Nieuw-Beijerland

Lodi Nieuw Yersey 27 Novr. 1878

Eerw. Heer in hoop broeder in den Heere, Heil.

Volgens verzoek door den diaken B: IJzerman's schrijven, om aan UwEerw. mijn resolutie op de laatste brief mede te delen, zo is mijn antwoord: Ik neem het beroep op die voorwaarde aan, ook om de psal­men van Dathenus onder UwEerw. te zingen en te laten zingen, zonder het minste gemoedsbezwaar. Ik erken UEerw. roeping voor mij, als Gods stem en hand en als alles ordelijk eerlijk in opzien tot God mag gaan, dan zal den Heere door de vlakke velden gaan en alles zal dan van zelf volgen en zich wel schikken. De Heere geve dat gijlieden niet van mij teveel denkt, opdat ik niet tegen Ul. verwachting dan zeker uit de hand zal moeten vallen en Hij vervulle mijn wens dat ik onder UEerw een ge­zond geestelijk schapenras mag vinden, wiens oude mens in den weg zit en die met de nieuwe mens achter het lam wil gaan, en dat gij van het overblijfsel van het zwaard mag zijn en in 't minst niet mag ruiken na de mostaart van de 19e eeuw. Mijn gemeente treurt en sommige (hoor ik) zijn boos van spijt; doch zij weten reeds dat ik hun verlaten gaan. Maar broeders ik kan op heden nog mijn vertrek niet bepalen, want ik heb nog hier zeer veel te beschikken en te regelen en zo verwacht ik van de broeders eerst tijding terug, of dezen brief ontvangen is, en zou ik gaarne inlichtingen verlangen waar Nieuw-Beijerland ligt, en hoe ik met mijn koffers van Rotterdam moet reizen.

Nu de grote Herder Zijner schapen doet ons zijn stem kennen, en wil ons voorgaan. De oude verbonds God Israëls die onveranderlijke Jeho­va, Hij gaat voor uit om de bergen tot valleijen te maken, en die leidsman zijns volks die van zijn Geest zich laten leiden, Hij zij ook in deze onze weg onze genadigden leidsman, opdat onze ziel mag zeggen: De Heere is vrede. Amen.

Na heilbede aan U en het ware zien (Zion?) Gods, U aller, in hope Broe­der W:C:Wust.

**le Getuigschrift van Ds W:C Wust.**

Wij ondergetekende kerkenraadsleden, ouderlingen en diakens der Ne­derlandsche gereformeerde Gemeente te Lodi, Bergen, County, New- Jersey Noord Amerika geven bij deze getuigenis van Dominé Willem Coenraad Wust dat zijn Eerwaarde onder ons kwam anno 1864 met lof­felijke getuigenis uit de Gemeente Rochester N:Y: zijn Eerw. heeft gedu­rende een tijdsverloop van veertien en een half jaar onder ons verkeerd als een beslist prediker der aloude gereformeerde leer, zoals wij die uitgedrukt vinden, en op Gods Woord gegrond zijn, in onze 37 geloofs art. canonys, Formelieren, Liturgie en vastgesteld door 't beroemde Sy­node gehouden te Dordrecht Ned: anno 1618 en 1619. Zijn Eerw. heeft die leer onder ons gepredikt, vastgehouden en verdedigd tegenover de moderne afvals Geest van onze tijd, in kort heeft onder ons verkeerd ge­lijk het een getrouw Gods gezant betaamt in leer en heiligen wandel, en

kunnen daarom zijn Eerw: aanbevelen aan alle voorstanders en aankle­vers der aloude en beproefde gereformeerde leer, en kunnen daarom niet nalaten ons diep leedwezen hierin uittedrukken dat zijn Eerw. van ons vertrekt, omreden de getrouwe zijn weinig in den lande, maar de ge­trouwe Gods gezanten nog weiniger, ja de Heere alleen weet hoe weinig. Onze bede en zegewens is en blijft dat de Heere zijn Eerw. en gade vei­lig in welstand over den Oceaan mag brengen met een vollen zegen des Evangelies, dat hij in zijn hogen ouderdom nog vet en groen mag zijn, hij zij nog een instrument om blinde ogen te openen en tot opbouw van het uitverkoren Sions Gods, zijn Eerw. blijve ook ons gedachtig in zijn gebede; dat de Heere ook onze steun en sterkte zij en blijve dat zij zoo. Getekend in onze kerkenraads vergadering den 22e Januari 1879.

G: Boellaars Oud. Preses P:de Vries Diaken

Daniël Koek Oud. Scriba C:van der Ploeg "

Pieter Nerrij Pieter Verhoeven Janz.

Jacob van den Hoek "

**2e Getuigeschrift van Ds. W:C: Wust.**

De kerkenraad der Gemeente Jezus Christus alhier, vernam met diep ge­voel, dat onze beminde en hartelijk geliefden broeder en vader in Chris­tus, Ds. W:C: Wust te Lodi New-Jersey de roeping op zijn Eerw. uitge­bracht, door de breden kerkenraad der Nederlandsche gereformeerde kerk in Nederland, vergaderd te 's-Gravenpolder prov: Zeeland, ten be­hoeve der Gemeente Jezus Christus te Nieuw-Beijerland, prov: Zuid- Holland heeft aangenomen. De kerk in Amerika verliest daarin voor haar één der getrouwste Leraren, die door mond en pen getuigenis geeft tegen haren afval.

Onzen broeder is onder en door ons bekend als een getrouw Leraar, ge­zond in de leer en praktijk van Gods H. Woord een innig liefhebber van, en verdediger onzer voorvaderlijke Gereformeerde belijdenis, tegelijk zich houdende aan de order dier kerk, vastgesteld op de doorluchtige sy­node van den jare 1618-1619. Het heengaan van zijn Eerw. Do. W:C: Wust doet ons treuren, met hem verliest ons land en de kerk veel.

Wij wensen zijn Eerw. toe dat hij een plaats in uw hart hebbe als bij ons, dan zal de hoogachting en liefde bloeien als een roos.

De Drie enige Verbonds Jehova, leidde Zijnen dierbaren knecht, zege- ne zijnen arbeid rijkelijk onder u, Hij verbinde u te zamen naauw en in­nig aan de waarheid zo die tot zaligheid is, en geve ons elkander te ge­denken in de gebeden.

Namens de kerkenraad der Gemeente Jezus Christus alhier

C: Vorst. President Johannes Com Scriba

Grand Rapids Michigan

6 Januari 1879

242

243

**3e Getuigschrift van Mej: W:C:Wust.**

De kerkenraad der Nederlandsche gereformeerde gemeente te Lodi B:C New-Jersey, Amerika getuigd bij dezis dat Helena Voet echtgenote van Dominé Willem Coenraad Wust, dat zij gezond is in 't geloof, een ge­trouw aankleefster der zuivere gereformeerde leer, en versierd met een heiligen wandel, zodat wij haar de reeds genoemde zuster aanbevelen aan de opzienders der gemeente van Jezus Christus te Nieuw-Beijerland. Ned. of waar ook zich zodanige Gemeente mocht gevestigd zijn, om haar onder hun christelijk opzicht te nemen en haar met raad, daad en bestier, of waar zij ook de hulp der opzienders in van noode mocht heb­ben.

Afgegeven in onze kerkenraads vergadering den 22e Januari 1879 en ge­tekend. Namens de bovengenoemde kerkenraad,

G: Boelaars Oud, preazes

Daniël Koek Oud. Scriba.

**Negentiende brief**

Wust preekte in de gemeenten en Bakker hoorde hem een aantal maal. Hij heeft hem op grond van zijn preken altijd als zuiver beschouwd.

Wel was er wat achterdocht aangaande bepaalde stellingen van ds. Wust. Deze betroffen zijn aanzetten om 'den ouden mens' te laten ge­loven. Dat streed met de leer dat de 'dode zondaar is dood en blijft dood tot in alle eeuwigheid, als de tweede Adam Zijn heil- en zoendiensten niet toepast'. Al het geloof moet van God gegeven zijn, anders zal een mens nooit geloven en in dat verband kon Wust de oude mens er niet toe aanzetten. Deze achterdocht is later bij velen uitgegroeid tot een radica­le verwerping van Wust en de leer die hij op de kansel bracht.

's-Gravenpolder, Juni 1880.

Geachte Vriend en Broeder, genade en vrede zij u geschonken, is mijn wens en bede.

Het was mij aangenaam van u enig schrijven te ontvangen. Dat ik niet eerder terug geschreven heb, is omdat ik veel ziek ben. Ik heb een zware kou gevat, moet veel hoesten en ben door de verandering in de weersge­steldheid veel aan rheumatiek onderhevig. Ik heb de gepasseerde week met de koorts te doen gehad, anders was het mijn voornemen geweest naar Herkingen te gaan. Maar als de Heere mij leven en gezondheid schenkt, is het mijn plan en voornemen aanstaande Zondag daar te zijn. Wij hebben Ds. Wust vier zondagen gehad, dus is hij overal een Zondag geweest. Ik heb hem den eersten Woensdag hier ook gehoord, uit Jes. 35 het laatste vers, en heb er genoegen in gehad, wat de waarheid aanbe­treft. Wat de zaak van het geldelijke aanbelangt, was er wel een weinig verwarring in de gemeenten. In onze gemeenten ontvangt hij ... per Zon­dag en bij mij ... dus ... gulden, en gepasseerde jaar op de vier Zondagen

wel ... meer, die ik zelf hem ter hand heb gesteld. Toen heb ik hem ge­zegd, dat hij B(oender?) daarvan kennis moest geven, daar ik dacht, dat hij zich voor dat geld iets tot zijn gebruik zou kunnen aanschaffen. Dit is echter niet gebeurd, waarom ik dacht, dat dit zo heel rond van Ds. Wust niet was. Daar is evenwel op de vergadering niet van ter sprake geko­men, maar onze gemeenten waren er toch mede bekend en aldus viel de rekening van B(oender?) niet mee. Dit levert echter geen bezwaar op. Als de Heere mij leven schenkt, zal voor het tekort wel op ene eerlijke wijze gezorgd worden. Als de Heere mij leven en gezondheid geeft, en ik bij u mag komen, dan zullen wij daarover mondeling handelen.

In vrijheid met elkander gesproken, is er hier onder de waarachtige van God bekeerden wel enige achterdocht aangaande de stellingen van Ds. Wust.

Over den doodstaat van den mens, is hij zuiver, en in het volbragte werk van den tweeden Adam, Jezus Christus, ook. Hij durft echter, zegt men, den ouden mens wel aan te zetten om te geloven en alzo geluk­kig te worden. Nu dat is de orde van den dag maar niet de orde Gods. De dode zondaar is dood en blijft dood tot in alle eeuwigheid, als de tweede Adam Zijn heil en zoenverdiensten niet toepast. Efez. 2. Dus twee zaken te geloven, maakt ons niet gelukkig, maar de minste toepassing maakt ons gelukkig. Rom. 8:9 het laatste gedeelte. Daarvan kunnen wij zo weinig niet hebben of wij zullen behouden worden. Geen enkel verwor­pene zal ooit een drup uit de fontein Christus ontvangen, maar het minste uit zijn volheid zal ons behouden. Wij genieten niet allen even­veel, maar naar de mate der genade die de Heere ons belieft te geven. Wij vinden in Gods Woord melding gemaakt van zuigelingen, kinderen, jongelingen, mannen en vaders.

Ik ga eindigen, en wens u van harte des Heeren onmisbare zegen.

De Heere schenke uit genade en vervulle aan u hetgeen geschreven staat in Ps. 92 : 15, 16 is mijn wens en bede. Wees van mijn vrouw gegroet. Groet ook de uwe en J ... en vrouw en kinders en het volkje. Wees van mij gegroet, die zich noemt

Uw nietsnoemenswaardige Broeder in den Heere,

D. Bakker

Inmiddels was Wust in Nieuw-Beijerland met zijn autobiografie ***Mijn twee-en-veertigjarige loopbaan in de kerk Gods*** begonnen. Op blz. 83 daarvan deelt hij de toestand in Lodi mee, waarna hij over zijn ambtsbe­diening bij de Bakkerianen schrijft (83-84; 95-100).

"In het jaar 1864 ben ik van Rochester, N. Y., Lodi, N.J., gekomen. In 1866 was het dat onze Algemene Synode beraadslaagde om den naam van onze Kerk te veranderen en zij besloot om in het volgende jaar daar nader over te handelen. In het jaar 1867 leverde ik aan de Algemene Synode mijn protest in tegen de naamsverandering; niettemin besloot het de Synode met bepaling dat de Classis in het najaar hierover zouden stemmen. In de najaars Classis van Paramus leverden ik en mijn kerke-

244

245

raad ene schriftelijke verklaring in, dat geen bestuur gerechtigd was om de Kerk iets te ontnemen of te veranderen, dat wij geen deel aan die stemming namen en de verandering'nooit mochten erkennen, hetwelk ik en mijn ouderling aan die Classis mondeling herhaalde. In 't begin van 't jaar 1868 heeft de Classis mij en mijn kerkenraad in onze ambten ge­schorst zonder enige reden te geven, noemende ons in dien schorsings­brief "lieve broeders". Mijne gemeente verwierp zulk een schorsing en protesteerde tegen die Classis. De censurering van een Diaken om on­geoorloofden omgang met eens andermans vrouw, zijnde wraakneming tegen ons door met de Classis zamen te spannen om ons te verwoesten of om het mij te benauwd te maken en te verdrijven, het inbreken van ons kerkgebouw op last van een Commissie van de Classis, het trekken voor de rechtbank, de eindelijke ontneming van 't kerkgebouw en goederen, dit alles is te lezen in mijne Kerkgeschiedenis, die ik in 't licht gegeven heb in het jaar 1876; waarin ik onder anderen verslag geef dat er 40 le­den van ons afscheidden en door de Afgescheidenen aangenomen zijn, dat wij weer ene kerk bouwden en tot rust kwamen enz. Al deze dingen hadden mij afgemat en los gemaakt van alle mensen in Amerika en had al jaren lang in mij en mijne vrouw een dringende behoefte verwekt om naar Nederland terug te gaan, hetwelk ons dagelijksch gebed tot God werd, totdat ik een beroep ontving van D. D. Bakker en zijn Gemeente van 's Gravepolder, zonder presentatie van tractement enz. Dit als een antwoord en een roepstem des Heeren aanmerkende, en alle zwarighe­den, die mij al lang gedrukt hadden, vielen weg en ik nam dat beroep aan, daar ik ook nooit berouw van gehad heb, maar ik kreeg toen mede­lijden met mijn Gemeente van Lodi, dat ik ze door mijn vertrek herder- loos zou maken, doch ik durfde niet terug en heb den 1 sten Februari 1879 Amerika verlaten en ben den 17den van die maand te Nieuw Beijerland aangekomen, waar ik D. D. Bakker vond, die mij des Zondags bevestigde in die Gemeente om daar mijn standplaats te hebben ...

METG. Gij zult nu een weinig van uw verblijf in Nieuw Beijerland aan­stippen?

Ds. W. Na een gelukkige reis kwam ik en mijne vrouw behouden te Nieuw Beijerland aan, waar ik D. D. Bakker vond, die mij den eerstko­menden Zondag bevestigde in de Gemeente van Nieuw Beijerland. Ik had hier veel toeloop van mensen en toevoeging tot de Gemeente en veel zegen in 't eerst onder mijn bediening, gelijk ook in de andere Ge­meenten, die ik bediend heb. Bijzonder was ik nog al in den Haag tot ze­gen dat onder anderen afgedwaalde kinderen Gods terecht gebragt en in de ruimte gesteld werden, gelijk ik ook aan Stadt aan 't Haringvliet Gods zegen ondervinden mogt, zodat alle Gemeenten mij als ene gave Gods voor haar erkenden en algemeen getuigenis gaven dat zij met mijn pre­ken en spreken verenigd waren.

Doch het tweede jaar kwam er te Nieuw-Beijerland een verandering, waarvan ik het volgende verklaar. Daar ik Ds. Ledeboer nooit gekend

heb, maar wegens ZEw.'s geschriften en vertellingen koesterde ik hoge achting van zijn achtergelaten Gemeenten. Dit viel mij verbazend uit de hand, want wel is bij sommigen de mond vol van ZEw., gelijk ook over Smytegeld, maar geen knoop van Ledeboer is op Nieuw Beijerland te zien. Want de hoogmoed zag ik ten top, Sabbathschending door te wan­delen, de volwassen jongens in kroegen en biljarten, met de pols eenden jagen en stal uitmesten enz., nl. niet zo van allen, maar van de voor­naamsten, ook van mijn Kerkenraad. Dit is naar mijn gedachten het eerst dat post vatte bij mijn drie Kerkenraadsleden, die tegen mij bevooroor­deeld werden, dat ik daar met kracht tegen ging preken en spreken, zo dat ze toen zeker met mijn prediken niet meer verenigd waren, hoewel ze niets blijken lieten.

Het tweede dat hen in een verkeerde rigting bragt, denk ik, was, dat op een zekeren avond kwamen de ouderlingen Huib Boender en Bastiaan IJzerman mij bezoeken. Boender als gewoonlijk sprak over zijn bekering en vertelde dat hij God als zijnen Vader had leren kennen en dat hij zich zelven al 4 à 5 keer overgegeven had en kwijt geworden was en nu nog altoos schuld gevoelde. Hierop wilde ik hem onderrigten dat hij er nog niet zo voor stond als hij dacht, terwijl hij nog in zich zelven en niet in Christus buiten schuld stond, want dat ik gevoelde dat mijn zon­den vergeven waren en ik in Christus buiten schuld stond en vrede met God had en dat ik dien vrede, als ik tegen God dadelijk zondigde, verloor enz. En B. IJzerman ook over zijn bekering sprekende, toen hij over de bekering begon te spreken, zeide, dat toen hij over de zijn begon te denken, de Heere hem voorgekomen was dat hij maar stil moest zijn en wachten, waarop ik zeide dat die geest niet uit God was geweest, dewijl geen uitstel van den Heere ingeboezemd en toegestaan wordt. Daar zij als vrienden mij verlieten, had ik geen kwade gedachten, doch het bleek spoedig dat het bij hen in geen goede aarde was gevallen, dewijl zij een tijdlang mij minder bezochten; ook hoorde ik mompelen dat Boender op zijn land onder zijn werkvolk had uitgeroepen dat hij een man gevonden had, die geen zonden had, doch daar stoorde ik mij niet aan; ik hoopte dat het maar een knorrige bui was, die weer bedaren zou.

Maar hierin had ik mij vergist. Want toen ik enige weken van huis was geweest en weer te huis kwam, bevond ik dat mijne vrouw in haren geest verplet­terd en gedrukt was, dewijl genoemde mannen waren rondgegaan en mij en mijn preken, bij degenen, daar ze invloed hadden, voorgesteld hadden als een contrarie van Smytegeld en D. D. Bakker en dat ik zielen pleister­de, en dat die mij geloofden ligtgelovigen waren, zodat van degenen, die hun toevielen, de een zeide dat ik onbekeerd was, en het maar in mijn hoofd zat, en de ander dat ik niets als een lompe weetniet was enz., hetwelk mijne oprechte vrienden smartte en zij waren daarover bij mijne vrouw komen klagen met verbittering tegen mijn vijanden, dat mijn vrouw wel van Nieuw Beijerland naar mij toe gewild had. Toen mijne vrouw tegen mij haar hart ontlast had, gevoelde ik in mij niet de minste onrust of verbittering, maar kalm mogt ik mijn vrouw vermanen

246

247

dat zij van niemand iets moest aannemen en met niemand over 't gehoor­de spreken, opdat haar woorden niet verdraaid of verzwaard en door de vertellers ontkend konden worden,, want dat ik stil zou zijn en moest af­wachten, wat de Ouderlingen tegen mij te zeggen hadden, dewijl het hun roeping was om 't mij onder het oog te brengen als ik van de waarheid afweek, in plaats van achter mijn rug mij bij de leden verdacht en on­bruikbaar te maken. Edoch, niemand van die Ouderlingen sprak ergens over, maar zij verkeerden als vroeger weer bij mij aan huis, alsof er niets in den weg was en ik hield mij ook stil, vrezende meer vijandschap te verwekken en hoopte nog in stilte dat het wel zou uitslijten en verande­ren, doch mijn vertrouwen was geschokt. Ik zag wel bij enkele vrienden van die Ouderlingen afkerigheid en gebrek aan aandacht onder mijn ge­hoor, maar vriend noch vijand sprak tegen mij over verschil omdat de eerste mij niet wilde bedroeven en de laatste mij niet aandurfde. Ik ging naar den Haag mijn dienst verrigten tot algemeen genoegen, doch daar zijnde, was er een Diaken van Oud Beijerland, die een vriend van mij was. Daar konde ik wel aan bemerken dat mijne Ouderlingen nog niet gunstig over mij spraken, hoewel hij niets noemde en zeer voorzichtig bedektelijk sprak om mij niet te kwetsen. Ook hoorde ik van zeer nette en verzekerde kinderen Gods zeer voorzichtig klagen, zonder naam te noemen, dat zij niet begrijpen konden dat er waren, die met mijne predi­king niet verenigd waren, dewijl ik een armen zondaar en een vollen, rijken Jezus verkondigde, en dat liep al zo voort tot in de maand Augus­tus 1880.

Ds. Bakker meende dat ik van huis was, zo kwam die terwijl ik mij te ongesteld gevoelde om van huis te gaan. Hij zou dan des Zondags bij ons prediken. Maar Zaterdag avond werd ik uit mijn bed geroepen dat Ds. Bakker ziek geworden was, die bij den Ouderling L. Van Beek te huis was, en mij verzoeken liet of ik des morgens wou preken. Hieraan beant­woordde ik natuurlijk, maar daar ik des middags, omdat er dan gelezen werd, t' huis gebleven was om des avonds weer te kunnen preken, zo was Ds. Bakker opgetreden en had aan de Gemeente afgegeven dat de Ouderling L. Van Beek zijn ambt neerlegde vanwege ouderdom.

Van Beek heeft mij daarna gezegd dat hij wel oud was, maar dat hij Van Boen­der en IJzerman niet langer onderdrukt wilde zijn. Doch het kwam mij onkerkelijk voor om buiten den Kerkenraad om zijn ontslag te nemen en voor mij beledigend dat het tussen Van Beek en Bakker alleen was af­gehandeld en 't was van Bakker, wat pauselijk, daar hij 't alleen uitoefen­de. Doch ik was van hun disorde al overtuigd in meer dingen, maar om des vredes wil gaf ik het maar over. Des Zondags avonds preekte Bakker, na afloop gaven wij elkander de hand, ik zeide dat ik begreep dat het bij ons niet goed was; dat wist hij, zeide hij en wij spraken af dat ik hem den volgenden dag bij L. Van Beek een bezoek zou geven.

Des anderen daags ging ik dan naar hem ten huize van L. Van Beek. Na met elkander gesproken te hebben, vonden wij goed om den Kerkenraad op te roepen, mits dat ik Voorzitter zijn zou, volgens het voorstel van

Bakker, zodat per brief in den naam van Ds. Bakker en van Ds. Wust de Kerkenraad verzocht werd om te vergaderen ten huize van broeder L. Van Beek. Vergaderd zijnde en de vergadering door het gebed geopend heb­bende, zeide ik dat het doel van de vergadering was dat ik zo veel gemurmureer hoorde en dat de Diaken J. Blom van Oud Beijerland mij in den Haag zo veel te kennen had gegeven, dat zij rondom van mij ten kwade spraken. Hierop antwoordde de Ouderling H. Boender mij uit een opgewonden geest en met een bijna schreeuwende stem en zeide dat als Ds. Bakker preekte het van 't begin af aan naar binnen ging, maar dat hij onder mij niets genoot en desgelijks zeiden IJzerman en Devois, de Dia­ken. Hierop zeide ik dat ze Ds. Bakker in zijn aangezicht pluimstreken, maar dat ik dood en leven verkondigde en het buiten mij lag of iemand aan mijn preken wat had of niet, daar dit Gods gave was, maar ik vroeg hem of ze mij konden zeggen waarin ik niet Gereformeerd was. Dit kon hij zo zeer niet zeggen, zeide Boender, maar ik kwam in geen diepte. Ik vroeg wat hij voor diepte hield en dat wist hij zelf niet. Toen opende ex- Ouderling Van Beek zijn mond en zeide dat ze de kleine zielen in den grond trapten en dat, als Ds. Wust aanleiding gegeven had, zij met mij hadden moeten handelen, maar niet achter mijn rug bij de leden mij ver­dacht en onbruikbaar maken, en dat zij de censuur verdiend hadden. Waarop Boender tergende zeide: "Wel, hier zijn wij, schors ons dan maar", waarop Ds. Bakker zeide dat hij nog nooit zo'n Kerkenraad had bijgewoond en ik zeide dat ik nooit door een Kerkenraad zo beledigd was en ik vroeg aan Ds. Bakker of hij geen andere gemeente voor mij had, want dat ik met zulke mensen niet werken kon. Toen werd er geroepen dat het al zo laat was en zij gingen heen zonder sluiting met gebed en zonder dat Ds. Bakker hun een afkeurend en bestraffend woord in mijne tegenwoordigheid gegeven heeft.

Daar ik in Amerika het twisten al moede was en ik een scheuring wilde voorkomen en de onordelijkheid in de vergadering opgemerkt had en het aanhoudend verpligtend reizen mij rijkelijk moeielijk was, verlangde ik naar rust. En daarbij gevoelde ik dat ik onmogelijk met dien Kerkenraad verenigen kon en dat ik in niets kracht had, dewijl de gehele Kerkenraad mij in mijn geloofslicht en den bloei der gemeente niet verdragen kon; zo besloot ik om mijn ontslag te vragen eer het erger werd. Woensdag den 2den September was het Algemene Vergadering te 's Gravenpolder, waar ik niet heen kon gaan wegens ongesteldheid, maar ik schreef een persoonlijken brief aan D. D. Bakker en een aan de vergadering van gelij­ken inhoud. Ik schreef dat ik in den tijd, dat ik onder hen verkeerde, had gemeend dat ik in mijn bediening algemene voldoening had gegeven, maar dat het scheen alsof ik mij zelven daarin vergist had, dewijl de kerkenraad van Nieuw Beijerland in de tegenwoordigheid van D. D. Bakker verklaard had dat ik hun niet voldeed en dat ik nu in vrees moest verkeren, dat het bij de andere gemeenten hetzelfde geval mogt zijn, zodat ik mijn ontslag of emeritaat verzocht wegens mijn ouderdom en lichaams­gebreken. Hierop heb ik namens de Vergadering nooit antwoord gehad.

248

249

Wel schreef D. D. Bakker mij persoonlijk dat Boender in de Vergadering gezegd had, dat hij nooit iets ten kwade van mij gezegd had en nog een paar woorden bezigde Bakker om de zaak een ander voorkomen te geven en ook schreef hij dat hij ook oud werd, welke brieven ik nog heb en die ik toen beantwoord heb, die ik nog bezit. Nu, ik wilde daarna met geduld den Heere verbeiden en in mijn weg zien wat de mening Gods was, hoe­wel ik met IJzerman en Boender over geen godsdienst meer kon spreken, hoewel ik op de predikstoel vrij stond en met een ruim gemoed predikte, ziende over den mens heen tot zegen van mijne vrienden in de Ge­meente en onpartijdige buitenlui, welker opkomst van week tot week vermeerderde om mij te horen en die zich verwonderden dat die Ouder­lingen zo weinig waarheid kenden dat zij met mijn spreken niet verenigd waren ...

**Twintigste brief**

Wust heeft het over brieven van Bakker. Een daarvan is bekend geble­ven. Bakker schreef die naar aanleiding van Wust's aanvraag om emeri­taat.

's Gravenpolder, den ... (1880).

Geliefde Broeder!

Genade en vrede zij u, is mijn wens en bede.

Ik heb uwe letteren ontvangen van den Eden September, j.l. zoowel aan mij als aan de vergadering geschreven.

Hierin las ik, dat U uw eervol ontslag of emeritaat vraagt en wel op grond van drie zaken, welke Gij daarin opgeeft.

Maar nu is het de vraag, of UEerw. zo gemakkelijk de gemeenten kunt verlaten. Voreerst zouden wij gaarne willen vernemen, of UEerw. ook enige klachten hebt over de gemeenten; en inzonderheid ook, of zij U sedert Uwe aankomst te Nieuw-Beierland iets onthouden heeft, dat voor uw natuurlijk onderhoud nodig was.

In de tweede plaats, had ik liever gehad, dat hetgene Gij over uwe predi­king schrijft, meer aan den Heere had mogen overlaten.

Immers is noch hij, die plant, iets, noch hij, die natmaakt, maar God, Die den wasdom geeft. Ik voor mij moet mij in dezen wel eens verwonderen, dat de Heere mijne geringe pogingen nog aan deze of gene gelieft te zege­nen. Immers is UEerw. bekent toch ook zeker met mij, dat wij arme zon­daars, zoolang wij op deze aarde zijn, onvolmaakt zullen blijven, en dat de Goddelijke zegen alleen van den Heere afhangt.

Wat mij betreft, zo is het den Heere bekend, dat ik niets bedoeld heb, dan het heil van Gods kerk en Sion, ook in het stemmen en mede werken, om u hier in de gemeenten als leraar te verkiezen.

Maar, het is UEerw. toch ook bekend, dat de Ouderlingen door God in de gemeenten zijn gesteld, om opzicht te hebben over de leer en over de kudde. En nu hebben deze mij ronduit verklaard, dat ze zo als het is,

UEerw. wilden dragen; doch, dat U van hen vordert, hetgene zij niet kunnen verwezenlijken. Dus, Geachte Vriend en Broeder! indien U de gemeenten wilt verlaten met een eervol ontslag, dan moeten zij U dit eer­vol ontslag ook geven; en zo zij U eervol ontslaan willen, dan laat ik het geheel aan Uwe vrijheid over en aan die der U roepende gemeenten, om het Woord Gods te verkondigen en hoop ik U in dezen op generlei wijze enigen tegenstand te betonen.

Ik verzoek U dus, dit een en ander wel in overweging te willen nemen en verwacht dan daarover een lettertje terug.

Weest Gij en Uwe Vrouw gegroet van mijne vrouw en kinderen en ook van mij

Uw Broeder in den Heere,

D. Bakker

**De relatie tussen Wust en Nieuw-Beijerland werd hoe langer hoe slech­ter.**

Dat blijkt uit de volgende bladzijden van Wust's boek (100-103).

Nu ging het zo ongeveer tot Nieuwjaar toe vrij rustig, de omgevoerde le­den kwamen nu en dan weer onder mijn gehoor en Boender en IJzerman verkeerden weer als vrienden bij mij aan huis zonder iets aan te roeren. Doch na de rust, begon de storm nog geweldiger, doch alles achter mijn rug zonder tegen mij over iets te kikken. Er waren van mijn vrienden, die mijne vrouw vroegen of ik niet meer in de kerk mogt prediken, zoals zij gehoord hadden; anderen hadden weer gehoord dat IJzerman mij van de predikstoel zou halen of publiek zou tegenspreken. Dat ik wel toen voor een oude wijvenpraatje hield, maar na dezen ben ik gaan denken dat het uit den koker van hun kinderen kwam, in welker tegenwoordigheid zij alles bespraken en zij hadden ook wel de macht, daar zij het kerkgebouw hadden, dat op naam van een overleden zoon van B. IJzerman stond, ter­wijl de Gemeente bij het Gouvernement niet erkend was. Dan kwam er weer een bij mij klagen, ze hadden Boender horen zeggen dat ik een So­ciniaan en Antimoniaan was, dat hij de mensen vroeg hoe zij het onder mijn gehoor hadden en als zij van mij een goed getuigenis gaven, dat hij ze dan voor onbekeerde blinden uitmaakte; dat hij des Maandags in de werkplaatsen met mij spotte en het werkvolk beklaagde of belachte, die mijn leer aanhingen; er waren, die tegen mij over Boender klaagden dat hij als een razende op zijn land tegen zijn werkvolk liep te razen en tieren en het soms bij vloeken afging, en sommigen zeiden dat hij hun verkortte in hun loon. Daar B. IJzerman met het pak rondreed buiten het dorp en in het dorp rondging, bazuinde hij uit dat ik een valse leer verkondigde en al die vrienden voor onbekeerden hield en spotte met de bekommerde zielen en er kwamen met smarte mij vertellen dat hij Zondags voor de kerk tegen de avondgodsdienst in 't midden van de menigte mijn preken lasterde en mij een ketter genoemd had. Dan kwamen er weer en zeiden dat er waren, die aan Bakker geschreven hadden en over hun lasteren ge­schreven en klaagden dat hij zich achter het scherm hield en dachten dat

250

251

het naar zijn zin ging, omdat mijn licht hem in den weg was en hij niet verdragen kon, dat ik in andere gemeenten geprezen werd; ja, het ging zo erg dat over mij in stoomboten gesproken en in de nieuwsbladen ge­schreven werd en toch verkeerden zij bij mij aan huis als vrienden en spraken nergenS over en ik sprak niet met hen, ik klaagde het aan God en zocht mijne vrienden neer te zetten, want God gaf mij wonderlijke lijd­zaamheid en voorzichtigheid.

Onder het hevigste van dezen storm ontving ik een beroep van Lodi, mijne oude Gemeente. Ik en mijne vrouw waren nu liever in Nederland gebleven, het liefst zou ik met vrede gaan rusten, daar ik afgemat van die woelgeesten was, maar ik durfde mij niet losrukken, daar ik zag dat de Heere mij vast hield. Acht dagen nadat ik het beroep had, kwamen die Ouderlingen bij mij en willende nu wat woorden ziften en met reden iets zeggen, zeiden zij ik had dit en dat gezegd, waar ik alras hun den mond mee stopte, maar toen gaf ik hun te kennen dat ik een beroep van Lodi had, waar zij niets op zeiden, als :"zoo." Ik gaf het in de Gemeente te kennen en ook schreef ik het aan D. D. Bakker. Veertien dagen daarna kwamen beide Ouderlingen weer bij mij en toen maakte ik hun bekend dat ik het beroep aannam; een gloed van blijdschap zag ik in hun aange­zicht en Boender vroeg wanneer mijn plan was te vertrekken. Ik zeide dat ik het aan Ds. Bakker moest bekend maken en van hem als President van de Vergadering een attest verzoeken. Daar nu IJzerman al sommigen van mijne vrienden, die trekkend waren, van hun weekgeld verminderd had, en bij de armen rond ging zeggende dat de Domfine al zo veel gekost had, dat zij in kort niets zouden kunnen krijgen, zo schreef ik aan Ds. Bakker dat ik het beroep had aangenomen en verzocht om een getuig­schrift, want dat ik van voornemens was om den 3den April mijn af­scheid te preken en dat ik den 5den April Nieuw Beijerland wenste te verlaten.

Edoch, daar ik gehoord had dat er klagten waren dat ik hun zo veel gekost had, dat ik mijn gehele huisraad zou achterlaten ter tege­moetkoming in de kosten. Hierna ontving ik een loffelijk getuigschrift van Ds. Bakker, ondertekend door hem en twee van zijn Ouderlingen, met een nevensgaanden brief van ZEw. dat het hem speet dat ik vertrok en dat ik mijn huisraad vrij verkopen kon, want dat al de gemeenten het onderling betaald en aan mij gegeven hadden en dat ik vrij uitging, ver­zoekende dat ik hem nog eens schrijven zou, dat ik ook deed en hem on­der anderen schreef dat ik na mijn vertrek van Nieuw Beijerland nog een maand in het land zou blijven, want dat ze te Ridderkerk en in den Haag mij verzocht hadden om bij hen nog te prediken en dat wij onze families nog vaarwel moesten zeggen en ik gaf aan hem het adres te Rotterdam van mijn Neef op, waar ik dan den overigen tijd te vinden en te beschrij­ven was, want dat ik den 7den Mei met de "Caland" van Rotterdam ver­trok.

Zo hebben ik en mijne vrouw Nieuw Beijerland verlaten, na er twee jaar en twee maanden vertoefd te hebben en na vele brieven van buiten­personen, die mij gehoord hebben, ontvangen te hebben, die de kerkeraad van Nieuw Beijerland laakte, en die mij 't houd vast en Gods zegen toewensten en tot smart van zo veel vrienden, die mijn vertrek be­jammerden en met tranen in de ogen nastaarden en nadat wij op ge­noemde plaatsen waren geweest en na van allen een smartelijk afscheid genomen te hebben en nu mijne vrouw 70 en ik bijna 74 jaren oud wa­ren, gingen wij als vreemdelingen in Mesech den 7den Mei 1881 het zee­gat uit om voor de derde maal over den Oceaan naar Amerika te gaan.

Intussen laaide na het vertrek van ds. Wust de ruzie bij de Bakkerianen hoog op. Ook ds. Bakker werd daarbij niet gespaard. Hij verantwoordde zich in een paar brieven.

**Eenentwintigste brief**

Deze brief is vermoedelijk aan personen uit Den Haag geschreven, in welke plaats Wust zeer gezien was en waar hij nog afscheid gepreekt heeft.

's Gravenpolder, 8 juni 1881.

Geachte Vriend en Vriendin!

Genade en vrede zij u.

Ik heb uwe letteren ontvangen over de zaak van Do. Wust.

Het spijt mij zeer, dat de Opzieners der gemeente in den Haag de verga­dering zelf niet bijwonen, om alzo als afgevaardigden uwe zaak en be­langens voor de gemeente zelf voor te staan.

Wat het stuk in 'de Standaard' aangaat, n.l. wie daarvan de plaatser is, weet ik niet.

Ik heb Zijn Eerw. het getuigschrift afgegeven, omdat hij mij schreef dat hij den 5den April zou vertrekken, en er dus geen tijd meer was, om ene algemene vergadering te beleggen; anders ware dit het werk der ouder­lingen geweest, die voor God beëdigd zijn, om opzicht te hebben over de leer en de kudde.

Nu heb ik dit met mijne beide ouderlingen te dezen plaatse gedaan; maar zo ik vermoed had, dat hij eerst den Ten Mei zou vertrokken zijn, dan had ik eerst ene algemene vergadering belegd, waarop Zijn Eerw. zich- zelven had kunnen verdedigen; dan ware voorkomen geworden te horen, wat de Oud- en Nieuw-Beierlandschen in te brengen hadden; het­geen ook door die der andere leden toegestemd is. Maar, waar was nu partij? Naar Amerika, en kon zichzelven niet verdedigen.

Ik had Zijn Eerw. driemaal gehoord, ook in onze gemeente, en daar heb ik hem het getuigschrift op gegeven. Nu spijt het mij zeer, dat hij daarme­de meer kwaad dan goed uitgericht heeft. Het getuigschrift was voor de gemeente in Amerika bestemd, maar niet om er zich hier van te bedienen bij gebleken verschillen.

Ik voor mijzelven weet niet, dat ik iets tegen Zijn Eerw. gehad heb; daar­om heb ik hem, zover ik weet, aan alle kanten bij- en voorgestaan.

252

253

Doch, ik herhaal, het spijt mij, dat hij zo vertrokken is, zonder zichzel­ven voor alle gemeenten verdedigd te hebben.

Maar, hadden wij zijn verdediging mogen horen, dan zouden wij in­staat geweest zijn hem of de kerkeraden in het gelijk te stellen.

En nu gaat het toch ook niet aan, de laatsten als leugenachtig voor te stel­len.

Ziedaar iets over de zaak van Do. Wust. Gij kunt dezen brief ook aan Meijboom laten lezen, die mij mede over deze zaak geschreven heeft. Groete aan u; ook aan al het volk des Heeren.

De Heere, Die goed is, gebiede over ulieden Zijnen onmisbare Godde­lijke zegen, is mijn wens en bede.

UEd. Vriend en Broeder in den Heere,

D. Bakker.

**Tweeëntwintigste brief**

In deze brief verantwoordt Bakker zich opnieuw tegen de beschuldigin­gen. Het boekje waar de schrijver op doelde en waarin stond dat een her­der zijn gereedschap moest gebruiken, was het ***Arbeiders in de wijngaard.***

's Gravenpolder, ... (1881?).

Geachte Vriend en Broeder!

Ik onving vandaag een brief of twee uit den Haag over Do. Wust; en ook den uwe.

Ik heb dien van de Ridder beantwoord en daarin te kennen gegeven, dat Gij als opzieners der gemeente de vergadering zelf had moeten bijwonen; dan had Gij als afgevaardigden der gemeente in den Haag uwe zaken zelf kunnen verdedigen.

Wat Zijn Eerw. aangaat, zo hebben mijne gemeente alhier en ik hem driemaal horen prediken. In het laatst van Maart heeft Zijn Eerw. mij zijn beroep uit Amerika bekend gemaakt, en mij daarbij geschreven, dat hij den 5den April derwaarts zoude vertrekken.

Dus was er geen tijd meer, om ene algemene vergadering te beleggen. Daarom hebben mijne ouderlingen alhier met mij besloten, hem een eer­vol ontslag toe te zenden.

Dan, had ik geweten, dat hij eerst den 7den Mei zou vertrokken zijn, dan zou ik zulks niet gedaan hebben, nademaal dit den ouderlingen der ge­meenten toekwam te doen, overmits deze voor God beëedigd zijn, om opzicht over de leer en de kudde te hebben.

Nu heb ik op de vergadering van die van Oud- en Nieuw- Beierland hun betuigingen vernomen; waarmede die van Zeeland en Flakkee volko­men ingestemd hebben, waarbij men mij verklaard heeft, dat zij Zijn Eerw. over zijn leer mondeling onderhouden hadden.

Nu verklaart Gij, dat mijn doen in deze aangelegenheid maar een pop­penspel is geweest. En naar aanleiding van mijn boekje schrijft gij, dat ik mijn gereedschap moest gebruiken, en wenst Gij, dat de Heere mij

mocht oprecht maken. Nu, dit laatste neem ik volkomen aan, want daar is bij mij nog onrecht genoeg te vinden. Evenwel kan ik in het onderhavi­ge geval nog geen onrecht bespeuren.

Want, toen al de ouderlingen een eenstemmig getuigenis afleggen gingen over zijn leer, waar was toen de partij? Immers reeds naar Amerika. Het zou heerlijk geweest zijn, als hij zich zelven op die vergadering als leraar had kunnen verdedigen, terwijl ik dan over den staat des verschils had kunnen oordelen en daarop zo mogelijk een beslissend antwoord had kunnen geven.

Doch het spijt mij, dat Zijn Eerw. zo gehandeld heeft, nademaal ik niet weet, iets tegen hem gehad te hebben, maar, zover ik weet, hem steeds welgedaan en voorgestaan te hebben.

En, zo Gij in dezen meerdere inlichtingen verlangt, zo moet Gij die aan de ouderlingen en diakenen vragen; deze weten voorzeker best, welk leed ik Zijn Ew. berokkend heb; en dan denk ik, dat ik in dezen voor zulk ene schuld niet zal behoeven te vallen. Nogtans spijt het mij, dergelijke taal van U te vernemen, omdat Gij, ouderling zijnde, U bij de vergade­ring niet vertegenwoordigd hebt, noch door Uw persoon, noch door ge­schrift, noch door een plaatsvervanger; en dus nu met deze zaak achter­aan komt.

Weest van de mijnen gegroet. Groet ook uwe Vrouw en verdere huisge­noten, Foosje en het volkje van mij en de mijnen.

Met de groete van mij,

**Aanvankelijk onbewust van dit alles had Wust zijn werk in Lodi weer opgevat.**

Hij schrijft (blz. 169):

Het was na een verwijdering van twee jaren en twee maanden van Lodi dat wij er den 19den Mei 1881 behouden en wel terug kwamen.

Met innige blijdschap ontving mijn oude gemeente ons weer in haar midden en ja zelfs de Amerikaansche burgers, tot Roomschen toe, die ons de hand reikten en met blijdschap ons welkom te Lodi heetten. De andere week na onze komst was Ds. C. Vorst, van Grand Rapids, Mich., alhier en met den Kerkenraad vergaderd zijnde, namen zij mij weer aan op het attest van Ds. D. Bakker, door hem zelven en zijn Ouderlingen on­dertekend, waarop Ds. C. Vorst mij den volgenden Zondag in de ge­meente bevestigde en ik mijn intree deed en de oude last weer op mij nam. Het stoffelijke der gemeente was aangewonnen met een consistorie en fiksche pastorie en van de Ouderlingen bemerkte ik aanwas in 't ge­loof. Het had hun op de knie-en gebracht dat zij al den last van den Leraar op zich gevoelden om voor de gemeente zonder herder voor te gaan, daar mijn broeder Ouderling D. Koek niet de minste droeg en daarbij legden zij hem nog den last op om op begrafenissen nog een woord te spreken, daar velen zo veel genoegen in hadden dat zij zeiden: "Wij missen Ds. Wust niet." Drie of vier weken hier zijnde, las mijn Ouderling

Uw Vriend en Broeder

D. Bakker.

254

255

D. Koek in De Grondwet een overgenomen bericht van Nieuw Beijer­land dat de gemeenten waren allen in hun afgevaardigden goed opge­komen en onder D. D. Bakker als President den llden Mei 1881 in de beste orde en vrede vergaderd geweest en de verschillen onderzocht en Ds. Wust was niet zuiver in de leer verklaard. Ik en mijn broeder D. Koek dachten dat het een fout of misplaatsing was of soms van een be­dekten vijand in Amerika, waarop mijn Ouderling Koek in De Grondwet een tegenstuk plaatste, dat van Ds. Wust's sterkste tegenpartijders nooit gezegd was dat die niet zuiver in de leer is en dat het gezegde op een dwa­ling moest berusten, dewijl Ds. Wust het loffelijkste getuigenis had mede gebracht van D. D. Bakker en zijn Ouderlingen ondertekend, welk ge­tuigschrift in berusting van den Kerkenraad te Lodi, N.J., was. Ook sneed mijn Ouderling D. Koek dat bericht uit De Grondwet en zond het op aan Ds. D. Bakker te 's Gravepolder, Nederland, en schreef er nevens of Ds. D. Bakker wilde opgeven, indien het in waarheid op zijn vergadering besloten was, in welke zaken Ds. Wust niet zuiver was, terwijl hij zelf Ds. Wust zulk een loffelijk getuigenis had gegeven. Enige weken hierna ant­woordde Ds. D. Bakker aan mijnen Ouderling D. Koek dat ik hem ge­schreven had dat ik den 3den April mijn afscheid zou preken en dat ik nog een maand in het land was gebleven en dat ze van Oud- en Nieuw Beijerland tegen mij bezwaren op die vergadering hadden ingebragt en dat toen de anderen van die vergadering waren bijgevallen.

**Drieëntwintigste brief**

Naar aangenomen kan worden schreef ds. Bakker de volgende brief naar ouderling D. Koek; al wordt zijn naam niet genoemd, de inhoud van de brief maakt het zeer waarschijnlijk.

's-Gravenpolder, Juli 1881.

Geachte Vriend en Broeder,

Genade en Vrede zij U.

Ik heb Uwe letteren ontvangen en daaruit vernomen dat gij enige inlich­tingen verlangt omtrent Ds. W. C. Wust, welke ik U volgaarne wil geven. Wat het eerste aanbelangt, n.l. het getuigschrift, is door mij en mijne twee Ouderlingen aan Z.Eerw. gegeven. ZEerw. had dit ook aan ons verzocht, nadat hij zijn beroep naar Amerika had aangenomen. Hij schreef mij ook den 5den April dat het voornemen bij hem bestond om te vertrekken waarop wij hem dat getuigschrift hebben toegezonden, daar er in dien tussentijd geen gelegenheid meer bestond om algemene vergadering te beleggen, anders had ik zeker anders gehandeld, nademaal dit van al de Ouderlingen had moeten geschieden, die bij God beëedigd zijn, opzicht te hebben over de leer en de kudde. Ik heb Z. Eerw. vier maal met veel genoegen gehoord, en daarop hebben wij hem dat getuigschrift geschon­ken.

Maar had ik geweten dat hij eerst den 8sten Mei zou vertrekken, dan had ik eerst algemene vergadering belegd. Dit was dan ook voor Z.Eerw be­ter geweest, om alzo vriendschappelijk te scheiden. ZEerw. had ook zelf ene algemene vergadering kunnen beleggen, om alzoo, nademaal, ik niet weet in Zeeland of die gemeenten in Holland hem hebben welge­daan, te scheiden, daar alsnu onderscheidene gemeenten niets van zijn weggaan wisten, als bij gerucht.

Nu ten tweede. Op de vergadering te Nieuw-Beijerland werd eerst gehan­deld over mijn getuigschrift. Daarop verklaarde ik dat ik in die vier keren dat ik ZEerw. gehoord had, geen onzuiverheid in de grondstukken der gereformeerde leer had ontdekt. Zo min als mijne Ouderlingen. Daartegenover getuigden de Nieuw- zowel als de Oud-Beijerlanders, dat zij dat wel hadden ontdekt, en ZEerw daarover mondeling hadden on­derhouden, hetgeen ten gevolge had, dat hij telkens in boosheid was uit­gevaren. Tenslotte stemden daarin alle andere Ouderlingen overeen, en legden het getuigenis af, dat ze in ZEerw. leer altijd ene ongenoegzaam­heid hadden bevonden. En waar was nu de Partij? Die was naar Amerika. Was ZEerw. tegenwoordig geweest, dan had hij zichzelven kunnen ver­dedigen en ik had een beslissend antwoord kunnen geven Maar daar stond ik met mijn getuigschrift en de Partij was naar Amerika.

Ten derde, hebben zij getuigd, dat ZEerw. publiek verkondigd had, van den Heere naar Amerika geroepen te zijn waarop hij ook zijn tekst had genomen uit Joh. 11 : 28: "De Meester roept U", terwijl hij buitenaf ver­klaarde, dat hij voor twee mensen Nederland heeft verlaten. Dat hij uit Amerika was gekomen omdat de Heere hem had getoond dat in Amerika alles voor hem was afgedaan, en dat hij in Nederland zijn grafstede zou vinden. Dit gaven ze mij ter verantwoording. Daarop hebben zij hem verklaard dat hij dwalende was in de ware kennis Gods. Nu vriend, daar stond ik en de Partij was weg.

Ten laatste. De schrijver in de Courant is mij geheel onbekend, daar het mij bij onderzoek bleek, dat niemand van de vergadering daarin de hand had.

Eén ding evenwel spijt mij grotelijks n.l. dat ZEerw. vóór zijn heengaan zichzelven niet voor de gehele vergadering heeft verklaard, nademaal dit nu een groot rumoer heeft verwekt, en ze mij als nu verwijten dat ik er de schuld van ben, dat [ZEerw. nu](http://ZEerw.nu) voor de derdemaal naar Amerika is vertrokken, en alzo getracht heeft zijn verlatene gemeenten te ver­woesten en zichzelven te rechtvaardigen.

Ziet vriend, ene korte inlichting over die zaak. Wees in deze van mij ge­groet en groet ook Ds. Wust en vrouw, ook van mijn vrouw en kinderen, die zich noemt,

Uw Vriend en Broeder in hope,

D. Bakker

Wust was er zeer door gegriefd, hoewel de brief toch niet bitter was, en hij beschreef zijn reactie in heftige bewoordingen, waarbij hij ten overvloede nog de brief opnam die W. G. van Ree hem geschreven had. Deze diaken

256

257

zou later hiervoor geschorst worden, omdat het geheel volgens de verga­dering leugenachtig was.

Het plaatsen van deze brief door Wust doet niet zo sympathiek aan. Waarom nam bij niet bijvoorbeeld de brief van Bakker zelf op? Dat zou eerlijker geweest zijn. Met dit partijdig schrijven te approberen laat hij helaas zien dat het hem in de eerste plaats om eerherstel te doen was. Bakkers houding hierin is edeler geweest.

Wust schreef:

"Hoe moet men er nu over denken:

1. Al was ik nu nog een maand na mijn afscheidspreek in 't land gebleven, wat maakt dat? Was ik daar geen meester van om met Lodi mij te verstaan, dat mijne gemeente was na mijn afscheid? Wat is een maand om naar den mens gedacht, vaarwel te zeggen voor altijd bij familie en vrienden op verscheiden plaatsen in het land? Doch de uitvlucht deugt niet, want voor mij afscheid weet D. D. Bakker zeer goed, dat ik hem op zijn brief volgens zijn verzoek terug schreef, dat ik den 5den April Nieuw Beijerland zou verlaten en mijn in­trek ging nemen te Rotterdam bij mijn neef en gaf hem het adres, daar hij mij bezoeken of beschrijven kon en dat ik daar mijn standplaats had tot den 7den Mei, toen de "Caland" naar Amerika vertrok en dat ik het zo besteld had, omdat het volkje in den Haag en te Ridderkerk mij dringend verzocht had om bij hen te komen afscheid te preken en te nemen.

2den. Wist D. D. Bakker voor zijn afgeven van zijn attest niet wat er bij den ex- Ouderling Van Beek in Augustus van 't vorig jaar plaats had gehad en wat ik hem en de vergadering in September daarop volgend geschreven en verzocht heb? En wist hij niets van 't geen zij van Oud- en Nieuw Beijerland tegen mij op die vergadering den l lden Mei 1881 inbrachten? Waren die aanklagers dan op die vergadering niet te bestraffen en te be­handelen dat zij D. D. Bakker er niet mede in kennis hadden gesteld in plaats dat zij mij met een goed attest laten ontsnappen, terwijl de gehele wereld wist dat ik een loffelijk getuigenis van D. D. Bakker had, terwijl ik het drie weken voor mijn afscheidspreek openlijk van de predikstoel heb voor- en afgelezen en na afloop van de godsdienstoefening mijn huis vol liep van ons volk van Oud-Beijerland, van welken onder anderen Jan Blom de Diaken, en vrouw Mast het buiten God hielden dat ik hen ver­liet en er op aandrongen dat ik bij hen te Oud Beijerland zou komen pre­diken.

En ten 3den. Daar ik onder de gemeente nog werkzaam en ik in 't land te bereiken was van 3 April tot 7 Mei, waarom mij niet behandeld, indien er tegen mij na de ontvangst van het attest wat bekend gekomen was? Maar toch, wat macht en recht had D. D. Bakker meer op mij, daar ik ordelijk was vertrokken met attest en afscheidspreek? Ik kon mij ook niet meer op hun vergadering verantwoorden, verdedigen of berouw tonen; men had ruim baan en vrij spel om te beschuldigen en dat neemt die Hoog Eerw. Vergadering aan en spreekt in Gods naam voor God het von­nis uit: schuldig, als niet zuiver in de leer, zonder te noemen hoe of waar­in, slimmer als de paapsche inquisitie, die de lijken opgraven en verbran­den liet. Op den ontvangen brief van D. D. Bakker heeft mijn Ouderling

D. Koek mij geantwoord onder anderen: dat hij dacht dat in zijn vergade­ring grote partijdigheid heerschte en dat zij op 't kerkelijk terrein nog al wat te leren hadden en dat hij Ds. Wust al 15 jaren als een beslist Gere­formeerd Leraar kende en dat die onder hen terug gekomen was, gelijk hij ze verlaten had.

METG. Ja, en dan doet D. D. Bakker in dien brief aan den Ouderling D. Koek nog al de groetenis aan Ds. Wust en vrouw! Hoe welmenend! Maar ik vind het al bijzonder dat gij van daag juist een brief ontvangen hebt, dien moest gij eens voorlezen, Domfine!

Ds. W. Ja, die brief brengt ons een weinig op de hoogte en daarom zal ik die zoals hij is ternederzetten.

STAD AAN 'T HARINGVLIET, 23 Nov. 1881.

**Den WelEerwaarden Heer W. C. Wust.**

Waarde leraar. –

Uwe ge-eerde letteren van 24 Oct. zijn ons in redelijken welstand geworden en wij waren er blij mede, want door uw schrijven heb ik gelegenheid u beter op de hoogte te brengen, want in uw schrijven blijkt duidelijk dat u dat niet zijt. Die beruchte vergadering van 11 Mei '81 heb ik ook hoewel tegen mijn zin bijgewoond, dus ben enigzints bevoegd er van mee te praten; daar is over uw al of niet regtzinnig preken gesproken. Van Oud- en Nieuw Beijerland werd die beschuldiging uitgesproken, maar door geen feiten, die deugdelijk waren, bewezen; tegenspraak van anderen werd staande de vergadering niet geduld, die het waagde zijn mond te openen en er werd gedacht dat er een woord tot uw verdediging zou gesproken worden, werd onmeedogend het zwijgen opgelegd en zeer onbeschaafd in de rede gevallen enz. enz. Boeser, die u nota bene nooit heeft gehoord, veroordeelde u ook; dat was toch zeker
wel een gegronde veroordeling, niet waar? Uit den Haag was niemand opgekomen, de gemeenten waren zwak vertegenwoordigd. Persoonlijk had ik en mijn mede-collega J. C. Borgdorf reeds met Domfine Bakker voor de vergadering (hij was toen op Stad) over de kwestie gesproken en hebben wij op gevaar af van nog verder in ongenade te vervallen, dezen het onchristelijke en onkerkelijke en onpractische van de zaken aangetoond; van daar dat wij op de vergadering niet gevraagd werden en geen stem hadden. Zo doende zijt gij door een partijdige en naar mijn bescheiden oordeel onwettige rechtbank veroordeeld door verre de minderheid van die er tegenwoordig waren. Nu hebben wij daarna in onze vergadering die zake ter sprake gebracht en de uitslag daarvan is dat wij u blijven erkennen daar wij u voor erkend hebben, nl. als dienstknecht Christi wettig in ons midden geroepen en werkzaam geweest, zonder aanmerking en als zodanig blijven wij attestatie geven naar Amerika voor dengene, die het verlangt. Uit den Haag zijn zeer scherpe brieven naar Ds. Bakker gegaan, zo zelfs dat hij weigert er te gaan preken enz. enz.

Kortom, het is een aaneenschakeling (chaos) van verwarring, die zijn nasleep nog niet kwijt is, een bewijs te meer en te over hoe zuinig Bakker c.s. nog de Kerk hersteller is, maar hier zal ik maar over zwijgen. Nu acht ik in dezen mijnen plicht gedaan te hebben en onze gemeente van die

258

259

schuld, die u noemde, die op hen lag tegen over u, voldaan te hebben; wij hebben er verder niets aan kunnen doen als protesteren tegen die verga­dering en dat hebben wij gedaan, ook al zonder verhoor en alzo wordt de ene onrechtvaardigheid op de andere gestapeld en dan meent men nog: wij staan voor God. Die vrijheid begeer ik niet, ik gun hun die gaar­ne.

Ontvang nu dezen als blijk van hoogachting en waardering en zijt nu ver­der met uwe vrouw van mij en mijne vrouw en Malipaart, en vrouw Borgdorf, Kieviet en Stellendam hartelijk gegroet.

UEd. liefhebbende vriend,

W. G. Van Ree

METG. Nu, zo heb ik het nog nooit gehoord: een goed getuigschrift af­geven en als men uit hun weg en buiten 's lands is, dan gaan beschuldigen zonder feit, de leden van de vergadering geen stem geven en door minder­heid veroordelen, dat heet ik toch voor Gods zaak staan, dat is toch Zion bouwen en vreze Gods!

**Vierentwintigste brief**

Hoe het bleef rommelen en hoe moeilijk Bakkers positie in die tijd was, toont deze brief aan. Is hij ooit afgemaakt? Is hij ooit verstuurd? Hij is niet ondertekend, zodat het misschien een gedeelte geweest is, dat nooit is verzonden.

's-Gravenpolder, September 1881.

Geachte Vrienden en Kerkeraden,

Ik bemerk dat onze vergaderingen, ook de laatste gehouden te 's- Gravenpolder in tweespalt eindigen door onze vertrokken Leraar W. C. Wust. De een verklaart hem regt gereformeerd en de ander maakt er van alles van. Daarom ben ik besloten, indien er geen eind aan deze zaak komt, om zelf een einde aan de zaak te maken, en verzoek degenen die Ds. Wust alzo begroeten als in de eerste plaats gezegd is, hem aan te ne­men of iemand hem gelijk in Nederland te zoeken. Ik wil ulieden in de­zen nog wel ten dienste zijn, maar ik geloof voor mij zelven, dat gij niet zult verkiezen, nademaal ik bemerk dat gij mij grotelijks wantrouwt, en het met de vijanden van de kerk daarin eens zijt, dat ik over u als een Paus of alleenheerscher regeren en heerschen wil. Ontdoet uzelven van zulk een band. Wij zijn wel niet tegen banden, maar wel tegen mense­lijke Maar anders is Gods volk een gebonden volk aan God en Zijn Woord en worden van God Zelf verklaard als te zijn "de gebondenen die daar hopen".

**Vijfentwintigste brief**

Deze brief is gericht aan een ambtsdrager in Nieuw-Beijerland. Het wan­trouwen blijkt er overduidelijk uit. Van belang is de opmerking dat de Heere aan Bakker in zijn zevenentwintig jarig omzwerven in Nederland wel iets geleerd had. Is deze brief uit 1881, dan zou men er uit kunnen af­leiden dat hij in 1854 begonnen is met oefenen.

's-Gravenpolder (1881?).

Geachte Vriend en Broeder.

Ik heb Uw brief ontvangen en tevens uw verzoek. Wat de redenen zijn, daarvan hebben de Ouderlingen der Gemeenten u verklaring gedaan, welke verklaring is aangetekend in de Notulen Art. 6 en 7 van de laatste vergadering, gehouden te Nieuw-Beijerland.

Ik bemerk in deze, dat Gijlieden als kerkenraad mij niet vertrouwt, zo min als uwe gemeenten. Wat het geldelijke aangaat, weet ik er niet van één woord tegen Goudswaard gesproken te hebben. Wel is er over ge­sproken dat ZEerw. zijn emeritaat had aangevraagd in de vorige vergade­ring hetgeen wij ook in die vergadering in overweging hebben genomen. Gij zult ook zeker wel weten, dat wij op de laatste vergadering een tekort van 350 gulden hebben geconstateerd, welk geld bezwaarlijk bij elkander zal komen, hoewel onze Zeeuwsche gemeenten hun aandeel daarin heb­ben afgedaan.

Dat ik ZEerw. voor een oproermaker zou hebben uitgemaakt, daarvan weet ik niets, maar dat er veel oproer door in de gemeenten bestaat, is ze­ker, hoewel ik dat verwacht heb, nademaal alles zijn aanhang heeft, en in zulke omstandigheden de gedachten van velen openbaar worden, Luk. 2 : 35.

In deze stoor ik mij echter niet aan leden, hoewel ik de echte leden van Jezus hoop te beminnen, maar wel aan den Kerkenraad, zoals aan de Ouderlingen en de Diakenen, die de gemeente vertegenwoordigen. Als nu deze zichzelven onttrekken, en in verzet komen, laat ik mij zelven daaraan zeker gelegen liggen en heb dan ook ten volle besloten om deze zaak in de eerstkomende vergadering te behandelen, om dezulken als dan naar Gods Woord te behandelen. Dan kunnen zij ook in deze mijne fou­ten en gebreken volkomen aankondigen en dan wens ik mij door gena­de naar Gods Woord te zullen onderwerpen maar niet aan de buitenaf- praters of aan diegenen die door Duivelslist en verwijt de zaak des Hee- ren zoeken te verbreken. Van dit laatste soort heb ik er al velen ontmoet, daar er een aantal rondloopers in onze dagen zijn, die in de één hand vuur en in de andere hand water dragen. Ik wil mij in deze gewillig ge­troosten om van al degenen die buiten ons zijn, alle smaad en hoon te moeten dragen, daar ik weet dit mijn deel en lot te zijn, nademaal de Heere mij daarvan in mijn zeven en twintig jarig omzwerven in Neder­land, zo iets geleerd heeft. Maar als de gemeenten hun verzet in dezen doen, dan wil ik ze ook volgaarne verlaten, en er volkomen afstand van doen. Dus zullen wij als de Heere ons leven en gezondheid geeft de zaak afwachten tot de eerstkomende vergadering. Dan kunt gij U als het u dan belieft en de Heere u leven en gezondheid geeft, voor de ganse vergade­ring verantwoorden en dan wens ik ook volkomen verslag te zullen doen voor de vergadering van Ds. Wust en zijn schrijven aan mij.

260

261

**Zesentwintigste brief**

Bakker schrijft hierin dat hij zijn ambt in Nieuw-Beijerland neerlegt. Hij is dat blijkens de notulen van de vergadering inderdaad van plan geweest maar tijdens zijn leven is het toch niet gebeurd.

Ook deze brief is niet ondertekend.

Is hij wel verstuurd?

Geachte Vrienden,

Ik ben in deze genoodzaakt om mijn Ambt als leraar voor ulieden neer te leggen. Ik bemerk dat gij uzelven op de vergadering niet vertegenwoor­digt. Geschiedt dit uit zwakheid, dan moet ik dat eerbiedigen, maar is het door drukte in de wereld, dan eerbiedig ik dat niet. Ik bemerk dat gij bui­ten de vergadering, als Hoofden van de gemeente ulieden met de buiten­wacht inlaat Maar kom in de tegenwoordigheid der vergadering en ver­dedig uw zaak aldaar. Dan is het mijn wens en bede van den Heere om mij wijsheid of licht te geven, naar Zijn dierbaar Woord, en alzo de zaak naar Gods Woord te behandelen. Niets naar mijn of uw gevoelen of goed­dunken. Wilt gij alsdan strijden voor hetgeen tegen Gods Woord is, of met elkanders overleggen, wat naar den Woorde Gods is en wat niet?

Laat God spreken maar niet ik of gij, of mijn of ulieder gevoelen. Moet dat triomferen, dan heb ik in dezen volkomen verlof om dezulken in goe­den gemoede te laten varen. Eén ding verwondert mij namelijk dit, dat gij daar de toestand in Nederland zo ellendig, en de prediking des Woords zo zeldzaam is, zulk een predikant naar Amerika laat vertrekken. Gij zijt er toch zeker wel van bewust, dat de noodzakelijkheid in Nederland groot is; en daar er zoveel behoefte is aan de gereformeerde leer, waar­om laat ge alsdan dien leraar van O(ud) en N. B(eijerland) vertrekken? Is het geloof van ulieden of van uw leraar zo laag, dat gij niet vertrouwt, dat de Heere voor u beiden zal zorgen? Wij wensen in deze zulk ene lage gedachte van God niet te hebben. Tot heden heeft de Heere voor ons gezorgd, gedurende den tijd van dertig jaren, en zover mij bekend is, wens ik mij verder, onder beding van Gods genade, aan die trouwe zorg des Heeren aan te bevelen en over te geven. Ik weet ook volkomen dat dit niet is om enige verdienste of waardigheid, want dan zag het er slecht voor mij uit, maar alleen uit genade en barmhartigheid, en op Zijn Woord dat Hij mij zelf heeft toegezegd. Als gijlieden nu beter weet en be­ter kunt, doe dan alzoo, en dan wens ik onder beding van genade de­zelfde te blijven, en mij aan datgene te houden wat de Heere mij geleerd heeft.

**Rond Marinus Ruben**

In mei 1878 was ds. Bakker in Terneuzen. Hij zou er het Heilig Avond­maal bedienen, maar nadat er voorbereiding gehouden was, brandde de dag erna de schuur af. Anderhalf jaar later moest er een andersoortig brandje geblust worden in Terneuzen. Het was namelijk zo dat de verga­dering van 29 oktober 1878 aan ouderling Marinus Ruben verlof gegeven had om 'in de openbare godsdienst zo de Heere hem zal gelieven licht en vrijmoedigheid te geven, overeenkomstig Gods Woord tot den volke te spreken'.

Dat deed hij niet tot ieders genoegen, zoals uit de brieven blijkt.

**Zevenentwintigste brief**

In deze brief beschrijft ds. Bakker de brand in de schuur. De in de brief genoemde Dekker was ouderling A. Dekker.

's-Gravenpolder, den 14 Mei 1878.

Geachte Vriend en Broeder!

Deze letteren zijn dienende, om u te berichten, dat ik mijn steek in goe­den welstand en goede orde heb ontvangen.

Ik ben den gepasseerden Zondag te Ter-Neuzen geweest en heb aldaar het Avondmaal bediend.

Toen ik Vrijdag-avond in de schuur van Dekker over de voorbereiding had geleerd, werd de schuur des Zaterdags daaraanvolgende door den donder getroffen; waardoor de schuur is afgebrand, met al wat er in was; ook onze banken en planken, alsmede een paard van Frans Stoffijn en een veulen van Dekker.

Deze omstandigheden waren groot; maar de Heere heeft het nog wonder­lijk goed gemaakt. Hij heeft Zichzelven niet van ons onttrokken maar ge­liefde zijn gunstige tegenwoordigheid aan ons te schenken.

De vijanden waren verheugd!

Doch ook wij wierden verblijd door Gods daden. Wij hebben Psalm 66 : 6 gezongen.

Dekker en zijn vrouw waren ook nog al in ene goede gesteldheid.

Wij hebben het plan, om naar vermogen, de lasten te helpen dragen; en ook Frans zijn paard te helpen betalen.

Wat onze gezondheid aangaat, die is door 's Heeren zegen wel; hopende ook bij u hetzelfde.

Groet al het volkje van mij en ook Theunis. Wees gegroet van de mijnen en van mij.

Uw niet noemenswaardige Vriend en broeder

D. Bakker

262 263

**Achtentwintigste brief**

In deze brief geeft ds. Bakker zijn visie op de zaak Ruben aan iemand in Terneuzen, die een zekere invloed had, waarschijnlijk een kerkenraadslid, in ieder geval iemand die 'voor gaat'. Het ligt dan voor de hand dat dit ouderling A. Dekker geweest is. Opvallend is dat Bakker, hoewel hij zich met Rubens handelswijze niet kon verenigen, toch lovend over hem blijft spreken.

's-Gravenpolder 29 Oct. 1879.

Geachte Broeder,

Ik heb uwe letteren ontvangen en daaruit vernomen de toestand der ge­meente. Ge ziet de twee partijen, en ik zoude u raden, geen van beide toe te vallen maar eenvoudig voor velen of weinigen te lezen.

Als ik het regt inzie, dan willen ze van beide zijden heerschen, zoowel de tegenstanders als de voorstanders. Zij kunnen de beoordeling niet aan de gemeente of aan de vergadering overlaten. Als ledematen moeten heer- schen, dan zijn wij er van zelf niet nodig.

Wat M. (Ruben) aangaat, bejammert het mij zeer dat hij niet in eenvou­digheid kan lezen. Ik denk dat hij wellicht van zijn doen te grote ge­dachte heeft en het niet aan den Heere kan overgeven.

Maar het is te vergeefsch tegen God te strijden. Het spijt mij van M. (Ru­ben) zeer, nademaal ik hem hartelijk bemin, en zover ik weet het beste voor hem zoek, zoowel als voor de gemeente. Ik tracht in deze, de men- schen bij elkander te houden, en tussen de stukken door te gaan. Was het dat de Heere mij licht en genade gaf om te zien dat M. (Ruben) van God daartoe gesteld was, dan zou ik zeker voor hem in de bres treden, maar dat durf ik ook niet, en hijzelf ook niet. Dus Broeder, wat ik u raden zou, ga zo maar stillekens voor, voor velen of weinigen. Het spijt mij zeer dat ik Zondag naar 's H. moet, anders kwam ik naar N. (euzen) Maar als ik mijn reis heb afgedaan, dan is mijn voornemen te komen. Wees van de mijnen gegroet, groet uwe vrouw en kinders, ook van mij, die zich noemt, Uw Vriend en Broeder,

D. Bakker

**Negenentwintigste brief**

Behalve aan Rubens medeouderling schreef Bakker ook aan Ruben zelf. Hij somt de narigheid op die er al uit de hele kwestie ontstaan is, en wijst Ruben er op dat hij Bakker ten onrechte als zijn tegenpartij aangevoerd heeft. De brief is overigens nergens scherp.

's-Gravenpolder, den .. October 1879.

Geachte Broeder!

Ik heb van Dekker en den diakenen vernomen omtrent den toestand in uwe gemeente, dat de diakenen beiden hun ontslag gevraagd hebben, in-

dien u blijft oefenen. Alsmede dat Gij bij zekere gelegenheid in het pu­bliek mij vernoemd hebt als uw tegenpartijder. Maar, kunt Gij mij inder­daad ook beschuldigen, dat ik en in welk opzicht ik van mijne zaak ben afgeweken, namelijk van het beginsel, waaruit ik zulks met U begonnen heb?

Zijt Gij op de vergadering niet aangesteld, en is U daarop geen vrijheid gegeven, om tot de gemeente een woord te spreken, wanneer de Heere U opening verlenen zou?

Heb ik mij in dezen te buiten gegaan? En wie moet nu beslissen of ze uwe oefeningen moeten goed- of afkeuren, Gij of de Vergadering? Hebt Gij mij zelfs omtrent deze zaak niet lastig gevallen, dat ik uwe tegenstanders niet gecensureerd had, en beweerd, dat dit beter zou geweest zijn, dan den ouderling van Borssele te censureren? Maar, dat hebt Gij immers, toen Gij aangenomen zijt, niet uitbedongen; noch ook de vergadering. Indien dit zo ware, dan waren er redenen, om mij te beschuldigen, dat ik in dit geval uw vijand zou wezen. Maar ontstaat niet veel eer uwe moeie­lijkheid hieruit, dat Gij naar uw plan en voornemen uw doel niet kunt bereiken? En wie zal nu moeten bukken, Gij onder de gemeente en ver­gadering, of omgekeerd?

Zijn er onder onze gemeenten enige, die u als leraar begeerd hebben, hetwelk ik geweigerd of tegengestaan heb? Vanwege de vergadering is er ook niet het minste onderzoek gedaan naar uwe roeping, dat toch aller­eerst plaats had moeten hebben, om vrijheid te hebben, om te oefenen. Door de vergadering is U alleen vrijheid gegeven, om voor de gemeente een woord te spreken, als de Heere U daartoe de vrijmoedigheid geliefde te verlenen; en zo niet, dan stond het in uwe vrijheid het na te laten. Gij hebt immers niet tegen de verordeningen der kerk, en tegen de opzie­ners, die van God aan de kerk gegeven zijn, en waaraan Gij uzelven im­mers ook vrijwillig onderworpen hebt?

En zou dit nu veranderen moeten, wanneer Gij uw plan niet kunt berei­ken? Och, Geliefde! ik vrees, dat de duivel u in dezen een net gespannen heeft, waarin hij u vangen wil.

Hoezeer zoudt Gij u dit na deze beklagen! Gij zult toch van mij niet vor­deren, iets in de kerke Gods te laten doorgaan dat buiten God is, zoomin in de belangen der ziel als in die der kerk. Hoewel vol gebreken en ellen­de zijnde weet ik evenwel ook in deze zaak niet anders, dan dat ik het doel heb, wacht te houden over mij zelven en over de gemeenten en der­zelver leden.

Daarom bid ik de Heere voor mij zelven en voor de gemeenten, dat de Wachter Israëls, Die niet slaapt of sluimert, over ons allen waken moge, en dat Hij mij een waakzaam harte moge verlenen want ik ellendige slaap gedurig in.

Nu heb ik ook gehoord, dat Gij mij nu eerst begonnen zijt na te gaan in al mijne verkeerdheden en doen; en dat jammert mij wel een weinigje, dat mijne ondeugden nog zouden moeten strekken ter bevordering van de deugd van een ander. Inderdaad ben ik niets anders dan een diep ellendig

264

265

voorwerp; maar ik heb dit nooit zo goed geweten als tegenwoordig. Eveneens heb ik de grootheid van Gods genade en ontferming nooit zo overvloedig leren kennen, als mij dit tegenwoordig bij tijden en ogen­blikken vergund wordt. Doch het spijt mij zeer, dat ik u over deze zaak aldus schrijven Moet daar ik tussen den Heere en mijn gemoed niet an­ders weet, dan dat ik U sedert vele jaren hartelijk heb liefgehad, welke liefde tot hiertoe nog geenszins verminderd is, evenmin als die voor uwe vrouw en hare ouders.

Doch ik wens deze zake verder aan God over te geven, Wiens raad be­staan en Die al Zijn welbehagen doen zal. Groet uwe vrouw en kinderen en zijt ook zelf gegroet van mij die zich noemt Uw Broeder in den Heere.

D. Bakker

P.S. Wanneer zijn de meeste mensen op de been in tijd van vrede of in tijd van oorlog?

Antw. In tijd van oorlog de meesten; in tijd van vrede de minsten.

**Dertigste brief**

De laatste brief in deze kwestie is in de eerste plaats aan Ruben en ver­volgens aan de gehele kerkenraad gericht. Ds. Bakker deelt nogmaals mee hoe hij ten aanzien van Terneuzen wil handelen; tevens dringt hij er op aan dat de kerkenraad de roeping van de gemeente behartigen moet, en hij deelt mee dat hij niet naar Terneuzen zal komen als er niet ingegrepen wordt.

Zoals al meegedeeld heeft Ruben zich bij Bakkers mening neergelegd en heeft het incident alleen een tijdelijke verwijdering te weeg gebracht.

's-Gravenpolder den 12 den Nov. 1879.

Geachte Vriend,

Ik heb uwe letteren ontvangen, en daaruit den toestand der gemeente vernomen, en dat de kerkenraad en de leden onderling verdeeld zijn.

Het schijnt dat de raad die ik u gegeven heb, om eenvoudig te lezen niet opgevolgd is. Was dat geschied, dan had die zaak een heel andere keer kunnen nemen. In de eerste plaats hebt gij nu uw roeping als ouderling verzaakt. In de tweede plaats, weet gij ook wel, dat wij met de leden niet te doen hebben, maar met de Gemeente, die bestaat uit Leraar, Ouderlin­gen en Diakenen. Wat mij aangaat, ik hoop er door den Heere voor be­waard te worden om bij deze of gene partij te vallen, maar heb getracht om tussen de stukken door te gaan, en alzo de zaak te samen te hou­den. Ik geloof wel dat de afval en de verbreking zeker komen zal, maar de Heere beware mij uit genade om daarin de hand te hebben. Gij vermoedt dat wij u onwettig behandeld hebben, doch dat is zo niet. Uwe toelating om te spreken, is niet anders als bij wijze van proefneming geweest.

Ik denk dat gij dit te ver trekt. Als nu de gemeente daarin een volkomen welgevallen had genomen, zouden zij volgens de Vergadering een onder­zoek hebben ingesteld naar uwe roeping. Ik ben in dezen voor den Heere vrij, dat ik in het minst geen bedoeling heb, als het welzijn van Sion. Maar als er twee partijen in ene gemeente komen, doet de Dominee al­tijd bij de een of andere partij onrecht.

Denk aan Stad aan 't Haringvliet en andere gemeenten, en als de brand van beide partijen gebluscht is, dan vallen ze mij weer toe, maar te laat. Ik denk dat aan beide kanten bij u alles in lichte laaijen brand staat. God is geen God van verwarring maar van vrede.

Sion wordt in vrede gebouwd. Wij hebben niet nodig met degenen die buiten zijn, maar met die, welke binnen zijn. Onze wil moet dood. Gods wil geschiede. Zoolang wij nog een wil hebben, staat God op den achter­grond. Onze wil moet vernietigd worden; Gods wil geschiede. Wij behoe­ven Gode geen dienst te doen. De Heere dient Zelf uit genade. Hij heeft ons niet nodig, noch in de natuur, noch in de kerk, noch voor den he­mel. God de Heere beware ons voor zelfverbreking, die later betreurd wordt, als het te laat is. Gij zegt ook dat de een te huis blijft, de ander naar de afgescheidenen gaat. Daar wordt mijns inziens al duidelijk openbaar welken grond dezulken in de kerke Gods hebben. Ik voor mij wens on­der beding van genade, als er twee of drie in Nederland overblijven, bij dezelve te blijven. Zelfbehoud is de dood. Die zichzelven verliest, is be­houden, en die zichzelven wenst te behouden, is verloren, in alle op­zichten. Ik heb in deze noch met de S... noch met van A... geraadpleegd, maar met den Heere, zover mij bekend is. Ik wil in dezen loslaten, ook van ulieden, als de Heere dat behaagt. Ik wil dit volgaarne aan uwe goed­keuring overgeven. Ik ben ook niet van zins, indien gij ulieder roeping in uwe betrekking van de gemeente niet behartigt, alsdan te komen. Als gij­lieden zo Ouderlingen als Diakenen, in uw doen voortgaat, zal ik niet komen.

Maar zo er één overblijft, daar wens ik bij te vallen en dan te komen, en weer van nieuws af aan te beginnen. Gelieft het den Heere, dat mijn werk afgedaan is in ulieder land, hoop ik Hem te erkennen voor de goed­heden die Hij mij in den loop mijns levens onder ulieden geschonken heeft. Ik geef dit aan ulieder goedkeuring over en verzoek u dat gij dit ook uw mede ouderling Dekker en diakenen mededeelt. Wees van de mijnen gegroet. Groet uw vrouw en kind van mij, die ik liefheb, en wees van mij gegroet,

Uw Vriend en Broeder,

D. Bakker

**Eenendertigste brief**

In 1881 verschenen de beide brochures van ds. Bakker - meer gedrukte brieven dan brochures - waarin hij zijn mening gaf over het gereformeerd zijn en over het predikambt. Uit deze ongedateerde brief blijkt dat Bak­ker zijn pennevruchten eerst liet nakijken. Misschien werd dit gedaan door meester Van Hemert. Het feit dat Theunis (van Hemert) gegroet wordt in de brief zou daar op kunnen wijzen.

266

267

Geachte Vriend!

Ik zend u hierbij nog een brief om daaraan, als het u niet mochte verve­len, denzelfden arbeid te besteden.

Ik verzoek u in No 1, dat punt, aangaande dien leraar, een weinigje te verzachten, omdat het anders bij velen van die leden, tot grote ergernis zoude kunnen verstrekken; hoewel het anders geheel de waarheid is. Ook om in No 2 dat punt van dat groot rumoer een weinigje te veranderen, om verbittering voor te komen.

Wees in dezen van ons allen gegroet; en als uw Grootvader nog leeft, groet hem dan van mij. Groet ook Theunis, uwe Vrouw en al het volkje. Na groete van mij en de mijnen, noem ik mij

Uw Vriend en Broeder

D. Bakker N.B. Het andere is op de pers. Gij kunt het van deze week wachten. Vaarwel!

**Tweeëndertigste brief**

Op de vorige brief heeft ds. Bakker antwoord gektegen en het heeft er veel van weg dat hij daarna deze brief schreef, waarschijnlijk weer aan meester Van Hemert. Centraal staan weer de 'kleine papieren kindertjes' die Bakker 'door de wereld laat sukkelen'.

's Gravenpolder, den 24 Februari 1881.

Geachte Vriend en Broeder!

Ik heb uwe letteren ontvangen en daaruit ulieder welstand vernomen, ook die van uwen Grootvader; groet hem van mij.

Vraag eens aan Theunis of hij 200 van de boekjes wil hebben, hij moet er 4 cent voor geven en ze voor 10 cent verkopen; als hij dan niets te doen heeft, zo kan hij er 12 gulden mee verdienen; en kan hij ze niet kwijt, dan geeft hij ze mij weer terug.

Wat onze gezondheid betreft, die is nog al wel.

Ik heb nog al strijd op die brieven; want als men zulke kleine papieren kindertjes door de wereld laat sukkelen, dan is er ook al weer iets voor nodig. Ik heb er hedenavond 50 van te huis gekregen en de rest zal op het einde der volgende week volgen. Ik zal u ook 10 gulden zenden voor die vrouw.

Wees in dezen van mij gegroet, groet ook uwe vrouw en de familie. Als Theunis het doen wil, zal ik de boekjes naar u afzenden.

Nogmaals van mij gegroet. Uw Vriend en Broeder in den Heere,

D. Bakker.

**Drieëndertigste brief**

Ds. Bakker had de papieren kindertjes thuis ontvangen maar de kosten vielen hem niet mee. Er was sprake geweest van een misverstand tussen

de drukker en Bakkers zoon Krijn. De armen van de gemeenten zouden er de dupe van worden. Meester Van Hemert, aan wie ook deze brief waarschijnlijk gericht was, werd tevens verzocht om uit te zien naar een andere drukker voor de tweede brochure.

's-Gravenpolder, den 3 Maart 1881.

Geachte Vriend en Broeder!

Ik zend u deze letteren. Ik ben door den druk van den eersten brief aan de Joden overgeleverd. Ik had die zaak door Krijn laten doen, voor 40 gul­den per 1000. Maar eilaas! Bij slot van rekening was het 80 gulden. Ik heb zelf bij die zaak niet tegenwoordig geweest. Ik heb die alsnu door enige armen, ook uit mijne gemeente laten rondventen, om een goede winst voor hen. En als ik er voor mij het drukloon uithaalde, was het voor mij wel. Maar, nademaal ik nu in deze een dertig gulden toegeef, zo zou ik Theunis aanraden, om ze voor 121/2 cent te verkoopen en als­dan de helft voor hem te houden; en nademaal ik er nog een tweeduizend heb laten bijdrukken, zo zal hij de laatste aan mij vergoeden.

Maar als u den laatsten brief klaar hebt, zoek dan bij u een drukker en zeg mij dan eens hoeveel. Schrijf mij alsdan eens een lettertje terug.

Na minzame groeten van de mijnen aan u en de uwen en van mij uw broeder in den Heere,

D. Bakker

**Vierendertigste brief**

De pen was in de vorige brief wat al te heftig op het papier gezet en Bak­ker zwakt het een en ander behoorlijk af. Het blijkt verder dat de verkoop goed ging maar de geadresseerde (weer meester Van Hemert?) hoeft nog geen haast te maken met het afronden van de tweede brochure.

's-Gravenpolder, 8 Maart 1881.

Geachte Vriend en Broeder!

De boeken zijn afgezonden en zeker al bij u aangekomen en in ontvangst genomen.

Wat mijne beschuldiging van mijn drukker, aan u gedaan, aangaat, dat was mijne eigene domheid. Ze zijn net en mooi gedrukt. Ik ben mijne eerste duizend al kwijt en heb er alsnu nog 1500 bij laten drukken. Wat het andere stuk aangaat, wees daar niet haastig mee, want ik weet niet wat aldaar mede te doen. Wij zullen deze maar eens uitverkopen.

Wat mijne gezondheid aangaat, zo word ik door 's Heeren goedheid be­ter.

Verder van mij en mijn gezin gegroet, en groet uwe vrouw en Theunis en familie en het volkje.

Uw vriend en broeder

D. Bakker

268

269

**Vijfendertigste brief**

Met deze brief eindigde ds. Bakker 'dezen boekhandel'. De verkoop was goed gegaan; de,letters - waaronder de Gotische voor de Bijbelteksten - waren naar Bakkers zin geweest. Minder te spreken was hij over een aan­tal personen die zich met de verkoop hadden bezig gehouden. Nadat hij het sterven van een kleinkind vermeld heeft, laat Bakker Theunis en de grootvader weer groeten zodat ook deze brief wel weer aan meester Van Hemert gericht zal zijn geweest.

's Gravenpolder, den 14 Mei 1881.

Geachte Vriend en Broeder!

Ik heb uw brief ontvangen en daaruit de zaak van Weggeman vernomen. Ik heb ook een brief van dien man gehad, over hetgeen ik met het uitge­ven doen of laten moest; doch ik kan mij aan de autoriteit diens mans niet storen. Hij kan er van mij geen krijgen, voor veel noch weinig gelds. Hij zou ze liever zelf uitgegeven hebben, om voor zichzelven een rijken oogst te verzamelen. Ik weet zeer goed, dat ik ze wel voor minder geld ge­drukt had kunnen krijgen; maar ik heb een drukletter en papiersoort ge­kozen, hetwelk mij voldeed.

Van de eerste heb ik er 3000 laten drukken. Met de 1 e duizend had ik mij vergist; die heb ik voor 10 cent doen verkoopen, om reden ik dacht dat de prijs 40 in plaats van 80 gulden was, waarop ik dus 30 gulden toe gaf. Toen heb ik er 2000 bij laten drukken, waarvan de drukker er 500 bij ac­coord voor f 50 voor zichzelven gehouden heeft, onder konditie die niet hoger dan voor 121/2 cent te verkoopen.

Buiten mijn weten heeft hij er daarvan aan Bloppoel en Weggeman ge­zonden, die er hem om geschreven hadden, en Gij begrijpt wel, dat de Jonge (de drukker) dit voor mij verzwegen heeft. Al de anderen hebben ze gehad als Theunis. De tweede druk is duurder omdat ze groter zijn. De verkoopers winnen daar 71/2 cent op.

Wat die lui er aan de Winters voor betaald hebben, weet ik niet, maar van mij kan hij er geen krijgen. Van de eerste heb ik er nog een 350 tal en van de tweede nog een 600 tal. Doch mijn leurder is nog maar pas begon­nen. Maar laat mij nu met dezen boekenhandel eindigen.

Wat onze gezondheid betreft, hier is alles wel. Donderdag ben ik te huis gekomen, om reden ik te Nieuw-Beierland een telegram kreeg over den dood van een klein kind van acht dagen oud, het kind mijner dochter Cornelia.

Groet al het volkje van mij, ook Theunis en Grootvader; wees dan van de mijnen gegroet en van mij, die zich noemt

Uw Vriend en Broeder,

D. Bakker

**Zesendertigste brief**

Deze brief werd in maart 1881 verzonden. De geadresseerden woonden

in het buitenland, dat blijkt wel uit Bakkers opmerking dat het kerkelijke 'ook bij ons in Nederland' diep treurig gesteld was.

Naar welk land de brief gegaan is, wordt niet geheel duidelijk. Ik ver­moed naar Amerika. Dit omdat Bakker medeelt dat iemand tot de gea­dresseerde overkomt met wie het in de eerste plaats waar hij zijn verblijf had, niet ging. Deze gegevens kunnen zeer goed op ds. Wust slaan, die in maart 1881 meegedeeld had dat hij zou vertrekken.

De in de brief genoemde ds. Vos aan wie de groeten gedaan moesten wor­den, is waarschijnlijk ds. C. Vorst geweest, ooit door Wust als predikant bevestigd.

's-Gravenpolder, Maart 1881.

Geachte Vriend en Broeder, Vrouw en Kinderen!

Genade en vrede zij u geschonken

met de uwen is mijn wens en bede.

Met genoegen heb ik reeds een brief of twee van u ontvangen en met blijdschap vernomen, alsdat het u naar het lichaam wel gaat; maar, te­vens ook uwe klacht gehoord over het kerkelijke ten uwent.

Ja, vriend! ook bij ons in Nederland, is het daaromtrent, gelijk u niet on­bekend is, diep treurig gesteld.

Gods souvereiniteit in het zaligen van zondaars wordt ook van de mees­ten verloochend.

God als den Beginner, Vinder en Voleinder der zaligheid voor te stellen, de verkiezing en de verwerping te prediken, wordt in geen aanmerking genomen, hoewel dit toch alleen de grond is der zaligheid van al Gods volk.

Tot hiertoe is het, wat ons aangaat, zoal bij hetzelfde gebleven.

Het belieft den Heere, uit loutere genade, Zichzelven nog niet gans on­betuigd te laten.

Het behaagt Hem, Zijn erfdeel, naar den rijkdom Zijner genade nog al eens te vertroosten en te versterken onder mijne geringe pogingen. Anders is alles nog zoo, als toen gij van ons zijt weggegaan.

N.N. komt weder tot u-lieden over; dat zult gij zeker reeds weten. In de plaats, waar hij zijn verblijf had, ging het niet, en dat speet mij zeer.

Ik heb van Ds. Vos een schrijven ontvangen over ulieder attestaties. De­zelve worden u hierbij toegezonden, n.1. voor u, Jacob, Dina en Forra; gelief die hun ter hand te stellen.

Ik ben j.l. Zondag te Borssele geweest; aldaar was alles wel.

De Heere, Die goed is, gelieve Zijnen Goddelijken zegen over u en uw ge­zin te geven, is mijn wens en bede.

Groet al het volkje van mij, ook J. de Jong en broeder. Wees van mijne vrouw, kinderen en het volkje hier gegroet. Als het u gelieft, schrijf mij dan nog een lettertje terug.

Wees nu ook hartelijk van mij gegroet, die zich noemt

Uw Vriend en broeder in den Heere

D. Bakker

270

271

P.S. Groete aan Ds. Vos, aan Jacob Mol, aan mijn neef E. Bakker en zijn vrouw, aan Dina, bij hare aankomst, die in aantocht is, en voorts aan alle bekenden.

**Zevenendertigste brief**

Zoals reeds meegedeeld is in het hoofdstuk over het onderwijs, heeft ds. Bakker ooit minister Six persoonlijk geschreven over deze kwestie, zij het zonder al te veel resultaat.

HogedelAchtbare Heer!

Gelijk er niets zo noodzakelijk is voor het algemeen als de handhaving van het recht, zo in den staat der natuur als op het gebied der regering, zonder hetwelke geen huis, noch stad, noch volk, noch het geslachte der mensen kan staande blijven, alzo is er ook niets zo heilzaam, als Overheden en Machten van God te hebben, die den zuiveren en onbe­vlekten Godsdienst zijn toegedaan en uit dien hoofde Sion gunstig zijn. Want in het zoeken van den vrede en het beste van dat Sion Gods dáárin licht ook den vrede van ieder, ja van het ganse land.

Maar, wordt dat gemist, dan is het even als wij lezen in de woorden van Onze Gezegenden Zaligmaker, den Heere Jezus Christus, in Matth. 12 : 25: "Een ieder Koninkrijk, dat tegen zich-zelven verdeeld is, wordt verwoest."

Verdeeldheid baart verbreking, zo in den staat, als in een stad of huisge­zin en daar is dan verwarring en alle boze handel, gelijk wij lezen in Jac. 3 : 16.

Maar, mocht Uwe Excellentie wellicht vragen, wat in zulke verwarrin­gen te kiezen? - Dan is mijn antwoord: "de zijde Gods" met Wien alle Koningen, Overheden en Regeringen te doen hebben en voor Wien alle Koningen, Overheden en Machten zullen moeten verschijnen, om re­kenschap af te leggen van al hun doen en laten. En ach, Excellentie! dat zal ook mijn deel en dat zal ook uw deel eenmaal zijn. - En, zou Uwe Ex­cellentie het dan ook niet raadzaam en hoog noodzakelijk achten, om de zijde van den Eeuwiglevenden God te kiezen, Hem te eeren en te veree­ren, nademaal Hij ons getuigt in Samuël 2 : 30: "die Mij eeren, zal Ik ee­ren; maar, die Mij versmaden zullen licht geacht worden!"

Als wij en ook Uwe Excellentie hier op aarde God veracht hebben en dan voor dat Hoge Goddelijke Wezen zullen verschijnen, wat zal het dan schrikvol zijn! - En mijn en Uw leven is maar een hand breed; er is tussen ons en den dood maar ene kleine schrede. Wij zijn uit stof geno­men, en, wie wij ook zijn, zullen tot stof wederkeren.

Dan zal ons niets baten. Al onze eer niet. Ach neen! Wij zullen dan met God te doen krijgen, voor Wiens rechterstoel wij zullen geplaatst wor­den, om voor God rekenschap af te leggen, en zullen daar ons vonnis ont­vangen, naar hetgeen wij gedaan hebben, hetzij goed, hetzij kwaad.

Daarom, om het welzijn van Uwe onsterfelijke ziel, wensen wij U, dat Gij die keuze moogt doen, gelijk Jozua in zijn 24ste Kapittel vers 15 schrijft: "maar, mij aangaande; wij en mijn huis, wij zullen den Heere dienen."

Excellentie! Wij zien zo ene treurige toekomst tegemoet voor Neder­land! Zie eens, wat de Hoogverhevene God al gedaan heeft jaren achter­een, om zijn plagen en oordelen over land en volk te schenken. Och! let toch op de daden des Heeren en op de werken Zijner handen, eer Hij ons totaal vernietige, Psalm 28 : 5: "omdat zij niet letten op de daden des Heeren, noch op de werken Zijner handen, zo zal Hij hen afbreken, ende en zal hen niet bouwen!"

Excellentie! Zie toch op de wetten in ons land, zo op de scholen als op alle andere den christen onderdrukkende wetten.

Waar hebben wij nu in Gods Woord Gods zegen gezien over de onder­drukking van Zijn volk; zo in het Oude- als in het Nieuwe-Testament? Zie eens, wat de Heere al gedaan heeft, sinds de invoering der Wet op het lager onderwijs van den 17 Augs. 1878, nu reeds drie jaren achtereen!

Zie wat de Heere getuigt in Jesaia 24 : 1 "zie! de Heere maakt het land le­dig!"

Zie eens op Uwe schatkist! Zie eens op het land en in de stad op den bur­gerstand; worden zij niet totaal uitgeput, door de zware lasten, hun opge­legd?

En, moet er nu maar één soort volk uit 's lands kas gebaat worden?

Wat dunkt Uwe Excellentie! Zou de Heere over zulke dingen geen wrake doen: Daar Zijn Goddelijke Naam op de scholen, als anderszins, bijkant niet meer mag genoemd worden, en Gods Wetten alzo niet meer ge­handhaafd worden!

Zullen nu alleen diegenen en hun kinderen uit 's lands kas gebaat wor­den, die van den Eeuwiglevenden God niet weten willen?

Excellentie! ik geef dit aan Uwe eigene overweging weer: Of de God des Hemels en der aarde ook Zijn Goddelijken zegen over zo een land en volk nog zoude kunnen schenken? Moeten wij alzo niet totaal te niete worden.

Och! Excellentie! de Heere beware U uit genade en gave, dat Gij in deze Uwe hand zult terug houden; en in Nederland God Enig en Drieeënig, gelijk Hij Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft, en al zijn Wetten en inzettingen zult betrachten en helpen voortzetten; wat God met recht ook van U eist!"

Uwe Excellentie zult wellicht vragen, waarom ik mij alzo tot U wend met dit mijn schrijven.

De oorzaak daarvan is deze:

De Heere heeft er mij menigmaal een aandrang toe in mijn hart gegeven; en nu gevoel ik in dezen vrede in mijn hart, terwijl ik mijn taak volbreng. Ik heb reeds een dertig jaren in de gemeente 's-Gravenpolder gearbeid door Gods genade, Die mij daartoe geroepen en overwonnen heeft om Zijn Woord te verkondigen.

272

273

Wij hebben nimmer of nooit iemand lastig gevallen voor Kerk of School, maar door de genade Gods zijn wij, die wij zijn.

Maar, nu zijn wij belemmerd, door die dwangwet der "Vaccine". Nu zijn onze kinderen daardoor van het openbaar onderwijs verstoken; daar ons door den Staat eprst vergunning was verleend, om scholen te bouwen; ge­lijk wij ook gedaan hebben.

Excellentie! moeten wij nu onze rechten, ons door den Staat eenmaal vergund, zo maar koelbloedig zien ontnemen? Of mogen wij voor onze rechten niet vrij meer uitkomen? En moet onze school, door de door "één Jood" ingevoerde wet (die, n.l. de Jood, een vijand is van de lere Jezus Christus) nu maar ondergaan?

Ik vraag in deze vriendelijk enig antwoord op mijn schrijven.

Wij bedoelen door Gods genade niet anders als de Christelijke, Gerefor­meerde Leer, en met onze scholen niets anders, als onze kinderen te laten onderwijzen in de lere, die naar de Godzaligheid leidt, naar de belofte, die elk ouder voor dat Hoge Goddelijke Wezen heeft afgelegd: ,om zijn kinderen te doen en te helpen onderwijzen in de leer, die naar de God­zaligheid leidt!"

En, worden wij nu niet belemmerd, om deze belofte, afgelegd voor het Hoge-Wezen Gods, te vervullen?

Och! Excellentie! gedenk toch, hoe zwaar het vallen zal, indien de Over­heid in deze zijn hand heeft, om een volk te laten zondigen en te doen zondigen, volgens 2 Kon. 23 : 15.

Och, Excellentie! wat ik u raden mag, neem toch eens raad met den God des Hemels en der aarde en met Zijn Eeuwig-blijvend Woord! Want, al dat naar den Woorde Gods niet is, zal geen dageraad kunnen zien!

De eeuwigheid nadert. En eenmaal zullen wij, zo ik als Gij, die grote eeuwigheid moeten aandoen, en voor dien God verschijnen, bij Wien gene aanneming des persoons en is: noch Minister, noch leraar, noch bedelaar geldt naar Zijn Woord; maar alleen diegenen, die God Enig en Drieëenig hier vereerd hebben, zullen ingaan in zijn Eeuwige Heerlijk­heid; maar alle anderen zullen buiten geworpen worden.

Ziedaar, Excellentie! ik had nog veel te schrijven, doch ik eindig hierme­de, en denk mijn taak in deze voor God afgelegd te hebben. Ik wens U van harte toe, om deze dingen te mogen overwegen; en, dan zou het mijn hartelijke wens en bede zijn, enig antwoord van U hierop te mogen ontvangen; hetgeen mij zeer aangenaam zou zijn.

Maar dit laat ik ook over aan Dien God, Die Hemel en aarde regeert, en alle Koningen en Hoogheden in zijn hand heeft, en noeme mij

U Hoged. Dienaar en Vriend

D. Bakker,

Leraar te 's-Gravenpolder.

**Achtendertigste brief**

Behalve minister Six zijn andere politici eveneens benaderd. Dat blijkt uit deze brief waarin Bakker spreekt van een verzoek aan het kamerlid

mr. L. W. C. Keuchenius, later ooit minister. Ook dr. A. Kuyper wordt genoemd maar Bakker lijkt minder positief over hem dan vele van zijn volgelingen na zijn dood zouden zijn.

's-Gravenpolder, den 4 Januari 1882.

Zeer Geachte Vriend!

Uwe letteren heb ik ontvangen, en daaruit gezien, dat Uw verzoek om­trent Mr. Keuchenius is afgelopen.

Ik heb aangaande die zaak nog niets gehoord of gezien. Doch ik vrees, dat hij de Redactie van - over ons heeft geraadpleegd, waarin - een groot ge­zag heeft. En deze kent ons zeer wel, ook door onze geschriften en door ons laatste boekje. Ik denk, dat we daardoor bij hem in geen gunstig dag­licht zullen gekomen zijn. Maar, het kan ook zijn, dat ik mij hierin ver­gis; het is slechts mijne gedachte.

Maar, onderzoek het bij hem, en schrijf hem daarbij ook, dat ik zelf ook een brief aan den Minister Six heb gericht.

Na u en de uwen mijn hartelijken zegen toegewenst te hebben, blijf ik

Uw dierbare broeder

D. Bakker N.B. Uw brief aan Dr. Kuyper heb ik gelezen, en vind daar niets tegen­strijdigs in; maar ik had liefst, dat gij hem ondertekendet. Daarom zend ik hem u weder terug. Doch hebt gij daartegen bezwaar en wilt hem zóó wegzenden, dan is het ook goed.

**Negenendertigste brief**

Deze brief is een bedankbrief van Bakker voor een brief en een mandje met vis. De gift was voor hem aanleiding om de geestelijke visvangst te overdenken. Aan wie hij gericht is, is niet bekend.

's-Gravenpolder, ... Januari 1882.

Geachte Vriend en Broeder!

Ik en de mijnen hebben uw brief in gezondheid ontvangen en daarbij het mandje met visch.

Ik was slapende, toen de brenger er van kwam. Mijne vrouw wekte mij uit den slaap en de eerste gedachte, die mij inviel was: "Psalm 127 : 2: Het is alzo dat Hij het Zijnen beminden als in den slaap geeft."

Ik stond op en heb "de visch" in eenvoudigheid staan te bezien, waarop mij voorkwam: Psalm 95 : 3.

Ik zag, dat hij levend in een net of met een ander instrument gevangen was; doch nu was hij gedood en gezuiverd en van voren tot achteren ge­sneden en gekerfd; zo was hij voor ons ellendigen tot levens-onderhoud en ten dienste gesteld voor het natuurlijk leven.

De smaak was overheerlijk.

Ik dacht bij het gebruik: ik moet van den Dode leven. - Ik bevond mij ook eenmaal in de zee, in de zee dezer wereld; maar hoe, maar hoe!! -

274

275

Doch, de Hoogverhevene God heeft mij door Zijn eigen middel of net ge­vangen, door genade, en gekerfd en gedood. - Maar nu werd ik door den gevangenen Heere Jezus, Die van het hoofd tot de voeten gekerfd was en gedood en Die nu leeft tot in der eeuwigheid, verkwikt ten eeuwigen le­ven.

De brenger van den visch zeide mij, dat alle onkosten betaald waren; doch wilde ik hem naar eigen willekeur nog iets geven, dan kon ik hem iets toereiken.

Ik kreeg te zien, wat de weldaad voor de eeuwigheid aangaat, dat er door den Brenger van die weldaad der genade geen loon geëischt werd, maar dat mijn ontvangst eenvoudig was: genade, genade.

De Heere Jezus had alles voor de grote eeuwigheid voldaan en betaald, tot den laatsten penning toe. En nu was het maar: "Etet, vrienden! en wordet dronken, o liefste! - Proeft en smaakt, dat de Heere goed is!"

Ik kreeg het wonder te zien, hoe zulk een ellendeling nog in u-lieder ge­dachte gekomen was, om aan hem te gedenken; aan zulk een doden hond!

Maar ook kreeg ik te zien, hoe die Hoogverhevene God aan mij gedacht had, en dat reeds van eeuwigheid in dat eeuwig eeuwig welbehagen des Vaders; uitverkoren in Hem van vóór de grondlegging der wereld.

Hij had ook aan mij, doden hond, gedacht in den stond der minne, en nu gedacht Hij volgens Zijn Woord nog aan mij, gelijk als aan Ephraïm: "Sedert ik tot u gesproken heb, denke ik nog ernstelijk aan u." - Dat was mij ene diepte, daar ik niet staan kon; maar, ik moest in het eeuwig wonder Gods wegzinken.

Ik dacht: "ik ben den gevers dankbaarheid verschuldigd voor het vrije ge­schenk van den visch aan zo een doden hond!"

Maar, o! wat kreeg ik ook te zien, wat ik dat Goddelijk Enig en Drieëe­nig Wezen niet al schuldig was, voor alle zijn vrije-genade-geschenken aan mij bewezen. - Ik dacht daarbij aan Jacob, Gen. 32 : 10 en aan Da­vid, Psalm 116: 12.

Nu, Al-Goeddoend-God! U alleen zij de eere, Die den visch voor mij, nietigen aardworm, in de zee alzo tot zijn grootte, dikte en zwaarte hebt toebereid, en dien in den weg Uwer Voorzienigheid in het net hebt laten vangen en voor mij doen bestellen.

Ook u-lieden breng ik mijn dank toe, dat de Heere u-lieden heeft gelie­ven te gebruiken, als een middel in zijn hand, om den visch in mijne handen te bezorgen.

De Heere, Die goed is, gelieve zijn vrije-genade-geschenken aan u- lieden te vermenigvuldigen, is mijn hartelijke wens en bede.

Groet al het volkje van mij, ook M..., zijn Vrouw en D... ik heb aldaar onlangs des nachts en des morgens nog iets bijzonders van den Heere ge­noten.

Wees van mij en de mijnen gegroet.

Zo noeme ik mij Uw niet noemenswaardige broeder in den Heere

D. Bakker.

**Veertigste brief**

Deze brief draagt een bevindelijk karakter. Bakker was geschreven door een man die hem een aantal verzoeken gedaan had, mogelijk een ambts­drager. Daarbij had de schrijver het een en ander meegedeeld over zijn geestelijke toestand. Bakker wenst hem daarop toe om van de Heere te le­ren van zichzelve af te zien en te leren 'bij aanvang en voortgang wat der Gereformeerde Leer is: 'De mens niets en God het al'.

's-Gravenpolder, Februari 1882.

Geachte Heer en Vriend!

Met de mijnen heb ik uwe letteren in welstand ontvangen. Daaruit heb ik ook den dood vernomen van Vrouw V.D... Tevens ook acht gegeven op uw schrijven over die schuld. Hieromtrent wil ik uitzien. Wij zijn nu zo maar pas klaar voor een huis voor een armen G. Daarom ben ik er wel een weinigje mede bezwaard, om daaraan nu direkt te beginnen.

Deze en dergelijke toestanden komen nu gedurig voor, ook bij ons, nade­maal de Heere het land ledig maakt en als het ware uitput; als ene vrucht van de zonde.

Ik heb uit uw brief ook vernomen, dat Uwe vrouw reeds een geruimen tijd ongesteld is. De Heere van gezondheid en krankheid geve haar in deze genade en onderwerping, is mijn wens en bede. Het verblijdde mij, dat de Heere haar nog al bemoedigt en ondersteunt.

Met den Heere vermag men alles, en zonder Hem niets. Wij kunnen ge­zond noch ziek zijn zonder Hem.

Ik heb ook uwen toestand vernomen, n.l. uwe benauwdheid en uwe ver­ruiming.

De Hoogverhevene God schenke u uit genade, dat Hij u leren moge, van u-zelven af-te-zien en alleen op een Enig en Drieëenig God te zien, in Wien de gehele zaligheid licht opgesloten. Hij lere u, door zijn gena­de, volgens Joh. 14 : 1: "gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij!" enz.

Wij willen door ons zelven geloven, daar wij van ons zelven moesten af­zien en ene walging aan ons zelven dienden te hebben.

Ons wordt in den Woorde Gods ook niet geleerd, iets van ons-zelven te geloven. Wij kunnen onmogelijk van God en van onszelven tegelijk ge­loven. Het ene of het andere zullen wij moeten laten. Van een mest­hoop nog iets goeds te verwachten is te vergeefsch. Maar, groot is het, als de Heere God Zichzelven met dezulken nog wil bemoeien. Wat zoude wel het grootste zijn: goeden wél te doen of slechte? En wat zoude ons het allerdiepste voor God doen verootmoedigen? Er is gene genade voor enig goed mens geopenbaard in den gansen Bijbel, maar wel voor krachtelozen en goddelozen, ook na ontvangene genade. Er is gene genade naar verdiensten, maar naar schuld. De dood van Christus is niet voor goeden; lees daaromtrent Rom. 5 : 6, enz. Te vergeefsch is het, van ons zelven nog enig goeds te verwachten?

276 277

De Heere geve u, uit vrije genade, licht tussen vleesch en Geest, is mijn wens en bede.

Na ontvangene weldaden van den Heere ziet en zakt de mens weer ge­durig in zichzelyen en komt alsdan ook weder in dezelfde moedeloosheid en benauwdheid. De Heere lere u van u-zelven afzien en geve u, uit ge­nade, om op Hem te zien. Hij schenke het u-zelven te verloochenen en alzo het leven in Hem te zoeken en te vinden, naar Zijn eigen Getuige­nis: "die zijn leven wil behouden, zal hetzelve verliezen!" Want, in deze betrekking is verlies winst.

De Hoogverhevene God lere u en mij uit genade bij aanvang en voort­gang, wat der Gereformeerde Leer is: "de mens niets en God het al!"

Ik wens uwe geliefde Vrouw van harte de nabijheid des Heeren toe. Ik heb wel begeerte, zo de Heere mij leven en gezondheid schenkt, om u- lieden nog eens een bezoek te geven.

De Heere, Die goed is, beweldadige u met Zijn lief en geestelijk licht over uwen toestand is mijn wens en bede van den Vader der lichten.

Na minzame groete van mij en de mijnen aan U en ook aan uwe geliefde Vrouw, blijf ik

Uw nietnoemenswaardige Vriend en Broeder, door genade

Ik verzoek u ook, de lijdenden in N.-Beijerland te gedenken. Schrijf mij een lettertje terug.

Wees van de mijnen gegroet en van mij,

D. Bakker

P.S. Groet het volkje en als gij kunt schrijf mij dan nog eens en lettertje.

**Eenenveertigste brief**

De laatste gedateerde brief van ds. Bakker stamt uit het jaar 1884, ruim anderhalf jaar voor zijn sterven. Hij heeft niet veel toelichting nodig; de versmading en de verachting waarmee hij door de vijanden in Nieuw­Beijerland bejegend werd, zijn overduidelijk.

's-Gravenpolder, januari 1884.

Geachte Vriend!

Tegelijk met dezen zend ik u f 40.- p. p.w. om de ingewanden van de noodlijdenden nog enige verkwikking toe te dienen. Hoewel mijne ver­smading van ul. Gemeente, zo Oud- als N-Beijerland, vele zijn van de vijanden van Gods Kerke.

Ik ontving uit N.-Beijerland een briefkaart van den volgenden inhoud: O Daniël! o Daniël!

Hoe zwaar is wel uw straf.

De ouden voert ge na de hel,

En kinderen na het graf.

De bespotting is groot, zo in Nieuwsbladen als in paskwillen. Verdedi­ging vind ik niets als den God des Hemels en der aarde. Die mij bewelda­digt uit genade ene vrije toenadering te geven tot den Troon der genade. Ik wens ul. den onmisbaren zegen des Heeren toe over u allen, en wens u van harte toe, dat in alle wegen uw hoop en vertrouwen mag zijn op den levendigen God, Die hemel en aarde geschapen heeft.

Uw liefh. Vriend en Leraar,

D. Bakker

**Tweeënveertigste brief**

Deze ongedateerde brief werd geschreven nadat Bakker de gezondheids­toestand van een van zijn kennissen vernomen had. Zelf was hij ook niet gezond.

's-Gravenpolder

Zeer geachte Vriend!

Ik heb uwe letteren ontvangen en was verblijd te mogen vernemen, dat de toestand van M... door 's Heeren goedheid niet erger was.

De Heere late haar, uit genade, de gezondheid nog rijzen. Hij heilige hare krankheid tot haar eeuwig heil en zaligheid, is mijn wens en bede.

Wat haar toestand aangaat, omtrent de zenuwen, als de Heere haar aan het loopen gelieft te helpen, dan is daarvoor het beste, dat zij zich in de warme zonnestralen begeeft, Mal. 4 : 2.

Gij zult lichtelijk denken, dat is nu goed voor de ziel, en dat is ook zoo. Maar de bevinding heeft mij geleerd, - daar ik in den loop mijns levens bijna vermogenloos ben geweest van de zenuwen, - dat de hitte der zon mij hersteld heeft.

Met mijne gezondheid gaat het ook niet al te goed. Ik zit al weken lang met ene zware koude en heb gedurig de koorts en veel pijn.

Overigens is alles bij ons wel.

De Heere, Die goed is, schenke Zijnen Goddelijken zegen over u-lieden en heilige, wat Hij u-lieden toedient, is mijn wens en bede.

Wees van de mijnen gegroet. Groet uwe vrouw en de verdere familie van mij en ook inzonderheid M..., en deel haar mede, dat ik haar den besten zegen toewens.

Wees ook gegroet van mij

Uw liefhebbende Vriend

D. Bakker

**Drieënveertigste brief**

Gezien de namen die in deze brief genoemd worden, vermoed ik dat de geadresseerde(n) dezelfde zijn als die van brief zes en dertig.

Is dit juist, dan is ook deze brief de oceaan over gegaan, naar Amerika.

In het schrijven geeft ds. Bakker zijn opvattingen weer over de verkondi­ging van het Evangelie en over de beide Erskine's. Ralph achtte hij de be­ste van de twee maar Ebenezer was toch ook een van die mensen 'wier grondslag was: Gods Woord'.

278

279

Geachte Vriend!

Genade en vrede zij u!

Uwe letteren heb ik ontvangen en uit dezelve vernomen, u-lieder welstand naar het lichaam.

Wat ons aangaat, zo is door 's Heeren goedheid bij ons ook alles wel.

Uit den uwen heb ik tevens ook vernomen, dat er onenigheid onder u- lieden bestaat omtrent de verkondiging van het Evangelie. Gij vraagt mij een lettertje met mijnen raad terug. Nu moge tot antwoord dienen, ten eerste.

Het dierbaar Woord Gods wordt genoemd, het Oude- en het Nieuwe- Testament. De Maker van dat Woord is God, waarom het genoemd wordt: "Gods Woord". Als men nu een testament laat schrijven, dan is dit en bevat dit "onze uiterste wil". Daarin wordt dan verklaard, wie er erfgenamen zullen wezen en wie niet. Nu laat men geen testament schrij­ven voor alle mensen, maar slechts voor man, vrouw, kind of zekere geliefkoosde personen, die de testamentmaker verkiest. Daarom is het nu voor ieder mens nodig, "Het Testament" of het Woord Gods te on­derzoeken en tevens ook de "geroepene dienstknechten des Heeren" te gaan horen, om te mogen weten, of wij in dat Testament ook met naam en toenaam genoemd worden. Want, daar mag zelfs geen letter aan man­keren of wij zijn geen erfgenamen. Zelfs al de brieven van de Apostelen zijn in zekeren zin niet Algemeen, want al de brieven van Paulus, alsme­de die van Jacobus, Petrus en anderen, zijn gericht aan sommigen, aan degenen, die God liefhebben en de geroepene heiligen. Alzo is ook het Evangelie geschikt aan armen, hongerigen, dorstigen en treurigen. Voor andere mensen zijn er in tegendeel niet anders dan vloeken en dreige­menten in. Maar, het Woord is ook "een zaad", dat op den akker gewor­pen wordt, 1 Petr. 1 : 23, en dat alleen van den zegen Gods afhangt.

Het Evangelie weet van geen doen. Dat was wel zo in ons eerste ver­bond: "doe dat ende gij zult leven!" Maar, het tweede Verbond, is een verbond der genade, van deszelfs begin tot het einde. - Evenwel bevat het ook wel eisen en dreigementen; zoals, b.v.: "geloof, in den Heere Je­zus en gij zult zalig worden;" - en: "die niet gelooft, zal verdoemd wor­den." Doch, daar spraakt de Heere naar Zijn recht, omdat Hij ons goed en naar Zijn beeld geschapen heeft, maar daar spreekt Hij niet naar onze macht of onmacht. - God heeft niet alleen een bevel-Woord, maar ook een macht-Woord; en als het macht-Woord van God komt, dan valt de zondaar voor God in, zoals wij zien in Paulus, Zacheus, den Stokwaarder en meer anderen.

Het Evangelie is vol beloften voor de uitverkorenen. Joh. 16 : 8. Ook de belofte: van den Geest te zullen gegeven worden, Die overtuigt van zon­de, gerechtigheid en oordeel, is alléén voor hen. En zoolang wij den Geest missen, zijn wij dood in belijdenis, in geloof, ja, totaal dood in onze gansen godsdienst. Het vleesch en alle vleeschelijke godsdienst is niet nut. De Geest alleen is het, die levend maakt; Die ons alleen levendige indrukken geeft van onzen diep ellendigen toestand voor God; Die ons

strafwaardige zondaars maakt. En aan dezulke, die alzo onder 's Geestes tucht komen, daar wordt de blijmare des Evangeliums aan verkondigd en geopenbaard. En daar verandert de Geest onzen toestand, zodat men dan zoekt, de zaligheid, daar, alwaar zij alléén te vinden is. Hand. 4 : 12. - Daar leert men Christus kennen, benodigen en zoeken en wachten, totdat Hij ons genadig zij en zijn weldaden aan ons toepast naar Zijn welbehagen. Doen en stelen komen bij de geestelijke kinderen niet te pas, dat is het deel van de bastaarden. Het zijn in dit werk genade-giften Gods van het begin tot het einde toe: "die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die de goddelozen rechtvaardigt."

Ziedaar, kortelijk hierover iets geschreven. Over de Erskine's zal ik al­leen zeggen, dat Ralph bij mij de beste is en dat ik Ebenezer minder acht; doch het waren beiden mensen, niet van den tegenwoordigen tijd, noch van den ouden tijd, maar mensen, wier grondslag was: "Gods Woord."

Hiermede eindig ik nu. Groete aan de Vrienden, aan Ege Bakker en Vrouw en kinderen, Jansje Jansen en gezin, Dina en zo velen als gij er in Amerika van onze bekenden ontmoet. Zeg aan Jansje, dat ik bij gele­genheid enige boekjes zal mede geven.

Hier zijn er velen overleden, als Maria Stroosnijder, de Weduwe van Druenen, Jacob Traas, en meer anderen.

De Heere, die goed is, geve Zijnen Goddelijken zegen over u-lieden, is mijn wens en bede.

Wees van mijne vrouw en kinderen gegroet, als ook van mij, die zich noemt.

Uw Vriend D. Bakker.

**Vierenveertigste brief**

Waarschijnlijk aan ouderling A. Dekker schreef ds. Bakker deze brief. Hij verzoekt erin Marinus Ruben te groeten. Het is een wat wonderlijke brief, duidelijk niet bestemd voor een groter publiek, al werd hij dan wel afgedrukt in het boekje Een predicatie over Jer. 31 : 11. Het lijkt erop dat Bakker hierin met het beeld van een kerkafbraak zijn eigen kerkelijke standpunt gestalte geeft. Ook hij wenste het oude vast te houden, te luis­teren naar de oude bouwmeesters ('de vaders van Dordt'). Het nieuwe kan men maar beter laten schieten aldus Bakker; beter is het om met het overblijfsel verder te gaan in de kracht des Heeren.

Geachte Vriend en Broeder!

Ik ben in goeden welstand te huis gekomen. Nu ben ik van voornemen, met het winter-seizoen mijne verre Hollandsche reizen te staken en in de kort-bij-gelegene Zeeuwsche plaatsen, zo nu en dan, als de Heere mij le­ven en gezondheid geeft, een uitstapje te doen.

Gij zult zeker wel benieuwd zijn, of ik in alle die Zomerdiensten, zo wel

280

281

in het Oosten, Westen, Zuiden als Noorden, gene bijzonderheden heb ontmoet en opgedaan. Ik kan wel begrijpen, dat dit uwe nieuwsgierigheid gaande maakt. Voor ditmaal meld ik toch slechts weinige dingen, die voor U belang hebben.

Ik deel u dan mede, dat ik op ene plaats ben geweest, daar de drukte zo groot was, als ik in geen jaren ontmoet heb. Daar waren zij doende, om een oud kerkgebouw te slopen. Daar was alles op de been, oud en jong, zelfs oude en jonge vrouwen, alsmede jongelingen en maagden, tot zelfs de kinderen toe. Ik vernam, dat er onder waren, die zelfs nacht en dag moesten werken. Dezulken heb ik met compassie moeten aanzien. Nu, het gaat tegen den winter, en daar zal zeker een schrikkelijke haast bij zijn. Ik heb gedacht, daar er bij ons een aantal leeg loopen, onder anderen een hoop aankomende jongens om die, zo gij zulks goed vindt, der­waarts te zenden, om stenen te kruien voor het nieuwe gebouw. Dat er een schrikkelijke haast bij is, komt daarvandaan, omdat, als het eerste ge­bouw is afgebroken, dan hebben die afbrekers geen huisvesting of onder­komen en moeten van nieuws beginnen te bouwen.

Nu zal een nieuwsgierig mens, als gij zijt, mij wellicht vragen: "hebben die aan het nieuwe gebouw arbeiden zullen, ook hoofden of raadslieden? Hierop moet ik antwoorden, dat voor zoverre ik het heb kunnen bekij­ken, er zelfs vrouwen aan het hoofd staan, die den bouw verdedigen, er als advocaten voor optreden en er voor reizen, om de zaak van het nieu­we gebouw te bepleiten; om de oude bouwmeesters te verachten en de nieuwe aan te bevelen.

Wellicht vraagt gij voorts: wat ik aan de ouden heb voorgesteld? Tot ant­woord dient, dat ik hun geraden heb, om het oude gebouw vast te hou­den, stille te wezen en te zien op het heil des Heeren, Die, voorzoverre aan mij bekend is, de Grondlegger en het Fundament is van het Oude Huis, ja ook de Opbouwer en de Voleinder van hetzelve. Gelijk wij lezen in Zach. 4 : 7: Die zelf de Hoofdstenen zal leggen en al de ware inwoners zal doen uitgalmen: "genade, genade, zij denzelven!"

Nu zal men zeker wel veel moeite hebben, met degenen, die tot het nieu­we op-te-richten huis behoren; maar ik raad hen, niet te aarzelen, om die van het oude ledematenboek af-te-doen, en laat ons dan met het overblijfsel voortgaan.

Ik wens in deze, dat de Heere u en mij genade schenke en zijn Godde­lijke kracht in onze zwakheid volbrenge, opdat wij aan den Heere vast­houden mogen ten einde toe. Want, die volharden zal tot den einde, die zal zalig worden.

Wees in dezen van mij en de mijnen gegroet. Groete aan u en de uwen van uw vriend en broeder in den Heere

D. Bakker

P.S. Ik verwacht een lettertje terug en verzoek u dezen brief maar voor uzelven te houden en hem alleen slechts aan M. Ruben te laten lezen.

**Vijfenveertigste brief**

Een verklaring te geven van deze brief is niet makkelijk. Er zit veel onbe­grijpelijks in. Het is mogelijk dat hiermee de kerkelijken uit Bakkers tijd verbeeld zijn. Die van het Noorden leren door doen, die van het Zuiden door krijgen, zo staat in de brief. Maar die laatsten, de Zuiderlingen heb­ben ervaren dat het Evangelie een zuiver Evangelie is, gezuiverd van menselijke werken.

's-Gravenpolder,

Zeer geachte Vriend en Vriendin!

Laatstleden ontving ik ene groete van u-lieden, door middel van iemand uit onze familie, en ik mocht uit zijn "schelleken" (Ex. 28 : 34-35) vernemen, dat gijlieden nog welvarende waart naar den lichame. Dit deed mij besluiten, om u een lettertje toe-te-zenden, waartoe ik al sedert lang geen gelegenen tijd had gevonden, daar ik veel reizende geweest ben. Ik heb de Noordelijke gedeelten van het arbeidsland weder afgereisd en nu wil ik u naar vermogen daaromtrent iets mede delen.

Ik heb in die gewesten de zaken naar vermogen nagegaan.

In die streek leggen zij meest allen nieuwe weiden aan, die zij dan be­zaaien met kunstzaad van allerlei soort onder elkander. De bewoners van het Noorden slagen hier wel bij; maar enigen, die de grazige weiden (Psalm 23 : 2) gepasseerd zijn, niet, die zagen er akelig uit. Hun uitroep was maar: "ik worde mager, ik worde mager!" En dan hun uitzien! Want, nademaal de Noordenwind den regen verdrijft, konden zij in de wasch­stede (Hoogt. 4 : 2) niet komen. Daarbij waren zij zo onvruchtbaar, dat men er bijkans niet meer van hoorde, van twelingen voort-te-brengen. De enkele kleinen die ik er aantrof, zagen er náár uit, nademaal de bors­ten van de ouden slap hingen en geen voedsel gaven. Ik zag er letterlijk niet één, wiens borsten waren als torens, (Hoog. 8 : 10.) Dus kunt gij wel begrijpen, hoe het er met de kleinen uitzag. Ze zagen er uit zo bleek als een muur. Toch schenen zij Koningsbloed in hun lijf te hebben, hoewel hun handen en voeten slap en zij schrikkelijk zwaarhoofdig waren.

Ik ben nog met een kleine bezig geweest, om hem een weinigje naar om­hoog te heffen, maar hij viel gedurig weder in elkander als een zak. Wat is toch een kind, dat goed voedsel moet missen?! Hetgeen zij gebruiken is zo van alles onder elkander en meestal zijn het bedwelmende dranken. En als zij dit dan gebruikt hebben, is het raar, om hen te horen spreken. Van zoetigheden weten ze bijna niet. Van hetgene men in Hoog. 2 : 2 vindt, daarvan weten de bewoners van het Noorden niet af, omdat zij nooit iets van het goede van Gods huis en van het heilige van Zijn paleis te genieten krijgen. Zij zijn maar in hun schik met zichzelven en zien zelfs met een vermetel oog en een glimlachend gelaat op de oudjes en de kleinen neder. Zij schelden dezen zelfs wel uit voor lekkerbekken of op­positie-lieden, die met hun opperhoofden niet overeenstemmen.

282

283

Toen ben ik afgereisd naar het Zuiden, of, liever naar de Zuidelijke delen van het Noorden. Daar waren zo opperhoofden als volkeren zeer stemmig. Ik heb er eventjes in hun vergadering gezien en daar zaten, zo opperhoofd als schare, welke daar tegenwoordig waren, allen zeer ef­fen en zelfs statieus, recht op hun leden, neder, en waren zeer gesteld op wetten en bevelen. Zij spraken weinig, en ik bemerkte, dat zij een groot opzien tegen hun opperhoofd hadden. Ik heb hen ook zien mar­cheeren; zij hielden allen denzelfden tred, op enige weinigen na. Die weinigen schenen uit Jacobs geslachte te zijn: hinkende als degene, die de heup verwrikt is. Die zagen er nog al vroolijk uit, hoewel ik er niet één ontmoet heb, die lachte. Het scheen, dat ze óf in Babel zaten, of in het verbeterhuis. Maar toen die kreupelen een eind van de zaal hunner ver­gadering verwijderd waren, bemerkte ik, dat zij lachten, dat zij schudde- den, Psalm 126 : 2. Ja, de band der tong scheen los te gaan, zodat zij zelfs juichten en zo pikkelden zij de grenzen over. Daar werd het 3e en 4e vers van psalm 126 vervuld.

De anderen uit de schare waren bedwelmd en wisten niet, wat ze van dat kreupele hoopje maken zouden. Een van hen was reeds een oude klep­perman, die riep altijd maar hetzelfde. Nu, ik vrees, dat die zo lachten en juichten hun doen duur zullen moeten betalen: want, die van het Noorden leren door doen en die van het Zuiden leven door krijgen. Deze laatsten hebben ervaren, dat het Evangelie een zuiver Evangelie is, dat geheel gezuiverd is van menselijke werken, alhoewel zij nogtans liefhebbers zijn van 's Konings Wetten en bevelen, Psalm 19 : 8: "de Wet des Heeren is volmaakt, bekerende de ziele." Ja, zij beminnen dezelve in alles, Psalm 119 : 128: "daarom heb ik al Uwe bevelen in alles voor recht gehouden; en allen valsen pad heb ik gehaat." En dat niet zonder reden. Want de gelovigen hebben zelfs de Wet in hun harte gekregen, en wel de beide tafelen, n.l. om God lief te hebben boven alles en hunnen naaste als zichzelven. En, nu: God is liefde; en die in de liefde blijft, die blijft in God, en God in hem. Enz.

**Zesenveertigste brief**

Deze brief is gericht aan iemand die Bakker verweten had bepaalde za­ken geïnsinueerd te hebben ten aanzien van zijn vader en/of zijn leraar. Bakker verzet zich hiertegen en beantwoordt de brief kernachtig.

's-Gravenpolder

Eerwaarde Vriend!

Ik wens u Gods genade en vrede toe, zonder welke wij niet kunnen be­staan voor de eeuwigheid.

Ik heb uwe letteren ontvangen, en daaruit gezien, dat gij uit mijn ge­schrijf gelezen hebt, dat ik uw vader daarin niet als een inboorling, maar slechts als een knecht erkend heb. Maar, waaruit kunt gij zulks uit mijn brief aantonen?

Of vloeit die gedachte soms voort uit persoonlijke vijandschap; zoudt gij deze willen botvieren, om alzo oorzaak te kunnen vinden, om uwe vooringenomenheid of voorliefde te voeden, om uw leraar te willen handhaven?

Maar, hoe dit zij, laat hem liever voor zichzelven opkomen, als hij Gods Woord voor zich heeft.

En wat uwen schrik betreft, vanwege de uitdrukking omtrent goud of zil­ver, dat zal ik uw leraar wel bewijzen, wanneer hij zulks mocht verkie­zen. In deze zaak sta ik toch met u niet in rekening; ook heb ik in dezen ook niet nodig om u tot scheidsman tussen mij en hem te roepen; want, die het onrecht doet, zal het onrecht dragen.

Wat u van mij getuigt aangaande mijn spreken en schrijven over de lief­de, dat ik daarvan geen bewijzen geef, zo wil ik u hieromtrent volgaar­ne bekennen, dat ik uit Gods hand leef en dus niets meer uitgeven kan, dan God belieft in-te-geven.

Wellicht houdt gij meer van ene gemaakte, dan van ene gegevene of in­gestorte liefde (Rom. 5 : 5).

Ik wens wel van harte, dat de Heere u van deze laatste een deelgenoot make of reeds gemaakt hebbe; want, die alleen zal blijven.

Wat uw geheugen belangt, en uw schrik, alsof ik in die twee brieven Gods werk voor huichelwerk uitgemaakt zou hebben, daar hoop ik, dat de Al­machtige God mij voor bewaren zal. Maar, wat het werk des vleesches en des duivels betreft, hoe schoon en vernist ook, ofschoon de duivel zich als een engel des lichts voordoen mocht, wens ik tot in den diepsten af­grond te veroordelen; daarentegen hoop ik Gods werk, hoe ook, zelfs in den minste van Gods volk te eerbiedigen.

Ik wens ook dat de Heere mij genade moge schenken, om aan de listen des duivels zo voor mij zelven als voor de kerke Gods meer en meer be­kend gemaakt te worden.

Dat UEd. mij herinnert aan mijne roeping, waartoe en waarvoor de Hee- re mij geroepen heeft en waartoe en waarvoor niet, zo hope ik, dat de Heere mij getrouw zal maken naar Zijn Woord, dat het enige richtsnoer is, naar hetwelk wij zullen geoordeeld worden, en waarin de Heere be­perkt heeft, wie er wel en wie er niet zalig zullen worden. Het zal immers hier slechts uit de vruchten blijken, wie het zijn.

En wat mijn scherp oordeel betreft, zo wens ik, dat de Heere mij ver­waardigen zal, dat op grond van Gods Woord, geen geveinsde, huichelaar of eigen bedoeler door mij zal worden toegelaten, om één voet in Gods Koninkrijk te zetten, omdat Hij mij zulks verbiedt.

Ten laatsten, wat uw voorgeven betreft aangaande vader Jacob, ik wens van harte, dat hij de eigenschappen van hem deelachtig moge wezen. Hem slechts als een spreekwoord te gebruiken, om anderen te veroordelen, dan zou het er wezenlijk voor u niet best uitzien. Ik ver­zoek de kenmerken van overeenkomst met vader Jakob in deze wel eens te mogen vernemen en wil daarover volgaarne nog een schrijven van U ontvangen.

Wat uw vader aangaat zo verklaar ik u, niet den minsten haat of de ge-

284

285

ringste vijandschap tegen hem te gevoelen. Van harte wens ik hem toe, dat de Heere de belofte aan hem schenken moge, in den laatsten brief hem toegewenst. Wil hem ook van mij groeten.

En belangende uwen toewens aan mij in uw brief, dat de Heere mij die les moge leren, om alle gramschap, toom en gekijf af-te-leggen, dat eer­biedig ik gaarne, en wens u ditzelfde van den Heere toe. Doch uwe vor­dering daarin zou ik nog wel eens van u wensen te horen, n.l. of gij er waarlijk al enige kennis van gekregen mocht hebben.

Ik wens, dat Gij Rom. 5 eens lezen mocht en u daaraan kreegt te be­proeven, hoe verre gij reeds gevorderd mocht zijn.

De Heere geve U daarbij Zijn licht is de wens van hem, die na groete blijft

Uw Vriend D. Bakker

**Zevenenveertigste brief**

Deze uitvoerige bevindelijke brief heeft Bakker geschreven aan een vriend en broeder, die inmiddels al zo'n 73 jaar oud was. Zekerheid over de geadresseerde is niet te geven maar dat neemt niet weg dat deze brief een inhoud heeft, die niet aan een persoon alleen gebonden is.

Geachte Vriend en Broeder!

Ik heb uwe letteren den 17den Januari ontvangen, en daaruit vernomen, dat gij mijn boekske hebt gelezen en dat gij daarmede ook overeenstem­ming gevoeldet.

Och, ja, mijn Vriend! al de uitverkorenen worden door éénen Geest ge­drenkt, Jes. 54 : 19: "Ende alle uwe kinderen zullen van den Heere ge­leerd zijn." En Jer. 32 : 39: "Ik zal ze geven enerlei harte en enerlei weg, om Mij te vrezen."

Als God Zijn werk in den zondaar begint, dan komt Hij hem te overtui­gen van zonde, gerechtigheid en oordeel, Joh. 16 : 8. Dien grondslag van het werk heeft Hij al gelegd in het Paradijs, overeenkomstig dien grond­slag is Hij al met onzen stamvader Adam begonnen; en alle Adams nako­melingen, waarin Hij in en door genade wil verheerlijkt worden, zal Hij eveneens zelf moeten komen opzoeken.

Wat men vindt in Rom. 3 : 11: "daar is niemand die God zoekt," wordt hier aan alle mensen bewaarheid bevonden.

Al ons werk, vóór onze krachtdadige roeping, hoe schoonschijnend ook in onze eigene ogen, is maar als een wegwerpelijk kleed. Dit heeft de Heere ook u, uit genade, te zien gegeven, zo als gij mij schrijft.

Wij zijn den vervloekten vijgeboom gelijk: "van u kome geen vrucht in der eeuwigheid!" Ons werk is verdoemelijk voor God. God keurt alléén het zijn goed en niet het onze. Och, Heere! werk in veler harten, beide het willen en het werken, naar Uw welbehagen, Phil. 2 : 13, zij onze bede.

Ja, Vriend! allen, die Hij van eeuwigheid heeft uitverkoren, Rom. 8 : 30: "die heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, deze heeft Hij ook gerechtveerdigd; en die Hij gerechtveerdigd heeft, deze heeft hij ook ver­heerlijkt."

Door de inwendige krachtdadige roeping leren zij zichzelven kennen als diep ellendige, dood- en doemschuldige zondaars.

Vóór dien tijd weten wij niet, dat wij zijn ellendig, en jammerlijk, en arm en blind, en naakt, Openb. 3 : 17. Paulus verkreeg dit voorrecht op den weg naar Damaskus, Hand. 9. Daar kreeg hij God nodig, eveneens als wij allen met hem God nodig krijgen, voor zoverre ons de Heere daar­toe verwaardigt. Nimmer, neen nooit zou ons een Zaligmaker passen, als de Heere ons de ogen niet opende en ons onzen diep ellendigen, zondi­gen en verdoemelijken staat niet leerde kennen. Want ook, de Heere Je­zus is niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot be­kering. Matth. 9 : 13. En, welgelukzalig is hij, die zich alzo voor den Heere God mag leren kennen, Psalm 32, en als zulk een gebracht mag worden tot Christus. Want, met de kennis onzer zonden op zichzelven of alleen kunnen wij voor God niet bestaan. Daar zal ene verlossing moe­ten plaats hebben. In den Hemel zal niet inkomen iets dat onrein is. "Zalig zijn de reinen van harte, want zij zullen God zien."

Maar, Vriend! de Heere is zo goed voor ieder verlorengaand zondaar in zichzelven, dat Hij zichzelven niet onbetuigd laat, om hem dien éénigen weg, dien Hij zelf uitgedacht heeft, om zondaren zalig te maken, door den Heilige Geest bekend te maken. Niemand kan zeggen Jezus Christus, den Heere te zijn, dan door den Heilige Geest.

't Is waar, dat de een daaromtrent meer leert dan de ander; maar, mijn Vriend! niemand van hen blijft zonder kennis van Hem. Joh. 17 : 3. De minste in de genade leert Hem kennen in zijn noodzakelijkheid en on­misbaarheid. Het harte van een iegelijk hunner valt er bij: "de zaligheid is in genen anderen." Hand. 4 : 12.

Daar wordt men recht bekommerd en hongerende en dorstende naar Christus' gerechtigheid. Daar geniet hij ook de zalige vruchten reeds, en ten langen-laatste schenkt Jezus zichzelven weg aan den armen zondaar, Hoog. 2 : 16. En daar leert hij de eerste vraag en het antwoord van den eersten Zondag van den Heidelbergschen Catechismus verstaan. Alhoe­wel dit aan al zijn lievelingen niet vergund wordt.

In Matth. 5 spreekt de Heere: "zalig zijn de armen van Geest!" Maar, ie­der ontdekte ziel of verloren-gaand-zondaar in zichzelven, kan zonder Christus niet binnen komen. Ieder bekommerd hart heeft aan zijn kant twee hoofdzaken, waarop hij staart. Voreerst: het zeker weten, dat zijn zonden vergeven zijn, omdat hij den Heere heeft leren kennen als geen afstand doende van Zijn recht, en dat er betaald moet worden, hetzij door ons zelven, hetzij door een ander. En ten tweede: Jezus Christus te ken­nen als zijn eigendom. En vóór dat hij deze twee zaken bezit, kan hij van zijn kant niet door de doods-Jordaan. Noach was alleen bevrijd in de Arke; en ook een Christen is slechts vrij in Christus, Joh. 8 : 36:

286

287

"Indien dan de Zone u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn." Zie ook Rom. 8 : 1 en 2 Cor. 5 : 17.

Wanneer men deze twee zaken door de onderwijzing van den Heiligen Geest geleerd heeft, dan eerst geniet de zondaar den volkomen troost. Wij ellendigen kunnen onze rekening niet opmaken zonder den Heiligen Geest, 1 Cor. 2 : 12: "Opdat wij zouden weten de dingen, die- ons van God geschonken zijn."

Geliefde Vriend! daarvan had ik in uw brief wel iets meer willen lezen, nademaal gij den onderdom van 731/2 jaar bereikt hebt. Ik schrijf dit niet, omdat ik uwen staat zozeer betwijfel, maar omdat ik zo gaarne weten zoude willen, waaruit gij zo al leeft en of er nu nog een gemis in uw harte is, dan of gij door de zalige vruchten zoal verzekerd zijt van uw aandeel, Gal. 5 : 22: "maar, de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, gelove, zachtmoe­digheid, matigheid." Dit nu is de wortel der zaak, waarvan Job getuigt en waarop Eph. 3 : 17 doelt: "Ende gij in de liefde geworteld en gegrondet zijt."

Zo het nu den Almachtige behaagt, dat deze letteren u in gezondheid zullen mogen geworden en het den Heere zal gelieven u lust en kracht te geven, schrijf mij dan nog eens een lettertje terug. Meld dan tevens eens, hoe het bij ulieden in Amerika met de Kerk of het Sion Gods gesteld is. Het is toch uit genade, met David, mijne bede: "o, Heere! doe wel bij Sion naar Uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op!" Psalm 51

Wat mij en de mijnen betreft, gaat het door 's Heeren goedheid wel. Wees zo goed en groet de bekenden, als Oranje en Vrouw, en meer anderen, die mij kennen. Ik weet niet, of gij Jacobus de Jonge en Geluk kent; de­zen, die ten vorigen jare nog te mijne huize geweest zijn, moet gij bij gele­genheid ook groeten; maar vooral degenen, die zichzelven niet kunnen helpen en Jezus benodigen.

Nu, Vriend en Broeder! wees van mij gegroet, die u hartelijk toewenst, dat de Heere aan u vervulle, hetgene geschreven staat in Psalm 92 : 14-16: "dat gij in den grijzen ouderdom nog vele vruchten zult mo­gen dragen, om te verkondigen, dat de Heere recht is."

Dit is de wens en bede van mij, Uw niet noemenswaardige broeder in den Heere Jezus Christus.

D. Bakker.

288

**Schibboleth of Sibboleth.**

"Hoe ligt'lijk durft men, die in

Vroomheid haars gelijken

"Naau hebben, booslijk met een

zwarte kool bestrijken?

"Hoe roukelooslijk durft de Tong

der Weereld-lingen,

"Van Gods verkreegen gunst zig

een Triumph-lied zingen!”

H. WITZIUS

Vraag: "Welke zijn, volgens dat Woord, de kentekenen van de ware Kerk? -

Antwoord: "Ten 1. Daar God allermeest verhoogd wordt. - Vinden wij dat wel ergens als bij ons? - Joden versmaden den Rotssteen Israëls; Hei­denen en Turken kennen Hem niet; Papisten zoeken hun eigene eer; Socinianen loochenen de Drieëenigheid. Een Lutheraan komt nog aller­meest met ons overeen. Wij zeggen, al wat wij zijn, zijn wij uit, tot en door God. Zo wij fouten hadden in onze Religie, het zou daarin zijn, en dat is immers niet. - Ten 2. Daar de zondaar allerdiepst vernedert wordt. - Wij kunnen hem immers niet meer verkleinen, dan wanneer wij zeggen, dat hij vervloekt is; arm, blind en naakt, en alles dings gebrek heeft. En dit is naar Gods Woord. - Ten 3. Daar de vernederde en verlegen zondaar het meest bemoedigd en getroost wordt met de vrije genade Gods in Christus, naar Gods Woord. - Dat is mijn troost in leven en in sterven, zeggen wij, dat ik niet mijns, maar mijns Getrouwen Zaligmakers Jezu Christi eigen ben. Wij wijzen hem, volgens Gods Woord, niet naar enige deugden, maar naar Jezus; daar is alleen ruste voor een beladene. - Ten 4. Daar die getrooste zondaar allermeest wordt aangezet tot de innigste godzaligheid. Dit laatste zeggen anderen ook wel, maar zij bouwen daar­op. - Wij zeggen nog: daar gij Noach vondt, daar vondt gij den tempel, het heilige der heilige. - Daar nu de zuivere verkondiging van het Woord is; daar de bediening van de Sacramenten naar de instellinge Christi is, en daar de kerkelijke tucht naar het Woord is; daar is de ware Kerke en dat alles is bij ons. - Dat zijn nu onze bewijzen. - Weet gij beter? zeggen wij; onderwijst ons. Het is ons om geen factie te doen; maar om eeuwig be­houden te worden. Wilt gij zoo? Dan verenigen wij met u, maar anders niet?"

B. SMIJTEGELT: Maand. katech. p. 475 (Nijk. 1858.)

**Schibboleth of Sibboleth.**

Zeer geachte Vriend en Broeder!

Genade en vrede zij u.

In dezen brief wens ik, naar vermogen en in afhankelijkheid van des 'Heeren Geest', de in uwen brief aan mij voorgelegde vragen te beantwoorden.

Gij vraagt mij, hoe ik over den godsdienstigen toestand in ons Nederland denk; bepaaldelijk over diegenen, welke thans onder den naam van Gereformeerden doorgaan.

Het is u niet onbekend dat onze Gereformeerde leer zich door twee hoofdkenmerken van alle andere godsdienstige belijdenissen onder scheidt, namelijk: 'de mens niets en God het al'. Dit wordt ons door het onfeilbaar Woord van God voorgesteld. Daarin vinden we uitdrukke­lijk geleerd, dat de mens, na den diepen zondenval, van alles wat tot zijn eeuwige behoudenis en zaligheid nodig is, totaal is ontbloot.

Nademaal de mens het beeld Gods verloren heeft, draagt hij ene ziele om zonder beeld van God. Naar Pred. 12:7, wordt de ziel des mensen, ook geest genoemd, hem wel door God geschonken, maar als een rechtvaardig oordeel van de zonde van Adam, die ons represen­teerend hoofd was, onthoudt de Heere daaraan Zijn beeld. Dus is de mens van alle kennis, gerechtigheid en heiligheid ontbloot en ontroofd en doen wij als domme en dwaze zondaren onze intrede in de wereld. Dit is de lere van Gods Getuigenis. David zegt in Ps. 51: Siet ick ben in ongerechtigheyt geboren: ende in sonde heeft mij mijne moeder ontvangen. Mozes zegt in Gen. 6 : 5b:Ende al het gedichtsel der gedachten sijnes herten t allen dagen alleenlijk boos was. Job getuigt in Job. 14:4: Wie sal enen reynen geven uyt den onreynen? niet een. Paulus spreekt in Rom. 7:18a: Want ick weet dat in mij (dat is) in mijnen vleesche geen goedt en woont. En de Heere Jezus zeide in Joh. 3:6a: Hetgene uyt het vleesch geboren is, dat is vleesch. - Het vleesch is nu verdoemelijk bij God; want: Wij waren van nature kinderen des toorns gelijk ook de andere, Eph. 2:3b. - En: Hatelijk zijnde ende malkanderen hatende, Tit. 3:3b.

Daar ligt alzo het ganse menselijke geslacht van God afgevallen, in een diepte van ellende, dat het hem onmogelijk geworden is, om immermeer iets tot zijn behoudenis en zaligheid af- of toe te kunnen doen; nademaal hij in enen staat van onmacht gekomen is, om immer of ooit op een rechte wijze naar God te zoeken of te vragen. Te zamen zijn zij afgeweken en onnut geworden; zie Rom. 3:10-20. De Heere getuigt zelf in Jer. 13:23: Sal ook een Moorman sijne huyt veranderen?

290

291

Ofte een Luypaert sijne vlecken? soo sult gijlieden ook kunnen goedt doen, die geleert zijt quaedt te doen.

De mens wordt in Eph. 2 beschreven: dood te zijn door de zonden en misdaden; en de,Zaligmaker zegt: Niemant en kan tot mij komen tenzij dat de Vader die mij gesonden heeft hem trecke, Joh. 6:44a.

Ziedaar, kortelijk aangetoond, wat de mens van nature is. Ziedaar, het ganse menselijke geslacht van God afgeweken en ten onnutte geworden. Daarin nu is er geen onderscheid; van welke religie men ook zij, zo lange de Heere zijn gunstige hand van genade niet over ons uitbreidt, gaan wij met al onze godsdienstige denkbeelden en verbeeldin­gen voor eeuwig naar de hel.

Maar o eeuwig wonder van eeuwige liefde! - het heeft den Algoed­doenden God behaagd Zich over den armen zondaar te ontfermen, om op enigen uit dien ellendigen hoop van rampzalige schepselen in genade neder te zien. En dat al van eeuwigheid, van vóór de grondlegging der wereld. Dus horen wij den Heere zelf getuigen in Jer. 31: 3b: Ja, Ick heb u lief gehadt met ene eeuwige liefde, daarom heb Ick u getrocken met goedertierenheyt.

Dezen heeft de Heere dus zelf al uitverkoren in Hem, in Christus; Eph. 1:4. Voor dezen heeft de Heere Christus alrede in het eeuwige vredecon­tract des Vaders al van eeuwigheid op Zich genomen, om daar alles voor te verdienen en te verwerven, wat tot hun eeuwige behoudenis en zaligheid nodig ware.

De Algoeddoende God heeft dit al dadelijk na den val van Adam geopenbaard, toen Hij hem zelfkwam opzoeken en roepen en toezeggen, dat uit het zaad der vrouwe Eén zoude geboren worden, Die het serpent den kop zou vermorzelen; Gen. 3.

Vervolgens heeft De Verbonds-Jehovah dit werk der verlossing van den uitverkoren zondaar door den mond en de pen Zijner heilige Profeten laten verkondigen en door voorbeelden, ceremoniën en schaduwachtige wetten laten afbeelden.

Dit duurde tot dat na 4000 jaren, God zijn onbegrijpelijke liefde betoonde, door het Evangelie der belofte in het Evangelie der vervulling te doen overgaan. Joh. 3 :16: Want alsoo lief heeft God de werelt gehadt dat hij sijnen enig geborenen Sone gegeven heeft, opdat een yegelik die in hem gelooft, niet en verderve maar het eeuwige leven hebbe.

Toen heeft de dierbare Zone Gods ons vleesch en bloed gelieven aan te nemen, volgens Joh. 1:14: Ende het Woordt is vleesch geworden ende heeft onder ons gewoont (ende wij hebben sijne heerlikheyt aanschouwt, ene heerlikheyt als des eniggeboren van den Vader) vol van genade ende waarheyt.

Dit nu was de volheid des tijds; Gal. 4:4: Maer wanneer de volheyt des tijds gekomen is, heeft Godt sijnen Sone uytgesonden, geworden uyt ene vrouwe, geworden onder de wet.

Het was Maria, dat gezegende vat, daar de Heere Jezus, door de kracht des Heiligen Geestes, in ontvangen en uit geboren is.

In Bethlehems beestenstal daar begon de lieve Heiland Jezus zijn lijden voor de zijnen. Paulus zegt in 2 Cor. 8:9: Want gij wetet de genade onses Heeren Jezu Christi, dat hij om uwentwille is arm geworden, daar hij rijk was, op dat gij door sijne armoede soudet rijk worden.

Daar begon Hij dat grote werk der verlossing en voleindigde het aan het kruis op Golgotha, toen Hij uitriep: "het is volbracht!" - zo als de Evangelisten ons daarvan breedvoerig onderrichten.

Alzo heeft Hij dat werk der zaligheid lijdelijk en dadelijk volbracht voor alle degenen, die zalig zullen worden.

Maar hier zal het nu openbaar worden, of wij waarlijk Gereformeerd zijn.

Dat alle mensen in Adam verdoemelijk voor God zijn en dat Christus, als tweede Adam, alles verworven heeft, dat wordt van velen beleden en door velen geleerd. Maar om Christus als den vinder, beginner en volein­der van onze zaligheid te eeren, daarin gaan de meesten mank. In de toe­passing der weldaden, welke de Zaligmaker verworven heeft, wordt Hij van een aantal verloochend. Daartegen ziet men ze in onze dagen nog evengoed het hoofd opsteken, al noemen ze zich ook al gereformeerd, als toen men ze Arminianen, Pelagianen of Socinianen heette. Hierin wordt het openbaar, dat ze den doodstaat van den mens verloochenen, nade­maal ze nog iets in den mens willen stellen, dat in hem overgebleven is; een zogenaamde vrije wil. Sommigen belijden dit met de Remon­stranten openbaar, anderen doen het ter sluiks.

,Nu Christus tot zaligheid gegeven is, moeten wij 'Hem ook aannemen, dan zullen wij zeker zalig worden' is nog het kort-begrip hunner leerstellingen; waarbij velen niet schromen te zeggen, dat ze Hem lief hebben en dit ook met uitwendige daden willen betonen, schoon ze het van binnen missen. David zegt in Ps. 18: Ick sal u hertelijk lief hebben Heere mijne sterkte. - En dit zegt een kind Gods ook. Het komt slechts op het hart aan. Als onze liefde alleen in het uitwendige bestaat en de liefde Gods is niet uit den hogen Hemel in onze harten uitgestort door den Heiligen Geest, zo zal ons dit niet veel baten. Rom. 5:5b: Omdat de liefde Godts in onse herten uitgestort is door den Heijligen Geest, die ons is gegeven. - Het is opmerkelijk, dat de zulken, die ene liefde hebben, welke uit hun eigen brein voorkomt, doorgaans de grootste vijanden zijn van diegenen, welke God lief gehad heeft. Zonder de liefde Gods is onze liefde niet bestand: daarom zegt Johannes in zijn 1 e zendbrief cap. 4, het 19e vers: Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst liefheeft gehadt.

Wat nu de wil des mensen betreft, die is gans en al bedorven; daar is, naar den val slechts één wil in den mens over, en dat is een wil, om naar de hel te gaan. Daarom getuigt Gods Woord ons: Rom. 9:16: Soo en is het dan niet desgenen die wil, noch des genen die loopt maer des ontfermenden Godts. Te willen zalig worden - is Gods werk, volgens Phil. 2:13: Want het is Godt die in u werkt beyde het willen ende het werken na sijn welbehagen.

292

293

- Zo spreekt de Heere ook in Ps. 110:3a: Uw volk sal seer gewillig zijn op den dagh uwer heyrkracht.

Aangaande nu het zaligmakend gelove; dat is geen vrucht van onze eigenen akker; want op den akker onzes harten groeit niets anders dan ondeugd. En wanneer de Heere den mens gebiedt, om in Zijnen Naam te geloven, daar spreekt Hij naar Zijn heilig recht, dat Hij op den zondaar heeft; doch geenszins naar des mensen macht. God heeft ons recht geschapen, maar wij zijn door de zonde macht- en krachteloos geworden. Rom. 5:6: Want Christus als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijdt voor de godtloosen gestorven. - Blijven wij evenwel in gebreke, om in den Zoon Zijner eeuwige liefde te geloven, zo moet de toom Gods ook op ons blijven; want: Die den Sone ongehoorsaem is, die en sal het leven niet sien: maer de toorn Gods blijft op hem, Joh. 3:36b.

'Gelukkige mensen' mogen wij wel zeggen, die met de bevelen Gods aan Jezus' voeten mogen neder vallen met de discipelen van Hem, dien hij beval: 'bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden;' enz.

Maar ze vielen met de bevelen van hunnen Meester aan zijn voeten neder, om het van Hem te leren. Zeker oudvader zegt daarom: "Heere! geef 'hetgene Gij beveelt, dan zult Gij niet te vergeefs bevelen!' Zo zijn wij tot het ene al zo min bekwaam, als tot het andere. Welgelukza­lig is de mens, die zeggen kan: ,al onze bekwaamheid is uit 'God!' Want al, wat van God niet afdaalt, is niet bestand voor de grote eeuwigheid. Rom. 11:36a: Want uyt hem, ende door hem, ende tot hem zijn alle dingen. - Dit geldt ook het rechtvaardigmakend geloof, want het historisch-geloof baat niet, al ware het, dat wij de gehele Heilige Schrift geloofden. De apostel Jacobus geeft van het geloof een heel register in het 2e hoofdstuk van zijnen Zendbrief. In het 19e vers zegt hij: Gij gelooft dat Godt een enig Godt is.. gij doet wel: de Duyvelen geloven 't ook ende sij t' sitteren. Dus ziet men, dat het er slechts op aankomt, te weten, welk geloof wij hebben, om er niet bedrogen meê uit te komen.

De ware gereformeerden ontvangen het zaligmakend gelove, en alles wat zij door het gelove tot hun eeuwige zaligheid deelachtig worden, rechtstreeks van God uit de Hemel, en dit wel uit loutere genade. Het middel, dat Gods Geest gebruikt, om het in hun harten te werken, is Zijn eigen Woord. Dus worden die totaal uit genade, uit vrije gunst en liefde Gods, zalig, en dat van het begin af, tot het einde toe.

De grondslag der ware gereformeerden ligt in de eeuwige verkiezing. Daar vloeien al de weldaden uit voort, welke zij door het gelove verkrijgen. Paulus verklaart in Rom. 11:5: Alsoo isser dan ook in delen tegenwoordigen tijdt een overblijfsel geworden na de verkiesinge der genade. O, wat al onbedenkelijke weldaden vloeien uit de voorverordi­nering niet al voor hen voort, wanneer dat besluit baart en zich in den tijd werkzaam begint te vertonen als een uitvloeisel en de uitvoering er

van. Paulus beschrijft den goudenen genade-ketenen in Rom. 8:30: Ende die hij te voren verordineert heeft, dese heeft hij ook geroepen: ende die hij geroepen heeft, dese heeft hij ook gerechtveerdigt: ende die hij gerechtveerdigt heeft, dese heeft hij ook verheerlijkt. Terwijl hij in Rom. 11 :7b getuigt: Maer de uytverkoornen hebben het verkregen ende de anderen sijn verhart geworden.

En wat verkrijgen de uitverkorenen al? - In één woord: alles, wat tot hun eeuwige behoudenis en zaligheid van noode is. Onder alle Gods­geschenken mogen wij het geloof wel in de eerste plaats noemen.

Hand. 13 :48b: Ende daer geloofden soo velen als er geordineert waren tot het eeuwige leven. - Het geloof toch is een werk Gods; ziet dit in Joh. 6 : 29: Jesus antwoordde ende seyde tot haer: Dit is het werk Gods dat gij gelovet in hem, dien hij gesonden heeft. Iedere persoon in het aanbidde­lijk wezen was er mede gemoeid zouden zij het gelove kunnen ontvan­gen. De Vader, als de eerste persoon, heeft er hen toe verordineerd; Jac. 2 : 5a: Hoort mijne geliefde broeders, en heeft Godt niet uytverkoren de armen deser werelt om rijk te sijn in 't gelove. - De tweede persoon, de Zoon, heeft het voor hen verworven; Die is de oorzaak van alle heil; Die is de fontein, daar alles uit voortvloeit. - De derde persoon, de Heilige Geest, brengt het geloof in het harte; Die is er de werkmeester van; daar­om wordt Hij ook: de Geest des geloofs genoemd, in 2 Cor. 4:13. - Zo is dan, wat men daartegen ook zou willen aanloopen, het gelove ene gave Gods; volgens Ephez. 2:8: Want uyt genade zijt gij salig geworden door het gelove; ende dat niet uyt u: het is Gods gave.

Ja, het is ene vrije gifte, ziet dit in Phil. 1:29: Want u is uyt genade gegeven in de sake Christi niet alleen in hem te geloven maer ook voor hem te lijden.

Ziet dus hoe een gereformeerde den Heere op den voorgrond stelt, en niet den mens, als den Beginner in het werk der genade, dat aan hem te beurt valt. - En ach! wat zou een arm Adamskind, die niets heeft dan zonden en niets kan dan zondigen, ook beginnen? -

Maar hij stelt den Heere niet slechts als den Beginner, maar ook als den Voleinder van het werk der zaligheid. Een waarlijk gereformeerd mens heeft bij alles Gods medewerking zo nodig. En dat is ook volgens het Woord; men vindt dit duidelijk aangewezen in de woorden van Jezus: Want ronder mij en kunt gij niets doen, Joh. 15:15. - Hij vraagt God zo wel om bijblijvende en medewerkende, als om voorko­mende en achtervolgende genade.

Zeker schijver heeft zeer wel gezegd: 'door genade zijn wij, hetgene wij zijn; en doen ook, hetgene wij moeten doen, in den dienst van God.' - 'Lederzakken en vaten hebben geen wijn, en geldzakken en buidels geen geld, dan hetgene de koopman er in doet. De lampen op de kandelaars hebben geen olie, dan die er van de olijftakken indruipt.'

Het is immers onmogelijk, om God zonder God te genieten, of God zonder God te dienen. Sommige mensen schijnen nog wel gereformeerd te zijn in vele stukken

294

295

omtrent de kennis van ellende en verlossing, doch in den voortgang blijken ze van de Remonstranten niet veel te verschillen. Dit wordt openbaar, wanneer ze den mens willen opvullen met bevelen en doen en als ze den vinger omhoog verheffen over diegenen, welke geen vorde­ring maken, naar hun vermening, op den weg des levens. Dezulken verstaan niet, dat de Kerke-Gods vergeleken wordt bij enen hof, volgens Hoogl. 6:2. De gelovigen zijn planten des Heeren: daarom zegt Heere Jezus in Matth. 15:13: Alle plante die mijn Hemelsche Vader niet ge­plant en heeft, sal uytgeroeit worden. Nu, de plant staat niet voor eigen rekening, maar voor rekening van den planter. In Ps. 92: 14 staat: Die in 't huys des Heeren geplant zijn, dien sal gegeven worden te groeijen in de voorhoven onses Godts.

Weder anderen willen den gouden-keten der genade, daar Paulus in Rom. 8:30 van spreekt, verbreken; predikende ene heiligmaking zonder rechtvaardigmaking; alsof God niet gezegd had: Segget den rechtveerdi­gen dat het hem wel gaen zal: dat sij de vrucht harer werken sullen eten. - Wee den godtloosen, het sal hem qualik gaen: want de vergeldinge sijner handen sal hem geschieden, Jes. 3:10 en 11.

Dezen zijn er op uit, om Gods gerechtvaardigd volk, waarvan Paulus getuigt in Rom. 8: Wie sal beschuldiginge inbrengen tegen de uytverko­renen Godts? Godt is het die rechtveerdig maeckt. Wie is het die verdoemt? (vers 33, enz.) - ik zegge, deze zijn bezig, om diegenen, welke God vrijgesproken heeft, te beschuldigen. En de reden waarom de zodanigen tegen het Woord Gods aldus zich durven vermeten, is gene andere, dan deze: ze hebben voor zich zelven gene kennis genomen, om als een goddeloze voor God gerechtvaardigd te worden; anders zouden zij weten, dat de heiligmaking uit de rechtvaardigmaking voortvloeit. Ze zouden weten, dat deze twee weldaden van het genade­verbond, namelijk de rechtvaardigmaking en de heiligmaking, wel on­derscheidene-, maar gene van elkander gescheidene-weldaden zijn.

Als wij deze weldaden van elkander scheiden, dan gaan wij het Godsge­schenk verbrokkelen voor den gerechtvaardigden zondaar, tegen het Woord des Heeren aan, dat ons 1 Cor. 1:30 en 31 uitdrukkelijk leert: Maer uyt hem zijt gij in Christo Jesu die ons geworden is wijsheyt van Gode, ende rechtveerdigheyt ende verlossinge. - Opdat het zij gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.

Zulke leraars, die de eere en den lofvan onzen Heere Jezus Christus ten dele op den nietigen mens overdragen, werken voorzeker de Hagare­nen en Ismaëliten bijzonder in de hand, die er bijzonder hun schik in hebben, om den rechtvaardige onder den voet te krauwen. Leest daarom­trent de geschiedenis van IzaU in Genesis 21 het 8ste vers, en vervolgens.

Ach, arme leraars! die zo den gerechtvaardigden zondaar nog willen beschuldigen, dien God vrijgesproken heeft, gelijk ik reeds vermeld heb; en die ene heiligmaking voorstellen, zonder rechtvaardigmaking; ene heiligmaking, bestaande slechts in enen uitwendigen vorm.

De ware heiligmaking heeft Gods lieve volk van binnen, bestaande in de gehele vernieuwing van den mens. Voorzeker wordt zulks ook in het uitwendige betoond in de verloochening van zich zelven en andere Christelijke deugden; maar in en met veel gebreken, nademaal wij maar een klein beginsel der gehoorzaamheid hebben, volgens onzen Catechis­mus, vr. 114. Doch ieder gerechtvaardigde jaagt er naar en getuigt met Paulus, Phil. 3:14: Maer een ding doe ick, vergetende 't gene dat achter is, ende streckende mij tot hetgene dat voren is, jage ick naer het wit tot den prijs der roepinge Godts, die van boven is in Christo Jezu.

Maar, hoe groot is dan niet het voorrecht van het erfdeel Gods, dat ze Christus zoowel tot hun heiligmaking als tot hun rechtvaardigma­king leren kennen!

De Heere verklaart zelf op verscheidene plaatsen: 'Ik ben die God, Die Israël heiligt.'

Och mochten zulke leraars, die God in dezen van zijn eer trachten te beroven, aan hunnen vormdienst gedood worden, opdat ze den Heere Jezus nog eens kregen voor te stellen, als de zoeker, vinder en voleinder in het zaligen van den armen zondaar. Dan zouden ze bekennen, dat ieder kind Gods een nieuw deel ontvangt, dat niet en zondigt, volgens 1 Joh.5:18: Wij weten dat een yegelick die uyt Godt geboren is, niet en sondigt maer die uyt Godt geboren is, bewaert hem selven, ende de Boose en vattet hem niet. In het 1 e vers van dit capittel leest men: Een yegelick die gelooft dat Jesus is de Christus, die is uyt Godt geboren. Het geloof nu is een geestelijk werk, gelijk men zien kan uit 1 Cor. 12 : 8b: Ende niemant en kan seggen Jesum den Heere te zijn dan door den Hei­ligen Geest. Ieder wedergeboren mens heeft den Geest der heiligma­kinge; want zonder heiligmaking zal niemand God zien, naar Heb. 12:14. In de rechtvaardigmakinge worden zijn vuile klederen uitgeto­gen en worden hem de reine wisselklederen aangedaan, even gelijk Jo­zua den Hogepriester, Zach. 3. Maar hij kan door zijn kleed niet zien. In Ps. 45:15a leest men: In gestikte klederen sal sij tot den Koning geleydt worden. - En wie zou die eere te beurt vallen? Dit ziet men in het voorgaande vers, waar we lezen: Des Konings dochter is geheel verheer­lickt inwendig. Zij worden meermalen zonen en dochteren des Aller­hoogsten genaamd in het Woord, om de nauwe betrekking tussen Gods kinderen en den Heere uit te drukken. Zij hadden iets inwendig, namelijk de heiligmaking, dat hun als een oog, waardoor ze Jezus, hun­nen Koning, in zijn volheid, dierbaarheid, noodzakelijkheid en onmis­baarheid leerden kennen. Maar door datzelfde oge krijgen ze ook de da­den Gods te aanschouwen, zowel van achteren als van voren.

Dit is bij Gods kinderen evenwel niet altijd even klaar.

Onderscheiden voorbeelden hebben we in het Woord Gods, welke bedroefde klachten, dat 's Heeren volk onder de verbergingen al slaken; ziet dit in Job 23:8, als die Godsman zijn klacht aldus uitstort: Siet, zegt hij, ga ick voorwaert, soo en is hij daer niet, ofte achterwaert, soo en verneme ick hem niet.

296

297

Dat doet God, om zijn volk te beproeven, óf om hen om deze of gene zware zonde te kastijden. Ziet van het laatste een voorbeeld in David; Ps. 51. Er is echter een groot onderscheid, of het ene beproeving, dan of het ene kastijding voor hen is. Is het ene beproeving, dan behouden ze altijd een geopenden Hemel, om toe te naderen tot den troon der genade. Maar verbergt de Heere zich om zware misdaden, dan houdt Hij den Hemel als gesloten voor hen; en dat doet Hij, tot dat zij zich schuldig kennen, volgens Hoz. 5:15. - Maar, hoe hoog de verbergingen ook gaan kunnen, nooit is de Geest geheel weg in Gods kinderen, nimmer wijkt Hij geheel van hen. In de grootste donkerheid behouden ze nog altijd zoveel licht over, om te kunnen zien, dat het donker is.

Zo is een kind des Heeren een steil en diep afhankelijk schepseltje, dat nergens op roemen kan, als op genade, op vrije genade. Weg dus met alle gemaakte en farizeeuwsche heiligheid, met allen eigengemaakten vorm­dienst des mensen! Jezus, de Verlosser van Zijn volk, is tevens ook hun Heiligmaker. Hoe vast onze staat voor de eeuwigheid door genade ook moge bevonden worden, wij blijven hier op aarde steil afhankelijk van den Heere en kunnen zonder Hem niets doen. O, al Gods begenadigd volk leert dat hartgrondige gebed in den 130sten Psalm zo uit behoefte nabidden, zeggende met dien godzaligen bidder: Uyt de diepten roepe ick tot U, o Heere. Heere, hoort naer mijne stemme: laet uwe oren opmerkende zijn op de stemme mijner smeeck­ingen. Soo gij Heere, de ongerechtigheden gadeslaet: Heere, wie sal bestaen? - Maer bij U is vergevinge, opdat gij gevreesd wordt. - Ick verwachte den Heere, mijne ziele verwacht, ende ick hope op sijn woordt. - Mijne ziele wacht op den Heere, meer dan de wachters op den morgen: de wachters op den morgen. - Israël hope op den Heere, want bij den Heere is goedertierenheyt ende bij hem is veel verlossinge. - Ende hij zal Israël verlossen van alle sijne ongerechtigheden.

O, hoevele benauwdheden, en hoevele tegenheden, en hoevele verdruk­kingen heeft een arme gelovige hier op aarde al niet te verduren! Hoeveel kruis, moeite, verdriet en ellende moeten ze niet ondergaan in dit jammerdal, in de woestijn dezer wereld! - Ach waar zouden ze belanden moeten, ware de Heere nu niet hun Redder, hun Verlosser? Immers, ze kunnen zichzelven geen heil toe- of aanbrengen; ze zijn in dit tranendal steil en afhankelijk van den Heere hunnen God. Hoort Eliphaz den heiligen Job daarvan toespreken, Job. 5:19: In ses benauwtheden sal hij u verlossen: ende in de sevende en sal u het quaedt niet aanroeren. - Hoort Asaph in den 74 sten Psalm, inzonderheid als hij in vers 12 dit ge­tuigenis aflegt: Evenwel is Godt mijn Koning van oudts af Die verlossin­gen werkt in 't midden der aerden.

Al Gods heiligen hebben erkend en gaarne willen bekennen, dat hun verwachting alleenlijk van den Heere was.

Ja, al ware het, dat onze bevindingen op den weg naar den Hemel ook al zo groot waren, als die van den Apostel Paulus, vermeld in 2 Cor. 12:19, zo zouden wij evenwel nog de vuistslagen van den duivel niet kunnen wederstaan, al evenmin, als deze geloofsheld.

Maar God kan genade verlenen, om het te kunnen dragen; genade schenken, om in het kruis te roepen en te zeggen: 'dit alles wil ik lijden, en als 't U belieft nog meer'.

De Heere ondersteunt zijn volk, ook in de smartelijkste gevallen; en o, hun wederwaardigheden zijn menigvuldig; hier verliezen ze somtijds man, vrouw, kinderen of andere geliefde panden; daar hebben ze met tegenspoeden en verliezen van goed te kampen; elders treffen hen andere rampen. Welk een zwaar lijden moest die rechtvaardige Job niet ondergaan? O, waar zouden toch de arme wormkens Jacobs moeten belanden, zo de Heere niet hun toevlucht was, en zo Zijn machtige arm hun geen heil aanbracht? In Jes. 41:14 spreekt de Heere: En vreest niet, gij wormken Jacobs, gij volcxken Israëls: Ick helpe u, spreekt de Heere, ende uw Verlosser is de Heylige Israëls.

Maar nu, kinderen Gods! Hoe menigmaal heeft Hij u al niet verlost; hoe menigmaal gered en uitgeholpen? - Hoe menigmaal heeft Zijn machtige arm u al geen heil aangebracht? - O, hoe menigmaal heeft de Heere u al niet in Zijn heil gegeven te verheugen! Wat al verlossingen heeft Hij u al gelieven te schenken van het begin af, tot nu toe! O, als gij uw gansen weg eens doorzien moogt, van het begin af tot heden toe, hoe dat Hij u naar lichaam en ziele in eiken weg heeft ondersteund, bijgestaan en ge­holpen; moet gij dan niet uitroepen en zeggen: 'wie ben ik Heere, en wat is mijn huis, dat Gij mij tot hiertoe gebracht hebt?'

En nu, lievelingen des Heeren! dat zal Hij blijven doen. Hij zal u verder leiden; Hij zal u begunstigen met ene volkomene verlossinge. Ja, als gij aan den eindpaal uwer levens zult gekomen zijn, dan zal Hij u tot zich nemen in den zaligen Hemel en daar zult gij eeuwig met den Heere wezen.

De Heilige Israëls versterke daartoe uw hope. Ps. 130:8: Ende Hij sal Israël verlossen van alle sijne ongerechtigheden.

Ziedaar, geachte Vriend en Broeder! u naar mijn vermogen uwe vraag en uwe letteren beantwoord. Wij hebben, naar den leiddraad van Gods Woord, kortelijk aangetoond in deze letteren, waarin het kenmerkende van onze Gereformeerde leer gelegen is.

Allen nu, die den Heere niet als den vinder, aanvanger en voleinder der zaligheid voorstellen; allen die Hem, als een soeverein en vrijmachtig God in het zaligen van arme zondaren willen beknibbelen; allen, die de eeuwige verkiezinge niet op den voorgrond stellen, waaruit alle heil en zaligheid voortvloeit, of die de daaruit voortvloeiende leer der zaligheid tegen loopen, - deze allen acht ik niet tot de Gereformeerden te behoren. De gereformeerde leer onzer vaderen is gegrond op Gods onfeilbaar Woord; op dat Woord, dat alléén ons richtsnoer is en naar hetwelk wij ook zullen geoordeeld worden. Al, wat daar nu buiten is; welken naam men het ook geven mag; hoe schoon het moge zijn vernist; hoe keurig het met redenen en beschouwingen ook worde versierd; ach, het zal den toets niet kunnen doorstaan voor de eeuwigheid, die het alles

298

299

verklaren zal. Ik wil deze letteren hier mede eindigen en dezelve beslui­ten met de woorden van Paulus, Rom. 11:36: Want uyt hem ende door hem ende tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlickheyt in der eeuw­igheyd. Amen.

Na minzame grdete blijf ik uw Vriend en Broeder in den Heere.

D. Bakker

Bladvulling

*Daarom, o Pelgrims op der aarde!*

*Weest maar geduldig, sterkt uw' moed!*

*De Peerel, die is hoog van waarde,*

*Daar gij de pelgrims-reis om doet;*

*Schept moed en troost u onderwegen,*

*Al schijnt gij nog zo wijd van huis;*

*Het is zo ver niet eens gelegen:*

*Aan 't eindje volgt de rust na 't kruis....*

*Dan valt gij in een vollen zegen*

*Uit al dit wereldsche gedruis*

*(Door 't bloed van Jezus u verkregen)*

*Uw' Vader in Zijn armen thuis.'*

(Oude Pelgrimslied.)

**DE ARBEIDERS IN DEN WIJNGAARD DES HEEREN.**

**OF**

**TWEEDE BRIEF**

**over den godsdienstigen toestand van onzen tijd, strekkende ter aanvulling en: nadere
verklaring van den Brief**

**"SCHIBBOLET of SIBBOLETH"**

**DOOR**

**D. BAKKER**

**Gereformeerd Leraar te 's Gravenpolder.**

**1 8 8 1.**

**Boekdrukkerij S. J. de Jonge.**

**GOES.**

300

301

Luther, handelende over Gal. zegt: Maer wat heeft Paulus voor met deze zijn Ophef? Ik antwoordde: Deze gemene plaets dient daertoe, dat yder Bedienaar van Gods Woord van zijn Roepinge moet verzekert zijn: opdat hij voor God en mensen, met een vast vertrouwen mag roemen, dat hij het Evangelium verkondigt als zo een, die geroepen en gezonden is, gelijk als een Afgezant des Konings daerop stout is, en zig verheft, dat hij niet komt als een particulier of gemeen persoon, maer als een Afgezant eens Konings, en wegens die waerdig­heid, dat hij een Gezante des Konings is, werd hem Eer aengedaan, zodat hij de voorrang heeft, en hem de hoogste plaetse ingeruimd wordt dat hem niet zoude overkomen, zo hij slegts als een privaet persoon tegenwoordig was: Derhalven moet een Verkondiger der Evangeliums wel degelijk verzekerd zijn, dat hij een Goddelijke Roepinge heeft.'

Hij - nl. de Duivel, - is in den enen de Heydense verwoestinge: dertel, onkuys, vol vleesselik gemak en weelde; - hij is in den anderen een schijnheilige hypocryt, die sijn ligchaam des daags kwelt en sijn hoofd laat hangen als een biese. Hij is den enen een spotter: vol sotte­klap en schandelikke woorden; - hij is den anderen vol van schriftelikke lere, prediken en vermanen, en kan goed spreken, die dog kwaad is. - Hij gaat met den enen mensse seer neerstig ter Kerkke; en met d'andere in de herberge en sondige speelwegen. - Hij draagt den Bijbel aan de armen, de pater-nosters aan de handen en de Krocodille-tranen in de ogen; en hij kan hem in een Goddelikken schijn seer groot en schoon laten sien en horen met roemen, danken, singen, lesen, bidden, zegen en vloek; - want hij heeft sijn kerkken, stoelen en dienaars, daardoor dat hij alles leugenachtig en geveynsdelik uitwerkt, dat God sijn getrouwe Dienaren in waarheid en simpele opregtigheid uit te werken bevolen heeft. - Men dient soowel dag als nacht wacht te houden; want hij sit als een Engel des lichts (om den mensse te regeren) in de Tempelen Gods; gelijk als Paulus seyde: dat sijn dienaars de gedaante van buiten hebben, als of het Dienaars der geregtigheid waren.' -

J. v. O. *De sterre Jacobs.*

Geachte Vriend en Broeder!

Genade en vrede zij U!

Wederom heb ik uwe letteren in welstand ontvangen. Ik heb uit uw schrijven met genoegen gemerkt, dat gij, door Gods genade, een bijval mocht hebben bij de zaken, waarover ik U in mijnen eersten brief geschreven heb, namelijk bij mijn gevoelen omtrent de gesteldheid van den godsdienst in onze Verenigde Nederlanden; en wel zonderling bij den grondslag onzer Gereformeerde belijdenis: 'De mens niets, en God het al'.

Maar, nu bemerk ik uit uw schrijven, dat mijn antwoord U nog niet geheel voldaan heeft; wijl gij mij schrijft, dat gij ook nog zo gaarne mijn oordeel hadt willen vernemen, omtrent die mensen, welke zich ten dienste stellen, om de zaken van Gods Koningrijk te bevorderen en datzelve uit te breiden; gelijk er zich heden ten dage vele als zodanig onder de benaming van Apostelen, Propheten, Evangelisten, Herders en Leraars voordoen.

Inderdaad, mijn Vriend! gij doet mij moeielijke vragen. - Gij moet toch niet uit het oog verliezen, dat ik, uit den landbouwersstand gespro­ten ben, gene geleerdheid bezit; schoon ik U gaarne toestem, dat men door genade veel vermag. Ik denk in dezen aan den propheet Amos, van wien we in zijn boek lezen (Cap. 1:1 a): De woorden van Amos, die onder de veeherderen was van Thekoa; -en (Cap. 7:14 en 15): Doe antwoordde Amos ende seyde tot Amazia; ick en was geen propheet noch ick en was geen propheten sone: maer ick was een osseherder ende las wilde vijgen af - Maer de Heere nam mij van achter de kudde: ende de Heere seyde tot mij; gaet henen, propheteert tot mijn volck Israël. - Nu wanneer de Heere mij met Zijn licht zal gelieven te begunstigen, wil ik naar zijn ver­mogen en naar den leiddraad van 's Heeren woord, ook deze uw vragen wel kortelijk trachten te beantwoorden; hopende, dat er voor U of ande­ren, nog enige leringen in zullen gelegen zijn.

Men leest in Eph. 4:11: *Ende deselve heeft gegeven sommige tot Apostelen ende sommige tot Propheten ende sommige tot Evangelisten ende sommige tot Herders en Leraers.* –

Wie de Gever is, welke hier voorkomt, wordt in de twee vorige verzen aangewezen; deze is het Hoofd van de Kerke Gods: En waartoe Hij deze geschenken aan zijn Kerke geeft, lezen wij vers 12, n.l.: Tot de volmakinge der heyligen, tot het werk der bedieninge, tot opbouwinge des lichaems Christi. Och ja, Gods Kerke heeft nergens anders op te roemen, als op gillen en geschen­ken. Al, wat tot de ware Kerke behoort, bestaat uit vrije genade-giften. Christus, in de eerste plaats, heet die 'gave Gods' bij uitnemendheid. Maar ook de leden van de Gemeente Gods zijn gegevenen. Zo ook zijn de Voorgangers of zogenaamde 'hoofden' niet anders, dan pure geschen­ken, welke Hij in den wijngaard uitstoot.

Al, wat dus van den Heere niet is, en evenwel in de Kerke Gods indringt,

302

303

is enkel bedrog. Wij lezen in Joh. 10.10: De dief en komt niet dan opdat hij stele ende slachte ende verderve. Het is dus enkel bedriegerij en hoog­moed des mensen, wanneer men uit bijoogmerken in de Kerke Gods insluipt. En toph, velen, voor wier hoogmoedig harte het te laag, te vernederend is, om zich te laten bedienen, willen Gode liever enen dienst doen; en dringen zich in den Kerkdienst in, om, zo ze voorwen­den, den Heere Jezus daardoor te dienen; niet lettende op 't gene in Marc. 10:45 geschreven staat: Want oock de Sone des mensen en is niet gekomen om gediept te worden maer om te dienen ende sijne ziele te geven tot een rantsoen voor velen.

Doch, ofschoon wij met het volste recht mogen zeggen, dat alle indrin­ging in de Kerke louter bedrog is, zo stemmen we nogtans volmondig toe, dat er tweeërlei soort van indringers zijn, en dat deze wel van elkander onderscheiden moeten worden.

Zo zijn er te allen tijde velen geweest, maar vooral in onze dagen in menigte aan te treffen, die van de kerkelijke bedieningen zo veel als winstgevend ambacht maken; mensen, die hun natuurlijk en uiterlijk voordeel slechts beogen; daar ene kerkelijke bediening al licht zo veel gewin oplevert, als een schilders-, schoenmakers- of ander ambacht. Ik zelf heb in mijn leven wel leraars gevonden, die er nog een knecht of 3 of 4 op na hielden, om een rijken oogst voor hun,huis te verzamelen. Ach, vader Brakel had het wel recht voor, als hij wenste, dat zulke leraars maar schoenlappers geweest waren! - O, ik denk hierbij aan Luc. 22.35: Ende hij seide tot haer als ick u uytsondt sonder buydel ende male ende schoenen, heeft u oock yet ontbroken? - Ende sij seyde: Niets. - De van den Heere gegevene leraars behoeven er dus geen ambacht van te maken; maar staan geheel voor rekening van hunnen groten Zender.

We zeiden dan, dat er tweeërlei soort van mensen waren, welke zich het leraarsambt aanmatigden zonder rechtstreeks daartoe van den Heere geroepen te wezen; doch waarvan de tweede soort niet zo obstinaat is als de eerste, van welke we zo even zeiden, dat ze alléén zich zelven bedoelden. - De duivel, die omgaat als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zoude mogen verslinden, kan zelfs Gods kinderen, die door de Zone Gods vrijgemaakt zijn, aanpórren om den predikstoel te beklimmen. Het is toch zeker en gewis, dat ieder begena­digd schepseltje, ene volkomene geneigdheid heeft, al wat hij is, voor den Heere te willen wezen; om Diens Name te verkondigen en groot te maken, zo in het openbaar als in het bijzonder. Wat nu die duizend­kunstenaar, de duivel, niet al aandurft, dat zien we allertreffendst in Matth. 4. In vers 3 verzoekt hij onzen gezegenden Verlosser in de laagte, en in vers 5 in de hoogte. Kan hij nu bij Gods kinderen in de laagte niets meer winnen, omdat ze tot de laagste laagte toe voor God hebben moeten bukken, dan zoekt hij ze, onder de ondoorgrondelijke toelating des Heeren, in de hoogte aan boord te komen; gebruik makende van den natuurlijken hoogmoed, die de laatste Goliath is van alle verdorvene

304

eigenheden, welke in een kind Gods gedood zal worden. Door allerlei inblazingen weet hij den hoogmoed te prikkelen, zelfs met teksten uit 's Heeren Woord, waarmede zij dan hun levensdagen door wel kunnen gekweld worden. En gelukt het hem, een kind Gods alzo in de hoogte te krijgen, dan kan zulk ene somtijds in Gods Kerke al een groot rumoer aanrichten.

Maar wij hebben in dezen Gods Woord nodig; want alles, wat niet naar den Woorde Gods is, dat zal geen dageraad hebben. Het werk Gods, dat immers altijd naar Zijn Woord is, is een onwederstaanbaar werk. In Jes. 43.13b lezen we: Ick sal wercken ende wie sal het keren? - en Ps. 33:11: Maer de raet des Heeren bestaet in eeuwigheyt; de gedachten sijns herten van geslachte tot geslachte. - Wie zou dan Gods werk kunnen wederstaan? - En de Heere staat ook voor Zijn werk in. Hij maakt het immers goed, met hetgene Hij wil.

Wij zagen dan uit Eph. 4:11, dat de Heere in Zijnen Wijngaard eerst gegeven heeft, sommigen tot Apostelen. Een Apostel betekent zoveel als een afgezonderde, een gezante van den Heere. Zo zien wij, dat de Koning Zijner Kerke er in Luc. 6:13 zelf een twaalftal riep en uitzond; welke met namen aldaar uitgedrukt worden. Deze bekleedden onder de kerkendienaars van het Nieuwe Testament de eerste en voornaamste plaats. Bij de oprichting van 't Nieuwe Testament wilde Hij ze gebrui­ken: 1°. onder de Joden, 2°. onder de Heidenen. Wij vinden er van aangetekend: le. dat ze door den Heere zelve geroepen werden, zonder middel van mensen; 2e. dat ze door Hem werden uitgezonden, door de gehele wereld; en dus niet gebonden waren aan één kerk; 3e. dat ze door Gods onfeilbaren Geest bestuurd en onderwezen in het leren niet konden dwalen; 4e. dat ze boven anderen verlichting des verstands hadden en daarbij ongewone gaven ontvingen, zelfs om vreemde talen te spreken; 5e. dat ze door Gods kracht grote wonderen deden; en 6e. dat ze tevens de ongehoorzamen voorbeeldig konden straffen. - In Hand. 5 heeft men de ontzettende straf aan Annanias en Sapphira uitgeoefend; in Hand. 13 aan Elymas den tovenaar; enz. - In Hand. 9 vindt men de opwekking van Tabitha of Dorcas, door den Apostel Petrus; in Hand. 14 de genezing van den kreupele te Lystren; enz.

Tot de 'laatsten dezer Apostelen' rekent zich ook Paulus te behoren, volgens 1 Cor. 4:9. Ook erkent hij in Gal. 1:1 en elders, alléén van Christus geroepen te zijn, en bewijst de waarheid van zijn Apostelschap in 2 Cor. 12:12, zeggende: De mercktekenen van een Apostel zijn onder u betoont in alle lijdtsaemheyt, met tekenen ende wonderen ende krach­ten. Ziedaar iets aangaande deze Dienaars van het Nieuwe Testament. - Wanneer gij nu ene vergelijking wilt maken tussen dezen en tussen diegenen, welke zich tegenwoordig ook in ons arm Vaderland, als apos­telen voordoen, dan zal ik u het verschil tussen die beiden wel niet be­hoeven aan te wijzen. 't Is echter opmerkelijk, hoe die boze duivel nog alles weet na te poetsen, eveneens als ten tijde van Mozes. Toen Mozes en Akon door den Heere uitgezonden werden, om de kinderen Israëls

305

uit den diensthuize van Aegypte en van onder de hand van Pharaii te ver­lossen, aapten de duivels-kinderen met hun toverijën en bezwerin­gen alles na (Exod. 8); dan toen het op leven geven, ik wil zeggen, op 't voortbrengen van luizen aankwam, toen moesten ze in hun verlegen­heid bekennen, dat dit de vinger Gods was. -

Maar, we gaan voort, om ook over de tweede soort der in voormelden tekst genoemde Dienaars Gods iets te zeggen, namelijk over de Prophe­ten. 't Is waar, de Apostelen, zo even genoemd, waren in zekeren zin ook Propheten. De Heere Jezus had hun vóór zijn weggaan ook beloofd: Ende de toekomende dingen sal hij (n.l. de Heilige Geest,) u verkondigen, Joh. 16 : 13b. - Maar, alle Propheten waren evenwel gene Apostelen. - Het ambt van een Propheet was in den beginne van het Nieuwe Testament ene afzonderlijke bediening. Wat de Propheten ten dage des Ouden Testaments waren, is genoegzaam bekend. Bekend is het ook, hoe dezen, door God zelve gekozen, geroepen en geschonken werden; alsmede dat sommigen hunner zoowel met den mond als met de pen gearbeid hebben in den Wijngaard des Heeren. Van de zogenaamde Grote en Kleine Propheten is Maleachie, - (diens naam betekent: Mijn Engel of Bode, -) de laatste; welke de Joden daarom ook het 'zegel der Propheten' genoemd hebben. Met den dood van dezen Propheet, die omtrent 500 jaren vóór de komst van Christus geleefd heeft, is de bediening van het Oude Testament als afgebroken en gesloten geworden; toen hield de prophetie als het ware al op; ofschoon de Geest der prophetie nimmer uit de kerke geweken is. (De Joden tellen onder de vijf voorrechten, welke in den tweeden tempel ontbraken, ook den H. Geest; d.i., de gave, om te propheteren en toekomstige zaken te openbaren.) –

In het begin van het N.T. komen ons personen voor, die óf Propheten genoemd werden, óf die evenals de Propheten Goddelijke Openbaringen ontvingen, b.v. Zacharias, Johannes de Dooper, de oude Simeon, de prophetesse Hanna en anderen; Luc. 2:26-36. Zo lezen wij in Luc. 3:2: Onder de Hogepriesters Anna en Cajapha geschiedde het Woord Gods tot Joannem den sone Zacharie in de woestijn. Het scheen immers in de dagen van het O.T. wel nodiger te zijn, dan in het N.T., dat er Propheten waren; om reden de Messias toen nog niet in het vleesch verschenen was, om het werk der verlossing uit te voeren. De uitverkore­nen onder den ouden dag moesten toch ook door Christus zalig worden; en zouden in Hem geloven, dan moesten ze Hem immers ook kennen. Daarom verwekte de Heere destijds Propheten, om, hun alles te voorzeggen; om hun aan te kondigen, dat: De Verlosser uyt Sion komen sal ende sal de godtloosheden afwenden van Jacob. Jes. 59:20 en Rom. 11:26b. Al verkregen zij den beloofden Messias ook nog niet in het vleesch, evenwel moesten ze toch in Hem leven en sterven, en zagen Hem tot dien einde, als van verre, namelijk door de duidelijke voorzeg­ging der Propheten; en geloofden en omhelsden Hem, volgens Hebr. 11:13: Dese allen zijn in 't gelove gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maer hebben deselve van verre gezien ende gelooft ende omhelst ende hebben beleden dat sij gasten ende vreemdelingen op der aerden waren.

Behalve de zo straks genoemde personen, die als tussen het O. en N. Verbond instonden, heeft de Heere er in het N. Testament nog enigen gelieven te gebruiken, (schoon de Propheten van het O.T. al honderde jaren hadden opgehouden,) gelijk we zulks in de Handelingen der Apos­telen duidelijk lezen. In 't N. Testament heeft ze de Heere willen gebruiken: voreerst, om toekomende dingen te voren zekerlijk te zeg­gen; en ten tweeden, om de Prophetische geschriften uit te leggen tot stichting, vermaning en vertroosting Zijner Kerke.

In Handelingen 13: la lezen we: Ende daer waren tot Antiochiën in de gemeynte die daer was, enige Propheten. Deze kregen Goddelijke Openbaringen. Van Philippus staat in Handl. 21:9: Deze nu hadde vier dochters (nog maegden) die propheteerden. Van Agabus, die, mede een Propheet genoemd wordt, lezen we in Hand. 11:28 en 21:10.

Dus zien we, dat de Heere ook ten tijde der Apostelen enige Propheten gegeven heeft ten nutte Zijner Kerke, en dat het Hem alzo geliefd heeft, dezelve zo wel in het 0. als in het N. Testament in Zijnen Wijngaard uit te stoten, tot op Johannes toe, Openb. 1:1 en 2: De Openbaringe Jesu Christi, die Godt hem gegeven heeft om Zijnen dienstknechten te tonen de dingen die haest geschieden moeten: ende lijnen dienstknecht Joanni te kennen gegeven heeft: Dewelcke 't Woord Godts betuygt heeft en het getuygenisse Jesu Christi ende al wat hij gesien heeft.

Wij geloven op grond hiervan, dat Johannes alzo de laatste Propheet is geweest, en dat God aan hem getoond heeft, alles, wat zijn Kerke zoude overkomen, tot op de komste Christi op de wolken des Hemels; waarom hij in Cap. 22:18 en 19 schrijft: Want ick betuyge aen een yegelick, die de woorden der prophetie deses boeks hoort, indien yemant tot dese dingen toedoet, Godt sal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven sijn: Ende indien yemant afdoet van de woorden des boecks deser prophetie, Godt sal sijn deel afdoen uyt het boeck des levens en uyt de heylige stadt ende uyt hetgene in dit boek geschreven is. - Ziet, zo denk ik dan, dat de Geest der prophetiën, alzo die aan deze Godsmannen geschonken was, hiermede geëindigd is. - Ik kan hier niet voorbij aan te stippen, hetgeen Paulus 1 Cor. 14:34 en 35 aangaande de vrouwen zegt, alwaar hij den vrouwen verbiedt, dat ze in het openbaar in de gemeente zullen leren. Zouden dan de vrouwen in het O.T. meer bevoorrecht zijn geweest, dat in het N.T.? Met Luther antwoorden wij op deze vraag: wel neen ze.

Eigenaardig is het, wat Luther omtrent Simeon en Hanna, de prophetesse aanmerkt: 'Simeon', zegt hij, betekent de propheten; Hanna anders niet, dan de Joodsche Synagoog, het Israëlitische volk; dat zij prophetesse ge­noemd wordt is, omdat ze den zin der Propheten verstaan heeft Haar naam Hanna zegt in onze taal zo veel als gunst en genade. Zij was ene dochter Phanuëls, uit den stam Aser: Phanuël betekent: God van aan- gezichte gezien te hebben en mijne ziele is genezen. En Aser betekent:

306

307

zaligheid.' Nu is er zonder geloof geen zaligheid. Doch we gaan verder, en letten op uwe vraag: Oer dan na de Openbaring van Johannes gene Propheten meer geweest zijn. Wij antwoorden; volgens Handelingen 2: 16 en 18, zouden er te allen tijde Geestelijkerwijze propheten en prophe­tessen zijn; maar niet in de hier bedoelde betekenis. Geestelijkerwijze is ieder kind van God een propheet, een priester en een koning. In 1 Joh. 2:20 staat: Doch ghij hebt de salvinge van den Heyligen ende ghij weet alle dingen.

Wij achten alzo ieder kind Gods een propheet of ene prophetesse te zijn, maar, om 'goed' van God en 'slecht' van zich zelven te prophetee­ren. Die daartoe verwaardigd worden, acht ik onder het N. Testament verreweg de gelukkigsten te wezen; gelukkiger dan al hetgene buiten God en Christus enige vertooning maakt. Maar, zult gij zeggen, wat zegt gij dan van hetgene Petrus in zijn predikatie in Handel. 2 verklaart? - Ja, mijn vriend! daar zegt Petrus, dat in de dagen des N.T. de jongelingen gezichten zouden zien; nu, ik acht dit al een bijzonder goed gezicht te wezen, gelijk er Paulus een kreeg op den weg van Damascus, (Hand. 9); waardoor we ons zelven leren kennen, als de grootste der zondaren. Ik acht almede een uitnemend gezichte te wezen, gelijk er Johannes een kreeg (Openb. I); waarbij wij God en Christus zo krijgen te zien, dat we als dood vallen aan de voeten Jezu. Petrus zegt daar ook, dat de ouden droomen zouden droomen. Om hier nu de verschillende droomen te onderscheiden en bepaaldelijk te handelen over dezulke, daar God zich in het O.T. van bediend heeft, b.v. Gen. 28:12: van Jacob, enz. - valt wat lang. Alleen willen we te dezer plaatse de goedheid des Heeren aanmerken, dat Hij ook in het N.T. de ouden van dagen niet vergeten zal, als zij bedlegerig zijn of anderszins verhinderd zijn van het Woord Gods gebruik te maken; evenwel zal Hij hun dan nog zijn gunst schenken. Ook zou de Heere over zijn dienstknechten en dienstmaag­den Zijnen Geest uitstorten en ze zouden propheteren. Behalve hetgene we hieromtrent van de jongelingen reeds zeiden, merken we hierbij nog aan, dat propheteren ook bidden betekent; zo lezen we in Ezech. 37:9: Ende hij seyde tot mij: Propheteert tot den Geest: propheteert mensenkind ende segt tot den Geest: Soo seyt de Heere HEFRE; Gij Geest komt aen van de vier winden ende blaest in dese gedoodde opdat sij levendigh worden; - en van Paulus staat (Handl. 9): Want siet hij bidt.

- Hiermede willen wij het ook maar houden; want van al die andere propheten en prophetessen, en van hun gezichten en openbaringen, daar men ook in onze dagen wel van hoort, daar moeten we niets van hebben; en daar is ons verbasterd Nederland ook al mede vervuld. Daar zitten er heden ten dage een aantal op de hoogten, om 'kwaad' van land, volk en kerk te propheteren, maar 'goed' van zich zelven.

Ach arme mensen, die op zulke klippen verzeild zijt! Weet gij niet, dat waar God met ons begint, zo voor de ziele, als voor land of Kerke, dat wij daar zelven de grootste zondaars worden? - Ziet dit in den armen

tollenaar (Luc. 18), in Esra (Esr. 9), in Daniël (Dan. 9), enz. Daarbene­vens, daar de Heere ons voor onze zielen, voor land of kerk vrij maakt, daar zijn we ook waarlijk vrij. -

Velen belachten nog die oude Joden, die uit de kinderen der gevangenis- se waren wedergekeerd en die nog heugenisse hadden, hoe prachtig en luisterrijk de eerste tempel, door Nebucadnezar verwoest, geweest was. Die luidjes, - het waren van die oude priesters, leviten en hoofden der vaderen, die oud waren, - weenden met luider stemme, toen zij de grondslagen zagen van den tweeden tempel, Esra 3:12. - Ziet, vrienden! zo kunnen de 'oudjes' ook al een geschrei en geroep maken voor 'niemendal. ‑ God zeide door den mond van Zacharias: (4:10); Want wie veracht den dag der kleyne dingen? en door de mond van Zijnen bode Haggaï, dat de heerlijkheid des laatsten huizes groter zou worden, dan die van het eerste huis ooit geweest was, (Hagg. 2:10.) - Ja, vriend! ook onze oude tempel moet gesloopt worden en er moet een nieuwe voor in de plaats komen, waar God in woont, zal het wel met ons wezen. Paulus vraagt in 1 Cor. 3:16: Ende weet gij niet dat gij Godts tempel zijt ende de Geest Godts in ulieden woont?

Ik acht derhalve, dat wij, na de voltooiing van het Openbaringsboek van Johannes, alleenlijk met Gods Woord te doen hebben; dat hebben wij van nooden; daarmede moeten wij raadplegen; daaraan moeten we ons houden.

Nu, naar dat Woord is het ook ontegenzeggelijk dat, als een persoon of een land en volk van God afwijken, dat God hen dan ook met plagen en roeden bezoeken zal; zulks zien we onder anderen in de eerste wereld: zij aten en dronken, zij gaven en namen ten huwelijk, zij spotteden met Noach, maar het duurde slechts tot dat Noach in de Arke ging; toen versmoorden ze in het water. - Indien wij dus iets spreken, moeten wij naar den Woorde Gods spreken (1 Petr. 4); ook het woord, dat wij naar en over den toestand van land en kerk spreken, moet naar Gods Woord gericht zijn.

Maar, daar zijn er in deze tijd ook een aantal, die jaar en dag zitten te klagen over het tegenwoordige in tegenoverstel-ling van de vorige tijden. '0!' - zeggen ze, - 'die vorige tijden! die tijden van Lodenstein, van Brakel, van Smytegelt en andere oudvaderen, toe was het wat beter dan nu.' Doch die 'wijze zoon van Bathseba' heeft ons in Pred. 7:10 zulke klaagtonen niet geleerd, als hij zegt: En segt niet wat is er dat de vorige dagen beter geweest zijn dan dese want ghij soudt nae sulcks niet uyt wijsheyt vragen. - Ik denk voorzeker zeker, dat gij, die aldus klaagt, niettegenstaande deze uw vertooning, met die Godzalige Vaders al eveneens zoudt gehandeld hebben, wanneer uw hart niet met Godsvreze vervuld ware geweest, als gij gedaan hebt met die weinigen, die God in Nederland nog uitgestoten heeft. - Ach, mens! daar is nooit zulk een kwaden tijd geweest, of wij kunnen er onzen God in dienen. Het hapert niet aanden tijd, maar aan ons. Ziet dit aan dien prediker der

308

309

gerechtigheid' in de eerste wereld, Gen. 6:9b: 'Ende Noach wandelde met Godt'.

- Ziet dit ook in die rechtveerdigen Loth in Sodom, hoe de Heere voor hem zorgde, 2 Petr. 2: 6-9. Het waarachtige zaligmakende geloof verenigt zich met God en Christus in allen weg; en door dat geloof geeft men ook den gansen staat van land, volk en kerke aan God over; dat gelove bezittende, daardoor in de waarachtige Kerke Gods ingelijfd, God zorgt voor hen. Hoe ware het derhalve te wensen, dat velen dieshalven verlegen mocht worden, om van de ware Kerke Gods een lid te zijn; dan raakten ze ook zeker af van al dat douwen, steken, trekken en lastendragen dat hun nu zo eigen is. Want zulke stumpers hebben wat te doen, om hun voornaamheid vast te houden en voor wat bizonders door te gaan; en als je ze in alle hun werkzaamheden niet eerbiedigt, of als je ze die wilt af nemen, dan worden ze gemeenlijk nog boos toe. - Wellicht zegt ge hierop: maakt gij het nu niet een beetje erg.?- O, mijn vriend! wees daar niet bezorgd voor; want, die in 's Heeren wegen gaan, of die met de Bruid Christi naar zijn leegering verlangen en uitzien, zijn over hun zelven zo teêr niet, dat we ze niet op hun zeer zouden mogen wijzen, en de overigen blijven wel buiten het schot. Des Heeren Kerke is gebouwd op het fondament der Apostelen en Propheten, waarvan Jezus Christus de uiterste Hoeksteen is, volgens Ephez. : 2:20: Ende de poorten der helle en sullen deselven niet overwel­digen. Matth 16 : 18b. Daarom mogen we roemen met de woorden van Jesaia, cap. 26: 1 b: Wij hebben een stercke stadt, God stelt heyl tot muuren ende voorschanssen.

En dat moet u niet vreemd voorkomen, want we mogen het doen op goede gronden; op grond, dat God zijn Kerke bemint met ene onveranderlijke en eeuwige liefde; Hij bewaart ze als zijn kudde; want Hij is de Herder Israëls; Die nooit slaapt of sluimert. O, ik wenste wel van harten, dat velen van die werkende en arbeidzame mensen, die zo ingenomen zijn, met zich zelven, nog eens recht verlegen mochten worden naar de waarachtige Kerke, en dat ze haar vinden mochten, om alzo daarin van God bewaard en gedragen te worden, en dat zij het werk van passen, meten, wegen en wat des meer zij, maar aan Sions-Koning over gaven, Die voor zijn ware ledematen wel zorgen zal, volgens 1 Petr. 1:5: Die ghij in de kracht Godts bewaert wordt door het gelove tot de saligheyt de bereyt is om geopenbaert te worden in den laatsten tijdt, - Meestendeels lijken zulke schepselen meer op bedelaars, als naar Koninginnen en Koningsdochte­ren, die in Gods Kerk van boven en beneden bediend worden; want, daar we van de waarachtige Kerk zijn, daar zorgt God ook in alles voor ons, zo goed als voor Noach in de Arke. En dat doet de Heere niet alleen als de kerk uiterlijk een groot aanzien heeft in de wereld, als b.v. onder den ouden-dag ten tijde van David en Salomo, gelijk later onder den nieuwendag ook somtijds in ons land gezien is, maar ook dan, als ze een 'hutken' is in de woestijne.

- Doch we moeten ook nog iets aanstippen over de derde soort van dienaars, welke de Heere bij de vestiging des N.T. in zijnen Wijngaard geliefde te gebruiken en die Hij even als de beide eerstgemelden op ene extra-ordinaire wijze in zijn Kerke uitzond. Wij bedoelen de 'Evange­listen'. Reeds hun naam verklaart ons, wat ze waren, namelijk: bood­schappers van goede tijdingen, of verkondigers van het Evangelium, of van de blijde boodschap. In het bizonder worden er vier Evangelisten genoemd, en wel de schrijvers der vier Evangeliën. Evenwel zijn er in het Woord Gods, nevens deze vier, nog anderen Evangelisten genoemd, die met de genoemde Apostelen en Propheten de troostrijke en volzekere blijmare van de verlossinge des zondaars, bij monde en geschrifte brach­ten en voortplantten in de wereld; schoon hun bediening van de apos­tolische-en prophetische bediening in sommige opzichten onderscheiden was, gelijk we zien in Philippus, die mede een Evangelist genoemd wordt, Hand. 21.

Drie bijzonderheden zijn er onder andere uit het Woord Gods aan te wijzen, welke iemand tot een Evangelist maakten:

1e. Ze hadden ene ongemene verlichting en vele andere uitnemende gaven des Heiligen Geestes; gelijk wij zulks bepaaldelijk ook van Philippus in Hand. 6 vin­den aangetekend, als zijnde mannen, vol des geloofs, des Heiligen Gees­tes en der wijsheid. Dat de vier 'Evangelie-schrijvers' ook de onfaalbare leiding des Heiligen Geestes hadden, blijkt overtuigend uit de Evange­liën, welke door hen opgesteld en geschreven zijn, tot een blijvenden regel des geloofs. Ze waren dus rijkelijk voorzien van allerhande uitne­mende gaven.

2e. Zij werden ook den Apostelen toegevoegd op hun reizen door het gehele Joodsche land en alle bekende werelddelen, om hen te vergezel- schappen; daarom lezen we, dat de Apostelen zo doorgaans den enen of anderen bij zich hadden tot gezelschap en dienst; zo wilde Paulus, dat Timotheus met hem zoude reizen; Hand. 16; zo nam Barnabas den Evangelist Markus mede, en Paulus koos Silas, om hem te vergezellen.

3e. Zij waren den Apostelen niet alleen toegevoegd tot gezelschap, maar zij waren hen ook behulpzaam in den dienst des Evangeliums, zo bij monde als bij geschrifte. Daarom dan ook Paulus den Evangelist Timotheus opwekt, zeggende: predikt het woord en doet het werk van een Evangelist of getrouw leraar des Heiligen Evangeliums, 2 Tim. 4. - De Evangelisten werden soms ook wel gebruikt, om door de Apostelen, hier of daar heengezonden te worden, om buiten hun tegenwoordig­heid 't Evangelium te verkondigen en de gemeenten te versterken. Van Titus zegt Paulus in Cap. 1:5: dat hij hem te dier oorzake te Kreta had gelaten. Gevolgelijk waren deze Evangelisten dus hoog verlichte man­nen; metgezellen der Apostelen op hun reizen of ook gezanten van hen, die hen met mond en pen behulpzaam waren in den dienst des Evangeliums.

Ziedaar, mijn Vriend! van elk der drie ongewone bedieningen, eigen alléén aan het begin des Nieuwen Testaments, iets vermeld. De Heere

310

311

keurde toen deze buitengewone bedieningen voor de Kerke nodig, om door wijze Bouwmeesters den grond daarvan te leggen. - Als nu eens de gehele hoop van hedendaagsche evangelisten aan den toetssteen van den enigen 'Regel Gods' moest onderzocht worden, of ze de vereisten der gemelde Dienaren des Heeren deelachtig waren, zo vrezen wij, dat het er naar mee uit zou zien. Immers is het overvloedig gebleken en kan men er zich nog ieder ogenblik van overtuigen, dat de meesten dier zogenaamde evangelisten, oefenaars, zendelingen, straat en bosch­predikers van de lere des Heiligen Evangeliums, zo vervreemd zijn, dat ze in plaats van die lere te verbreiden, dezelve overal tegenloopen en allerlei Sociniaansche, Pelagiaansche en Remonstrantsche grondstellin­gen, openbaar of bedektelijk, verkondigen. Velen hunner schijnt almêe geen erger leed te kunnen overkomen, dan het ontmoeten van een waar kind des Heeren, dat vrijmoedigheid heeft, om ze eens te ondertas- ten, b.v., over hun roeping, zending, bekering, leerstellingen, als anderszins. Tegen zulk een kind Gods zijn ze al zeer getrouw, namelijk, om er hun volgelingen tegen te waarschuwen. -

Dan, uwe letteren inziende, vervolgt gij aldus: 'nademaal de Heere in het begin van het Nieuwe Testament zulke buitengewone gaven aan gemelde Apostelen, Propheten en Evangelisten verleend heeft, om alzo het fondament van de ganse kerke daar te stellen, wat dunkt u dan van dezulken, die hedendaags zich zelven met diezelfde eernamen benoemen? Zouden dezen nog niet even goed als bij het begin van 't N.T. nodig en geroepen kunnen zijn; hetzij om op dat eenmaal gelegde fondament voort te bouwen, hetzij om dat oude fondament te verbeteren en aan te vullen, hetzij ook om wellicht een geheel nieuw daarvoor in de plaats te stellen? En, zo gij dit op grond van Gods Woord ontkent, wat is dan uw gevoelen omtrent de bediening des Evangeliums in dezen onzen tegenwoordigen tijd?'

Och, mijn vriend! wij lezen 1 Cor. 12:28a: Ende Godt heeft er sommige in de gemeynte gestelt ten eersten Apostelen, ten tweeden Propheten, ten derden Leraars. - Over de beide bedieningen, alsmede over die der Evangelisten, hebben wij reeds het een en ander gezegd en naar ik vertrouw, genoegzaam aangetoond, dat dit buitengewone gaven waren, welke de Heere in dien tijd in zijn Kerke geliefde te gebruiken; doch hier noemt de Apostel ene derde soort van dienaars des N.T., namelijk: de Leraars, op andere plaatsen ook Herders genoemd. Deze laatsten nu zullen altijd in de Kerke zijn; want, dat zijn de gewone dienaren Godts, ofschoon ze door denzelfden Geest Gods geleid moeten worden, als de eerstgemelden, want, we lezen 1 Kor. 12:5b: Ende daer is verscheidenheyt der bedieningen ende het is deselve Heere; namelijk Jezus Christus, die ze heeft ingesteld, ende den enen roept tot dezen, den anderen tot genen dienst, alzo het Hem behaagt. Nu, met deze dienaars willen wij het dan nu ook maar houden; wijl ze eveneens als de eerstgemelden tot dat ambt van God geroepen, gezonden en bekwaam gemaakt zijn. Hetgene wij van het Priesterambt lezen in Hebr. 5:4:

Ende niemandt en neemt sich selven die eere aan maer die van Godt geroepen wordt, gelijkerwijs als Aäron; dat geldt in vollen nadruk ook omtrent hen.

In Matth. 9:38 worden ze Arbeiders genoemd; dus staat er: Biddet dan den Heere des oogstes dat hij arbeiders in sijnen oogst uytstote. Hier leert de Heere Jezus dus nadrukkelijk, dat zij door den Heere zelven uitgestoten, dat is, uitgedreven of uitgezonden moeten worden; waarin opgewonden ligt, dat ze ook door Gods Geest gewillig en bekwaam gemaakt zouden worden. Zij zijn door Paulus en andere heilige Schrij­vers meermalen Herders genoemd.

Intussen gaan wij stilzwijgend voorbij als niet zo zeer ter zake dienende, dat door 'Herders' in Gods Woord soms ook Vorsten, Konin­gen en Overheden bedoeld worden, en bepalen ons slechts tot het Herders- of Leraarsambt op Kerkelijk gebied. Opmerkelijk is het, wat we bij Jer. 23:3 en 4a lezen: Ende ick sal het overblijfsel mijner schapen selfs vergaderen uyt alle de landen daer ick se henen verdreven hebbe: ende ick salse wederbrengen tot hare koijen ende sij sullen vruchtbaer zijn ende vermenigvuldigen. Ende ick sal herderen over haer verwecken diese weyden sullen. Alsof de Heere gezeid hadde: 'als Ick voreerst mijn volk uit Babel en daarna - dat het principaalste is en daardoor afgebeeld wordt - mijne Kerke zal vergaderen uit de Joden en Heidenen door den Messias, die van beide éénen schaapstal zal maken' (Kantt.) Alsmede wat we lezen Jer. 3:15: Ende ick sal ulieden herders geven nae Mijn herte: die sullen u weyden met wetenschap ende verstant, waarmede natuurlijk ook de Leraars of Predikanten bedoeld worden. –

Dus wor­den ze reeds in de belofte in het O.T. Herders genoemd. En, voorwaar, hoe gepast is deze benaming? Voreerst toch hebben ze iemand, die bo­ven hen is; welke hen in Zijnen dienst aanneemt, aanstelt en gebruikt. Dit nu is niemand anders, dan de Zone Gods, Die als Middelaar ook de Heere is van zijn Kerke en dus ook van de Opzieners, om ze als Arbeiders in Zijnen Wijngaard uit te stoten. Matth. 9. Deswege wordt de Heere Jezus ook de grote, de opperste Herder der schapen genoemd; Hebr. 13:20: De Godt nu des vredes, die den groten herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uyt den doden heeft weder gebracht, namelijk onsen Heere Jesum Christum. En 1 Petr. 5:4: Ende als de Overste Herder verschenen sal zijn, soo sult gij de onverwelckelicke krone der heerlickheyt behalen. Ja, in Joh. 10:11, zegt hij zelve: Ick ben de goede Herder: de goede Herder stelt sijn leven voor de schapen. Maar in de tweede plaats heeten ze ook Herders, omdat Gods Kerke bij ene kudde vergeleken wordt; zo vindt men in Luc. 12:32: Ende vreest niet ghij kleyn kuddeken: want het is uwes Vaders welbeha­gen ulieden het koninkrijck te geven.

God vergelijkt de ledematen Zijner Kerke dus bij schapen, b.v. Joh. 10 en Ezech. 34:31: Ghij nu o mijne schapen mijner weyde, ghij zijt mensen: maer ick ben uwe Godt, spreekt de Heere HEERE.

Om verschillende oorzaken worden ze alzo Herders genoemd; dus:

312

313

Herders omdat ze, - even als de herders in het uiterlijke doorgaans niet veel te betekenen hebben, - slechts geringe mensen zijn; mensen van gelijke bewegingen als anderen, hun schat dragende in aarden vaten; dus herders, omdat ze als niets bezittende van zich zelven van den Opperherddr toegerust moeten worden met al datgene, wat ze tot hun ambt nodig hebben.

Maar eer wij omtrent de ware Herders en Leraars vervolgen, moet ge in eenvoudigheid Zach. 11 eens lezen. Daar zult gij de verstoring van de stad Jeruzalem en het Joodsche volk beschreven vinden, ter oorzake hunner grote en snoode ondankbaarheid tegen Christus. Daarom ook zou de Heere hun goddeloze leidslieden geven tot hun verderf; van welken de Heere in het 15e vers den Propheet dezen last gaf: Voorder seyde de Heere tot mij: neemt u noch enes dwasen herders gereetschap; - terwijl het karakter dier dwaze herders in vers 16 nader verklaard wordt. - Deze dwaze herders hadden derhalve ook gereedschap, en wa­ren, voor degenen, die aan het wezenlijk herdersgereedschap geen goede kennis hadden, dus zo terstond niet te onderkennen. - Edoch zult gij zeggen, van waar hadden zij dat gereedschap?

Ja, mijn Vriend! ze hadden gereedschap, evenwel ze hadden het niet van den oppersten Herder ontvangen; dus moesten ze het iSf van zichzelven •5f van huns gelijken hebben. Ik denk, dat de meesten het mede gebracht hadden van de Hoge-school te Jeruzalem; want daar wa­ren ze wat mans; daar waren er zelfs wel, die een 'Talmud' konden schrij­ven.

Maar, als ze dan toch zo knap waren, waarom worden zij dan 'dwazen' genoemd? - vraagt gij.

Wel, lieve Vriend! daar is gene zaak, welke de Heere meer veracht heeft, dan de wijsheid dezer wereld; lees daarvan slechts Jacob. 3; daar wordt de wijsheid, die niet van Boven komt verklaard: aardsch, natuurlijk, duivelsch te zijn, in tegenstelling van de wijsheid, die van Boven komt, die gezegd wordt te zijn: zuiver, vreed­zaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid, vol goede vruch­ten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. Paulus zegt 1 Cor. 8: 1h: De kennis maekt opgeblasen maer de liefde sticht. En niettegen­staande, met welken zwarten kool de Opperste Wijsheid de wijsheid der wereld ook heeft afgemaald, nogtans stelt zij zich zelve heden ten dage als ene godin in gans Nederland; en: wee dengenen! die voor de kennis en wetenschap onzer dagen niet eerbiedig bukt. En toch, God noemt ze dwazen en getuigt in Ps. 14.1b: De dwaes seyt in zijn herte: daer en is geen Godt. Alzo de dwaas bij zich zelven denkt, alhoewel hij zich uiterlijk anders gelaat. Nu, door dwazen verstaat men alhier immers: goddelozen, onwedergeborenen; om reden, dat ze van de Hemelsche wijsheid verstoken zijn; daarom sterven ze ook door gebrek aan verstand. Een kind Gods wil zulks met Paulus wel weten, als hij in Tit. 3:3a, getuigt: Want ook wij waren eertijds - dit is in vorige tijden, voor we met de Hemelsche wijsheid bedeeld werden - onwijs, ongehoor­saem, dwalende enz.

Een dwaze herder is dus niet anders dan een natuurlijk mens; hij mag zich door zijn dwazen wil, trotsche begeerlijkheid, als anderszins als iets groots trachten voor te doen; of door opvoeding of hoge geleerdheid, die hij buiten God gehaald heeft, een hogen dunk van zich zelven hebben, niet te min is hij slechts een natuurlijk schepsel; hij moge in zijn verwaandheid zelfs den predikstoel beklimmen, doch ontbloot als hij is, van Geestelijke verlichting en Hemelsche wijsheid, is hij toch maar een dwaas.

En toch, hoe velen hebben er zich niet reeds als zulke dwaze herders voorgedaan; en dat te allen tijde; zo wel in het 0. als N.T. De Heere heeft ons daaromtrent vele bijzonderheden in Zijn Woord laten beschrij­ven. Voreerst leest men in Zach. 13:4, van het aandoen van een haren mantel om te liegen. Paulus spreekt er in 2 Cor. 11:13 aldus van: Want sulcke valse apostelen zijn bedrieghlicke arbeyders, haer veran­derende in apostelen Christi. Ten 2den, lezen we van hen, dat ze tot werktuig hebben een scepter, als een kenteken hunner macht. Maar welk een scepter? Helaas! gelijk te voren reeds vermeld is: een scepter der goddeloosheid, Ps. 125:3a: Want de scepter der godtloosheyt en sal niet rusten op het lot der regtveerdigen. 1 Petr. 5:3a: Noch als heerschappy voerende over het erfdeel des Heeren. Ten derden lezen we ook, dat ze hebben een scherpe schaar; Ezech. 34:3b: Ende bekledet u met de wolle die ze van de schapen afscheren. Het is alles behalve een hartverkwik­kend schouwspel, dat 'schapen scheren' in onze dagen aan te zien. Heb­ben de papen alle list, alle geweld, alle bedrog en alle macht, waarover de antichrist beschikken kon, onder protest van Godsdienst, aangewend, om het in dat werk al zeer verre te brengen; ook onder de zogenaamde pro­testantsche-, hervormde- of gereformeerde herders telt de scheerkunst vele ijverige beoefenaars. Met zulke schapen, die goed in de wol zitten, daar hebben deze scheerders bijzonder veel meê op. Is ergens een kudde, die er goed in zit en daar veel van te scheren valt; nu, die behoeft niet bang te zijn, dat ze lange van een herder zal verstoken blijven. 'Wat wilt ge me geven?' sprak Judas. 'Hoeveel geeft het' zeggen dezen. Edoch, is er ergens ene kudde, die er maar slecht bij kan, die blijft dikwijls lang her­derloos; daar wordt niet hard op geaasd, vooral als de voorraad der her­ders niet overgroot is. - Er zijn echter onder de kudde soms nog van die rare schapen, die onder de doornen, dat is, onder allerlei verdrukkingen veel van hun wol verloren hebben. Hoe zij daaromtrent handelen?

O lie­ve Vriend! daar hebben deze herders doorgaans weinig meê op; van de­zulken, daar zo weinig aan te scheren valt, omdat ze soms nog geen hal­ve vacht hebben, is het: 'weg met hen!'

Maar, verstaat mij wel; ik wil in dezen niet beweren, dat de ware Bedienaars van Gods Woord geen eerlijk bestaan en voldoend onder­houd zouden mogen genieten,. o neen, te ontvangen, wat hun vrijwillig tot onderhoud en als loon op hun arbeid gegeven wordt, is ene andere zaak; want de Heere heeft ook verordend, dat degenen, die het Evangelie bedienen, ook van den Evangelio zullen leven; gelijk de Apostel Paulus

314

315

verklaart in 1 Cor. 9:7: Wie dient oyt in den krijgh op eygen bezoldinge? Wie plant enen wijngaerdt ende en eet niet van sijne vrucht? Of wie weydt ene kudde ende eet niet van de melck der kudde? - wij spreken hier slechts van de dwaze herders, bij wien de minderen, die slechts een halve of driekwart vacht hebben, in verachting zijn en worden buitenge­sloten; terwijl zij, die er goed in zitten, met de volle vacht worden binnengelaten. - Daar zijn immers van die schapen, daar voor geen twee centen aan wol aanzit. Nu, daar lopen zulke scheerders niet druk. Doch, al ware het een bok met grote horens of een groten knevelbaard aan zijn gezicht, zo hij maar wol heeft, hij is welkom. - Maar, zult gij zeggen, een bok heeft immers geen wol! - Nu, dat is zoo; een bok heeft slechts haar, doch daar letten deze herders zo niet op, als 't maar geeft. Men leest van Absalom, 2 Sam. 14:26: Ende als hij sijn hooft beschoer soo woogh het hair sijns hoofts twee hondert sickelen, na des Koninghs gewichte. - Misschien vraagt gij mij ook: wanneer die dwaze herders bijgeval eens een van de oprechten ontmoeten, hoe is dan hun wijze van doen?' - O, mijn vriend! daar hebben ze een afkeer van; die verachten ze tot in den grond toe. Zie daarvan een voorbeeld in 1 Sam. 25. Daar hoorde David in de woestijn, dat die boze herder Nabal bezig was met zijn schapen te scheren en zond hem tien jongelingen toe, om hem een wederdienst te verzoeken; maar hij gaf noch om de jongelingen, noch om David, hij had er geen brood of water voor over en nog veel minder vleesch; dat alles was voor hem en zijn scheerders. Gelukkig werd zijn onbescheidenheid aan zijn huisvrouw Abigaïl geboodschapt, die ene vriendin van David was, en die David tegemoet toog, om te voorkomen, dat David hier het oordeel Gods zou vooruitloopen; waarvan ze niet onkundig schijnt geweest zijn; daar ze, haar man maar al te goed kennende, tot David zegt: 'Mijnheer! stel toch uw hart niet op dezen BeliNs-man; want gelijk zijn naam Nabal te kennen geeft, zo is hij, namelijk een dwaas.' - Ja, Vriend! zo belieft het somtijds den Heere, onder zijn heilige toelating, ene Godvrezende vrouw zulk een Cale­bijt tot gezelschap te geven, en een vroom man daarentegen wel ene zottinne. En waarom dit? - Och, de Heere behoeft geen rekenschap van zijn Godsbestuur te geven; maar, ik denk wel eens, als ik dergelijke zaken ontmoet: de Heere wil, dat we onze beulen dicht bij ons zullen hebben, om des te spoediger den ezel klaar te maken, om in der vlucht naar David te rijden; want in Rom. 8:28 staat: Ende wij weten dat dengenen die Godt liefhebben alle dinghe mede wercken ten goede, namelick den genen die na sijn voornemen geroepen sijn. - Maar hoe groot ene vriendin van David Abigaïl ook was, en hoeveel zij met hem op had, zij kon evenwel niet met David trouwen, vóór dat Nabal dood was. - Al even slecht als het de knechten van David bij Nabal (omge­keerd: Laban) verging, werden zij, naar 2 Sam. 10, door Hanun bejegend; deze spotte met Davids knechten; schoer hun halverwege den baard af, sneed hun klederen van het lijf tot aan hun billen en liet ze zo weggaan. Alzo worden ook de Dienaars van Hem, van wien

David slechts een voorbeeld was, doorgaans bejegend. Maar in de vierde plaats behoort tot het gereedschap dezer dwaze herders ook nog ene zweep; deze is somtijds zo lang, dat ze de ganse kooi door reikt; en al gold het ook een oud schaap, dat zich in een hoek zocht te verbergen, de dwaze herder weet hem er wel mede af te rammelen; want: een dwaas is zonder vreze Gods. De last, welke de Heere aan zijn gaarne getrouwe knechten geeft, heeft bij hem niets te betekenen, Jes. 3:10 en 11: Segget den rechtveerdigen dat het hem wel gaen sal: dat sij de vrucht harer wercken sullen eten. Wee den godtloosen, het sal hem qualick gaen: want de vergeldinghe sijner handen sal hem geschieden. Daarom verstaan ze ook niet, wat er in den 85sten rijm-psalm vers 1 staat: 'Dat God met Zijn arm en ellendig volk nu tevreden is.' –

Och, neen: al die zuchtende en klagende schapen, al die gebogenen, die God te hunnen nutte komt te kastijden; o, als ze onder hun macht en scepter der goddeloosheid niet goedschiks willen bukken, die krijgen met de zweep; zo met de zweep hunner vergiftige tongen, Jer. 18:18, als met enige andere. 1 Petr. 5:3 passen zij op hun buurman toe: Noch als heerschappye voerende over het erfdeel des Heeren, maer als voorbeelden der kudde geworden sijnde. Op hen past God echter toe Ezech. 34:4: De swacke en stercket gij niet ende het krancke en helet gij niet, ende het gebrokene en verbindet gij niet, ende het wechgedrevene en brenght gij niet weder; ende het verlorene en soeket gij niet: maer gij heerschet over haer met strengigheyt ende met hardigheyt. Ik herinner mij nog, dat ik eens in zulk ene kooi onder zulk een dwazen herder was neergezeten, welke de zweep er zo geducht over haalde, dat een oud schaap er van zat te suizebollen en anderen er een ruikertje op moesten nemen, om hun bedwelming tegen te gaan.

O, mijn vriend! God wil nu eenmaal niet, dat men van de rechtveerdigen kwalijk zal spreken, maar integendeel getuigt hij, dat het dien wel zal gaan; maar, alzo min wil hij ook van de goddelozen goed gezegd hebben. Zulke herders keren het echter om; die doen eveneens als die daar gebrandmerkt staan in Mal. 3:15a, die zeiden: Ende nu, wij achten de hoogmoedige gelucksaligh: oock die godtloosheyt doen, worden geb ouwt.

Wij hebben dan nu iets van den toestand beschouwd, hoe het met een volk, land of kerk, waarvan de Heere geweken is, gelegen is; hoe ze dan aan zulke dwaze herders, aan zulke goddeloze leidslieden, zoowel fijne als grove, worden overgegeven, gelijk we lezen in Zach. 11:16: Want siet, ik sal enen herder verwecken in dit lant, dat gereet is om afgesneden te worden en hij sal niet besoeken; het jonge en sal hij niet soeken ende het verbrokene en sal hij niet helen; ende het stilstaende en sal hij niet dragen; maer het vleesch van het vette sal hij eten ende derselver klauwen sal hij verscheuren. Maar, ongelukkig zulke herders, waarover de Heere in vers 17 het wee uitspreekt, zeggende: Wee den nietigen herder, den verlater der kudde. Nu willen we ook nog stil staan bij die herders, welke van den Oppersten Herder Jezus aan zijn Kerke gegeven

316

317

worden. Och, daar is het gans anders mede gesteld. Deze roept en zendt; deze stoot Hij zelf uit in Zijnen Wijngaard en zorgt daarenboven tevens voor het materiëel en alles, wat ze nodig hebben. Deze stelt Hij aan, om zijn kudde te weiden; zeggende tot hen: Weydet de kudde Godts die onder u is, hebbende opsicht daarover, niet uit bedwang maer gewillighlick: noch om vuil gewin maer met een volveerdig gemoet. - En hoe staan deze herders onder dezen hun last? O, de hoogverlichte Paulus, alhoewel aan de voeten van Gamaliël te Jeruzalem opgevoed en onderwezen zijnde, (Hand. 20:3) moest er van zeggen: Ende wie is tot dese dingen bequaem?2 Cor. 2:16b. Maar gelukkig voor hen: de Oppers­te Wijsheid rust ze toe met de nodige kennis; niet met ene kennis, die van beneden, maar, met ene kennis, die van boven is; gelijk enen wel zeide: 'Godgeleerdheid moet van God geleerd worden'. O, gezegend is de Herder en Leraar, die getuigen mag, wat we 1 Joh. 1:1-3 lezen: Hetgene van den beginne was, hetgene wij gehoort hebben, hetgene wij gesien hebben, enz. dat verkondigen wij u. De Heere Jezus verklaart zelfs bij Matt. 11:25: Ick dancke u Vader, Heere des Hemels ende der aerde dat gij dese dingen voor de wijsen ende verstandigen verborgen hebt ende hebt deselve den kinderkens geopenbaert. Ziet de natuurlijke wijsheid geldt niet in betrekking tot de zaken van het ene nodige. De Heiland heeft ook van de hooggeleerde Joden geen gebruik gemaakt in de dagen Zijner omwandeling op aarde; maar van eenvoudige visschers en tollenaars, die Hij zelfgeleerd en onderwezen heeft in de verborgenheden van het Koninkrijk Gods. Die lieden waren 'onkostbaar'; - neen, zij hadden geen duizenden gekost.

Och in Gods Kerke (en alles wat daartoe en daarin nodig is) ontvangen wij alles: om niet. Maar de meesten zijn in hun dwaasheid op zoo'n 'goedkoopje' niet gesteld. Velen, in onze dagen, willen eens tonen, wat voor mannen ze zijn, en wat en hoeveel ze voor Gods Kerke al over hebben. Maar ze hebben geen ogen, om te zien, dat Christus in de dagen Zijner omwandeling op aarde, en alle eeuwen door heeft willen tonen, wat Man Hij was voor zijn Kerke. Reeds in 't oude Testament sprak Hij, die anders een Man van smarte was: Want uw maker is uw man, Jes. 54:5a. 0 ja, Hij, als de Opperste Wijsheid, was mans genoeg, om zelf zijn huis te bouwen en had geen medehelpers nodig. Hij is ook een Man, dien het niet falen zal Zijn huisgezin wel te regeren en hetzelve wel te verzorgen. Dat huisgezin, waarin Hij eeuwig wonen zal, en waarover zijn ogen open zijn dag en nacht, hun ten goede.

Maar, mij dunkt, ik hoor u vragen: 'wel man! zijt gij dan tegen de geleerdheid en tegen de hoge scholen, waarop zij verkregen wordt?'

Niet zo haastig, mijn vriend! De vraag, welke ik veronderstel, dat gij opwerpt, is er ene, die men alle eeuwen door bij de hand heeft gehad, om diegenen den mond te snoeren, die met Paulus dorsten getuigen, dat de wijsheid der wereld, dwaasheid bij God is; om daardoor de ware belijders van het Heilig Evangelium aan de kaak te stellen en dat Evange­lium zelve in verachting te brengen. Maar wij kunnen het toch niet

helpen, dat God juist datgene, wat ons trotsch en hoogmoedig hart het meeste kittelt en streelt, in zijn Kerke naar zulk ene lage plaats verwezen heeft! Anders zijn wij daar volstrekt niet tegen. Integendeel; wij achten ze zeer hoog; namelijk om winst te doen en naam te maken in de grote wereld. Doch, om winst te doen voor den Hemel, achten en verwachten wij slechts heil van die wijsheid, welke Jacobus bedoelt in Zijn Zendbrief cap. 3:17, n.l. van de wijsheid, die van boven is.

Het zeggen: 'al wijsheid genoeg, was er maar praktijk!' - is onze regel niet; die uitdrukking is bij ons al even verdacht, als het zeggen: 'velen, der tegenwoordige leraars zijn zuiver in de verklaring, maar in de toepas­sing der waarheid feilen zij' - Want zonder geloof is er geen zuivere praktijk mogelijk; en geloof zonder kennis is een onding; terwijl die leraars, die het Woord Gods recht snijden in hun verklaring, dit ook evenzoowel in hun toepassing zullen doen; die in het ene kreupel is, gaat ook mank in het andere. - 't Is wel waar, en de beweging van onzen tijd op godsdienstig gebied is dáár, om het te getuigen, dat het 'vernuft' ook in Schrift- en Waarheid-verklaring somtijds al verre kan gaan; zo verre zelfs, dat we bij de inzage der geschriften van de 'wijsgerige vernuften,' die huidendaags bezig zijn een philozofisch- gereformeerden- godsdienst samen te stellen, soms verbaasd moeten staan. Maar, ach! hoe blijkt het niet telkens en ook in dezen, dat het 'vernuft' gelijk het uit den mens is, ook weder in zich zelven eindigt en opgaat. - Het geloof, daarentegen, gelijk het uit God is, eindigt ook weer in God. En, komen de ware gelovigen bij geval eens met die grote vernuften in aanraking, o, dan openbaart zich bij de laatsten al spoedig de adder, die onder het gras school.

Och, neen! mijn Vriend! wij verwachten van het wij s gerig- en staatkun­dig- christendom, dat heden ten dage, onder pretext van gereformeerd­heid, zulk een opgang tracht te maken, volstrekt geen heil, al is het ook, dat men het al zoverre gebracht heeft, dat men b.v. in de werken van Brakel, Smytegelt, en andere godzaligen, al precies weet aan te wijzen, wat daarin gereformeerd is, of niet. - Wij zien in deze vernuften éér navdlgers van de krijgsknechten, die onzen dierbaren Zaligmaker aan het kruis genageld hebben; ofschoon deze met de klederen en vooral met den rok van den Heere Jezus al bijzonder veel op hadden, om Zijn Persoon en om zijn geringe en verstrooide volgelingen bekreunden ze zich niemendal. Ach, het is in de wereld nooit anders geweest en het zal ook wel altijd zo blijven, dat die reeds vroeg met den naam van secte gedoopten 'hoop' overal zal tegengesproken worden. Bij de grote vernuften zijn ze te dom en onkundig; daarentegen zeggen de blinde nakomers van Festus er van: 'zij razen; hun grote geleerdheid brengt ze tot razernij;' en zo zijn zij een spot en smaad aan alle zijden. - Doch keren we tot de ware herders terug.

318

319

In de tweede plaats voorziet de Heere zijn onder-herders ook van ene fluit, om te spreken'; dat wil zeggen: zij ontvingen van Hem ene stem, waardoor ze een geluid maken als met ene fluit, en waardoor ze verkon‑

digen al zulke waarheden, welke door Gods volk bij ondervinding ge­kend worden. Daarom ene stem die de ware schapen kennen en volgen; in tegenstelling van de valse prediking, daar ze, als ze er achter zijn, niet naar luisteven. Zie dit van den Goeden Herder in Joh. 10:35. Lees ook Matth. 11:17.

Ten derden krijgen zij ook van hunnen Zender enen staf; den herders­staf waardoor zij de kerkelijke tucht uitoefenen tegen alle degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten; acht hebbende op de lere; vermanende de schapen, om af te wijken van de verkeerden enz. Paulus zegt in 1 Cor. 4:21: Wat wilt gij? Sal ick met de roede tot u komen?

In de vierde plaats krijgen zij ook ene Herderstasch, waarin de provisie bewaard wordt, namelijk Gods Woord. Daaruit halen ze ook de steentjes, die zij slingeren moeten tegen al degenen, die het ware Israël Gods honen. De Heere leert ze zelf de slingerkunst. Zie dit in David, die de groten Goliath neervelde. David stack sijen hand in de tassche ende hij nam enen steen daeruyt ende hij slingerde ende trof den Philistyn in sijn voorhooft soodat de steen sonck in sijn voorhooft ende hij viel op sijn aangesichte ter aerde. 1 Sam. 17:49. - Dat was eerst goed geraakt! - 'Och, Heere! geef Uwen armen dienstknecht, die dit schrijft, ook alzo de Goliaths te vellen, die ook thans nog Uw Israël honen!'

Ziet, zo rust de Heere zijn knechten toe en verzorgt ze kosteloos van al datgene, wat ze nodig hebben, om zijn kudde te weiden. - De weiden, waarop de schapen al moeten geweid worden, zijn onderscheide­ne.

le. Hebben we de weide Zijns Woords, waarvan David zeide in Ps. 23: Hij doet mij nederliggen in grasige weyden. –

2e. Hebben we de Weide Zijner Sacrementen; daarop nodigt Hij de schapen volgens Hooglied5: 1 b zeggende: Etet vrienden, drincket ende wordet droncken, O liefste!

3e. Hebben we de weide der natuur; hij moet ook in dezen den schapen de beloften Gods, in Zijn Woord aan Zijn erfdeel gedaan, voor houden: want zegt Paulus in 2 Cor. 1:20 - Soo vele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem. Ja ende zijn in Hem amen Gode tot heerlickheyt door ons. 4e. Hebben wij de weide der heerlijkheid; daarme­de troosten ze de schapen, dat ze met Abraham, Izaak en Jacob in de eeuwige heerlijkheid eenmaal zullen aanzitten.

Maar ten laatste bekleedden de herders ook den post van Deurwachters. Zij moeten als herders waken aan de deuren voor de wolven; voor huichelaars, voor mond- en praat-christenen enz. Deze allen moet hij op grond van Gods Woord zoeken te ontdekken en getrouw te waarschu­wen.

Doch deze herders worden ook Leraars genoemd.

Nu kan men deze benaming wel als één en dezelfde zaak opnemen en slechts als ene andere benaming beschouwen, even gelijk ze zo onder­scheidene namen dragen in het Woord, als daar zijn: Herders, Leraars, Gezanten, Opzieners, Bouwlieden, Engelen, Boden, Wijngaardeniers, Wachters enz. - uit de overeenkomst van hun ambt met de bedieningen der personen, welke door die benamingen genoegzaam bekend zijn, - Edoch, zij worden in het bijzonder ook Leraars genoemd, als zijnde or­dinaarlijk van God geroepen, om de Schrifture tot stichtinge der gemeen­te uit te leggen en de lere Derzelver tegen de valse predikanten voor te staan en te verdedigen.

God wil, dat Zijn gunstvolk hier op aarde, als zijnde Sions-scholieren, zullen onderwezen en geleerd worden. Daarom, hetgene in de binnenka­mer geschiedt, zal op de daken gepredikt worden; gelijk Sions-scholieren tot hun opbeuring, vertroosting, bevestiging en versterking zo menig­maal ondervinden; en waardoor ze ook leren kennen, wat ze bezitten en wat ze nog missen, om wel getroost te kunnen zijn in leven en in sterven. God wil zich dan daartoe onder zijn kudde, dat is, in Zijn stal of kerke van Leraars of Predikanten bedienen, en te dien einde roept en zendt ze de Heere Jezus zelf volgens Joh. 20:21b. Gelijkerwijs mij de Vader gesonden heeft, sende ik oock ulieden. Paulus zegt: Ende hoe sullen sij prediken indien sij niet gesonden en worden? - En wien acht hij als hun zender? Dat zal de man u zeggen in 2 Cor. 5:20: Soo zijn wij dan gesanten van Christi wege als of Godt door ons bade: wij bidden van Christi wege laet u met Godt versoenen.

Degenen dus, die daarvoor erkend willen worden, moeten natuurlijk ook hun geloofsbrieven kunnen vertonen. Ik, althans acht, dat er geen assuranter bestaan kan bedacht worden, dan zulk een ambt te aanvaar­den, zonder daartoe van God geroepen en gezonden te wezen. Hetzij men het besteekt door vooruitzicht op natuurlijk voordeel; hetzij men er toe gedreven wordt uit eigen wil en zin; hetzij men het onderneemt uit hoogmoed; om het even, uit wat voor beweging men er toe gedreven wordt, het is ene vreeselijke zaak.

Mijn innige wens en bede is, dat de Hoge en Verhevene God zijn kinderen bewaren moge voor alle omleidingen des satans, om hen buiten God tot zulke dingen te vervoe­ren. Immers, in het natuurlijke zou het geen geringe misdaad genoemd worden, wanneer iemand een akker, ene kudde of stal zoude durven aanvaarden, zonder van den eigenaar er toe geroepen of gezonden te wezen. Ik denk, dat men in het uitwendige iemand, die dit ondernam voor onzinnig zou verklaren. Maar alzo zal de Heere dezulken in den oordeelsdag ook verklaren, volgens Matth. 7:22 en 23: Velen sullen ten dage tot mij seggen: Heere, Heere en hebben wij niet in uwen name gepropheteert ende in uwen name duyvelen uytgeworpen ende in uwen name vele krachten gedaan? - Ende dan sal ick haer opentlick aanseg­gen: Ick en hebbe u noyt gekent. Gaet wegh van mij gij die de ongerechtigheyt werckt. De Heere Jezus waarschuwt ons ook in het 15e vers van dit capittel tegen zulke inbrekers, zeggende: Maer wacht u van de valse propheten dewelcke in schaepsklederen tot u komen maer van binnen zijnse grijpende wolven.

320

321

Ziedaar nu, geachte Vriend! zo heb ik dan (volgens mijne denkwijze) naar den Woorde Gods, uwe vragen naar vermogen beantwoord. Ik had

er in den beginne nog al veel bezwaar in; ik zag er zeer tegen op. Maar nademaal ik overdacht met een wijze te doen te hebben - ik zeg zulks niet om u te verheffen - kreeg ik er meer vrijmoedigheid toe; wijl ik meen, dat eert wijze gemakkelijk een dwaze of onkundige kan verdragen; anders toch komt de naam van wijs hem niet toe; en wat die 'half en halven' betreft, dat zijn somtijds juist de gevaarlijkste; daar dezulken doorgaans wijs zijn in hun eigen ogen en gevolgelijk uit de hoogte op mij en mijns gelijken neerzien. Ik heb zulks in mijn dienstwerk meerma­len ondervonden: b.v. wanneer ik eens ene verkeerde uitdrukking deed; of niet naar de regels der taal- of redeneerkunde sprak; nu, dat ging er bij hen in; maar van de goede uitdrukkingen hadden ze geen indruk, daar verbleekten of verbloosden zij niet van. Gal. 6:3: Want soo yemant meynt yet te zijn daer hij niets en is, die bedriegt hem zelven in sijn gemoet.

Ten slotte deed ge me ook nog de vraag, of de Heere voor Zijn volk, te hunnen nutte, ook wel een onbekeerd mens zou willen gebruiken; dan of Hij alléén door een bekeerde hun tot zegen zou willen zijn. –

Och, mijn vriend! God is een souverein God. Hij gebruikt naar Zijn believen, dien Hij wil. Ziet dit aan een Bileam, Saul, Judas en anderen meer. De Heere kan ze als dienstknechten gebruiken; maar let op Joh. 8:35: Ende de dienstknecht en blijft niet eeuwighlick in het huys; de sone blijft er eeuwighlick.

De Heere maakt zulke predikanten doorgaans nog openbaar aleer ze sterven. Jer. 3:15 staat: Ende ick sal ulieden herders geven na mijn herre; die sullen u weyden met wetenschap ende verstant. - Maar ongelukkig is het, als wij herders en leraars krijgen niet naar Gods, maar naar 's mensen harte. De Heere gaf aan Israël enen Saul, en wel naar 's volks harte; doch in Zijnen toorn. - Edoch, als God de Heere zulke predikanten wil gebruiken, dan is het voor Zijn hongerig en dorstig volk ook al evenveel, of hun de spijze voorgezet wordt in een aarden pot of op een gouden schotel; niet de pot, schotel of beker kan hen voeden of verkwikken, maar de spijs en drank. God belastte eens ene 'zwarte' raaf, om Elias te spijzigen (1 Kon. 17). Op ene andere maal, toen hij onder den jeneverboom zat, wilde God tot datzelfde werk een Engel uit den Hemel gebruiken. (1 Kon. 19). Doch Elias weigerde aan geen van beiden om de spijze van hen te ontvangen. Simson was de honing niet minder zoet, alschoon ze gehaald was uit het lichaam van een doden leeuw (Richt. 14).

Mijn vriend! daar ik, al schrijvende niet bemerkte, dat mijn brief al verre boven mijn bestek uitgedijd is, zo ben ik, zulks thans bespeurende, wel genoodzaakt hem te beëindigen. Ik besluit dan met 't laatste rijm-versje van Ps. 22. 1.)

*Uyt hen sal altijt yemant komen voort*

*Om de nakomers te leren u woort*

*Ende de goedigheyt hoogh gepresen,*

*Van U bewezen.*

Vaarwel! Zijt den Oversten Leidsman bevolen!

Uw vriend en broeder in den Heere

D. Bakker.

1.) Wijl de Schrijver niet dan na vele dringende uitnodigingen, in de uitgave der beide brieven toegestemd heeft, verzoekt hij den lezers, wel in het oog te houden, dat het slechts brieven en geen volledige verhandelingen zijn.

322 323

**Brieven over de laatste ziekte**

en het overlijden van ds. Bakker Mededelingen van L. Hubregtse, ouderling te 's-Gravenpolder

Het is den lezers van dit geschrift reeds bekend dat ds. D. Bakker den 25 november 1885 is overleden.

De overledene was een man die veel invloed had. Hij was een bijzonder instrument in de hand des Heeren tot opbouwing van zijn kerk; die bij­zonder naar het harte van Gods erfdeel en volk wist te spreken. Hij was begaafd met licht en wijsheid, om het kostelijke van het snoode uit te trekken. Hij was bedeeld met den Geest des onderscheids en niet vrezende, voor wien ook, om het den rechtvaardigen aan te zeggen dat het hun wel zoude gaan, maar ook den goddelozen dat het hun kwalijk zou­de gaan. Daarom moest hij den haat, hoon en spot van velen, en voorna­melijk van de Farizeeën en schriftgeleerden ondervinden. Maar, lichaam en ziel, ja alles veil hebbende voor Gods naam en zaak, zo deinsde hij daar niet voor terug; maar was des te ernstiger, om den vollen raad Gods te verkondigen.

Velen van Gods volk, die zijn vrienden waren, zullen belangstellend vragen, hoe het in de laatste ziekte en bij het sterven van ZijnEerw. zoal gegaan is. Zoveel in ons vermogen is, wensen wij aan de belangstel­ling dier vragers te voldoen.

Schrijver dezer mededelingen was een zijner Ouderlingen en heeft hem veeltijds bezocht en voornamelijk in de laatste dagen bijna onafgebroken opgepast. Wij beginnen onze mededelingen dan voor den aanvang zij­ner laatste ziekte.

Opmerkelijk was het, al een geruimen tijd voor zijn ziekte, dat hij zeer ernstig was in het vermanen en waarschuwen in al zijn gemeenten en bijzonder alhier te 's-Gravenpolder, zo op kerkelijk als geestelijk ge­bied. Velen getuigden, dat zij op zijn laatste reizen naar zij toen dach­ten, wegens de buitengewone opening in zijn prediking, toen den Domi­nee zijn afscheid hebben horen prediken. Toen hij met Pinksteren op Nieuw-Beijerland gepredikt had, had hij aldaar ene koude opgedaan die de aanleiding tot zijn ongesteldheid en ziekte geweest is. Op 's- Gravenpolder bleef hij echter nog prediken, hoewel altijd met een zwak en ongesteld lichaam. Tot verwondering van ieder drong hij daarbij bij­zonder aan op de waarachtige bekering en op de vrije rechtvaardigma­king des Zondaars voor God, inzonderheid bij zijn leren over den 23 sten en 24 sten Zondag van den Catechismus. Maar ook niet minder op de heiligmaking en verlossing, zonder welke niemand den Heere zien zal. De laatste twee zondagen, waarop hij geleerd heeft, had hij tot teksten Psalm 37 : 39 en 40 en Psalm 106 : 4 en 5, daarbij weder zeer ernstig op rechtvaardigmaking en heiligmaking aandringende en het grote heil der rechtvaardigen aankondigende tot aanmoediging van het arme volk van God. Na het prediken over den 38sten Zondag van den Catechismus heeft hij den kansel niet meer kunnen beklimmen.

Nu begon zijn ziekte en zwakheid meer en meer te klimmen zodat men van lieverleden het ergste begon te vrezen. De Dominee daarente­gen, niet wetende welke weg de Heere met hem zoude inslaan, was mees­tentijds met Gods doen en raad verenigd. Twee zaken waren er inzon­derheid die hem somtijds hier nog beklemden. Voreerst de toestand der Kerke Gods, daar God hem als herder en leraar over gesteld had en die zeer nauw op zijn hart gebonden lag, gelijk men uit de volgende brieven zien kan. Ten tweede was hij zeer bezorgd omtrent den toestand der ar­men en der wezen en weduwen, waarvoor hij steeds ene bijzondere zorge gehad had. Maar, zag hij aan den anderen kant op de toekomst en op den gedrukten toestand van land en volk, dan wenste hij maar ont­bonden te worden en met Christus te wezen, want 'dat is mij het beste', zeide hij.

Eens op een avond, een week of vier voor zijn dood, bij hem komende en mijne vrees hem te kennen gevende dat we hem zouden moeten missen, ging hij aan het spreken uit de vastigheid en onveranderlijkheid van Gods verbond en van zijn beloften, 'die alle' - zeide hij - 'in Christus ja en amen zijn'. Hij lag toen te bed; maar de Geest Gods werd zo vaardig over hem, dat hij zijn zwakheid vergetende, eruit kwam, voortging met spreken. Er was nogal een heel gezelschapje in de kamer; maar, o! wat maakte hij den Heere toen nog groot en wat was hij zelf klein in zijn schatting. Hij kon geen woorden vinden, om zijn geringheid en godde­loos bestaan uit te drukken; maar ook niet om God te roemen, voor de grote genade aan hem bewezen. Eindelijk van vermoeidheid weder naar bed gaande, zo riep hij, terwijl hij zich neerlegde, uit: 'De vossen heb­ben holen en de vogelen der Hemels nesten, maar de Zone des mensen had niets, waarop Hij Zijn hoofd kon nederliggen; en ik dood- en doem schuldige zondaar lig hier in de pluimen!'

O, wat zakte hij toen weer in zijn nietigheid en onwaardigheid weg, voornamelijk als hij overwoog, hoe Christus aan het vloekhout was gena­geld, 'en dat voor zo een' - zeide hij. 'Kom' - zeide hij - 'zing eens Psalm 118 : 9', hetwelk wij deden alsmede Psalm 89 : 12 en 19.

Kort daarop viel hij in slaap, waarop wij hem voor dien avond verlaten hebben.

Daar nu zijn lichaamskrachten al maar afnemende bleven en zijn lijden groot was, zo sprak hij voorts niet veel meer Maar, tien dagen voor zijn dood kwam God hem 's nachts met die waarheid voor uit 2 Cor. 5 : 1: 'Want wij weten, zo ons aardsche huis dezes tabernakels gebroken wordt, enz.' En hoe groot zijn lichaamslijden ook was, zo tartte hij met Paulus den dood uit, zeggende: 'Dood, waar is uw prikkel? helle! waar is uwe overwinning?'

Vijf dagen voor zijn dood viel hij in flauwten en hierdoor werden zijn vermogens zeer gekrenkt. Nogtans sprak hij 's maandags nog met mij over den toestand der gemeente. Doch des namiddags van woensdag den

25 November 1885 verachterde hij zoveel, dat hij nog dienzelfden dag met den glans op zijn gelaat, Gods eeuwige heerlijkheid inging, om God volmaakt te verheerlijken en van zijn zwaren arbeid te rusten.

324

325

De ontsteltenis ey droefheid over zulk een verlies was algemeen en uiter­mate groot. Dit bleek inzonderheid bij zijn begrafenis, welke plaats had des maandags, den 30sten November. Ene onafzienbare menigte van heinde en verre opgekomen, om het stoffelijk overschot van den zo ge­liefden en beminden Leraar mede ter aarde te bestellen, volgde de stati­ge lijkkoets, niet tegenstaande het gure November weder, plusminus 150 personen hadden zich aan den trein, die de koets volgde, aangesloten, be­halve de menigte, welke deze plechtige begrafenis wensten te aan­schouwen. Nadat de zeer zware kist in den grafkelder nedergelaten was, deed schrijver dezes (L. Hubregtse) ene aanspraak van den volgenden inhoud:

'Geachte kinderen, familieleden en vrienden van onzen overle­den vader, herder en leraar! Treurvolle omstandigheden, nietwaar? daar wij ons allen op deze ogenblikken in bevinden, terwijl wij aanschou­wers zijn van het wegzinken in de groeve der vertering van het stoffelijk overschot van onzen beminden leraar.

Maar, treurvol ook, nogtans met dankbare herinnering mogen wij terug­denken aan ZijnEerw, moeitevolle, doch voor ons zo dierbare leven. Onnodig achten wij op te halen, wie hij was op maatschappelijk en geestelijk gebied, voor arm of rijk. Genoeg op aller aangezicht de droef­heid te lezen over zijn verlies. Maar, gelijk het leven hem Christus was, kon ook niet anders dan het sterven hem gewin zijn. Ja, hij juicht nu al voor den Troon het eeuwig Hallelujah met al de vrijgekochten des Hee- ren; waar hij hier zo menigmaal reikhalzend naar uitzag. Hij rust nu van zijnen arbeid, volgens Johannes Openbaring: 'Zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, want zij rusten van hunnen arbeid en hun werken volgen met haar.

De kroon van overwinning werpt hij neder voor de voeten van het geze­gende Gods-Lam, van Wien hij hier zulk een ijverig verkondiger was: den rechtvaardigen aanzeggende, dat het hem wel zou gaan en den god­deloze, dat het hem kwalijk zou gaan. En gelijk hij naar de ziel de eeu­wige rust is ingegaan, zo rust ook hier zijn stoffelijk deel, naar het woord: 'Ze zullen rusten op hun slaapsteden, een iegelijk, die in zijn oprechtheid gewandeld heeft; - en Job getuigt ons: 'Daar rusten de ver­moeiden van kracht' - tot dien dag der opstanding, om dan met ziel en li­chaam God volmaakt te verheerlijken.

Mocht de Almachtige ons allen genade verlenen, om zijn voetstappen te volgen. De gedachtenis dezes rechtvaardigen zal dan ook voor ons tot zegening zijn. De Heere geve dat, uit vrije genade. Amen'.

Ziedaar lezers! u kortelijk iets aangaande ZijnEerw, laatste levensogen­blikken en sterven medegedeeld. Vergenoegt u met dit weinige want alles mede te delen is mij onmogelijk. Maar de Heere zou dit weinige nog tot zegen kunnen doen zijn; hetwelk de hartelijke wens is van schrijver de­zer.

**Brief van Marinus Ruben, ouderling te Terneuzen aan Theunis van Hemert te Poederoyen**

Neuzen, den 26 December 1885.

Geachte Vriend en Broeder!

Met deze letteren te schrijven, doe ik U weten dat wij door 's Heeren goedheid nog in een redelijken welstand verkerende zijn en hopen van U hetzelfde. Wij zijn, nadat wij elkanders aangezichten op het sterfhuis mochten aanschouwen, huiswaarts gekeerd en mochten ene goede en voorspoedige reize genieten.

Het was wel een treurige dag, waarop wij onzen geliefden Leraar over moesten geven aan de groeve der vertering. Echter was het ons verblij­dend hem te hebben mogen volgen in leven en bij zijn begrafenis. Ten anderen, hoewel wij hem hier veel missen in allen weg, en zullen blijven missen, nogtans is er voor 's Heeren volk geen anderen weg, om tot de volle genieting te komen, dan door den dood.

God heeft Zijn leven en Goddelijken raad ook met onzen Leraar uitge­diend. En 's Heeren dierbaar doen goed te keuren, is de gezegendste weldaad en gunste. Maar, de Heere moet het ons genadiglijk schenken. Wij hebben de dagen weder doorleefd, waarop de gedachtenis van Chris­tus' geboorte gehouden wordt. Ik mocht nog enigszins aangedaan zijn over die eeuwige souvereine ontferming van God Drieëenig. Was het dat niet, het was voor eeuwig afgedaan. Want, krachtens de bondsbreuk in Adam liggen wij dood door de zonden en de misdaden. Dus, mogen wij daar dan in toepasselijk van ondervinden, dan is het, zo als de Engelen bekend maakten en erkenden: 'Eere zij God in de hoogste Hemelen; vre­de op aarde; in de mensen een welbehagen!' Dus is het enkel opzoe­kende genade, dat 's Heeren volk te beurte valt; zonder waardigheid of verdiensten.

Ik wil U nog iets melden aangaande het laatste prediken van onzen Leraar. Wij hebben hem hier het laatste horen leren over den 29sten Zon­dag van den Catechismus. Des morgens had hij tot tekst Psalm 74, en daarvan deze woorden: 'Wij zien onze tekenen niet meer'. 's Avonds had hij deze woorden: 2 Cor. 7 : 10: 'Want de droefheid naar God enz.'

Hij was 's morgens al zo ziek, dat hij haast niet kon optreden.

Kort en zakelijk sprak hij over die waarheid. Voornamelijk deed hij uit­komen, wanneer Gods volk hun tekenen zien en wanneer die niet ge­zien worden. Troostelijk en bemoedigend voor 's Heeren gunstgenoten, voorwaar.

's Namiddags betrok hij bij den 29sten ook nog iets aangaande den 28sten Zondag: wie de gerechtigden en wie de niet-gerechtigden waren, om 's Heeren Avondmaal waardiglijk te gebruiken. Hoe was ZijnEerw. bestraf­fende en vermanende, om toch toe te zien, om zonder genade toe te tre­den. Wat toonde hij toch ernstig aan wie het ware bruiloftskleed aanhad en wie niet. Alsmede het gevaar, op welke verkeerde

326

327

gronden zij toegelaten werden die ongereformeerd waren. Wat was hij toch ontdekkend en bestraffend!

's Avonds insgelijks. Wat toonde hij duidelijk aan, wie de ware of valse droefheid bezat en waaraan zulks te kennen was. En wat wij al bezitten konden en nogtahs genadeloos wezen. Wat legde hij uit en toonde hij aan het grote gevaar voor de aannaderende eeuwigheid. Toen (achteruit ge­zien) gevoelde hij de ongesteldheid de overhand nemen, en gaf het duide­lijk te kennen zeggende, dat het de laatste keer wel zoude kunnen wezen, dat hij in ons midden was, om reden dat de ouderdom inviel en de onge­steldheden zeer toenamen.

Dus den 29sten Zondag heeft hij alhier zijn afscheid gepreekt. Toen heb ik hem nog horen prediken te St. Maartensdijk; 's morgens over Epheze 3 : 14 tot 19. O, wat toonde hij toen aan, hoe een rechte dienaar gesteld moet wezen, hoe hij alles wat hij en de gemeente behoeven, op zijn knieën van God moet afbidden. Hoe zulk een dienaar met de nooden van zichzelven als die van het volk des Heeren hier op aarde in alle gevallen verkerende is. Wat toonde hij in zijn prediking aan het onderscheid tussen de Evangelische gestalten en de wettische; dat woelen en tobben met eigen plannen en voornemens. Tevens, wat 's Heeren volk door ge­nade als een verkregen recht als erfgenamen reeds bezaten en nog te wachten waren.

O, wat gaf de Heere ook dien dag mijne begeerte des harten, alzo daar nog des Heeren Woord te mogen horen verkondigen en veel van Gods volk aldaar te mogen ontmoeten, zo bekenden als onbekenden.

's Middags predikte hij over de Wet des Heeren, het openen van de zelve. Wat leidde hij daar al ernstige zaken uit af, eer hij tot de verklaring over­ging. Hij vraagde of Gods Wet ook al geluid had in ons harte, hoedanig ook aan Israëls volk God Zijn wet gegeven had. Wat bijgelovigheid al verbood in ons diepgezonken land, de wet zo streng te prediken en welke dwalingen er al heerschten daaromtrent tot die superstitie toe van dat betoverende gevoelen van zekeren Huët uit Goes, hetgeen hij alles wederleide op grond van Gods getuigenis. Alsmede waaruit wij weten konden of wij door de wet der wet gestorven waren, enz.

's Avonds - en dat is de laatste maal dat ik hem gehoord heb - leerde hij over 2 Chron. 20 : 12: '0 onze God, en zult Gij enz.' O, wat toonde hij aan dat de weg voor Gods volk en kerke was door benauwdheid en wat middel er was om daarin hulpe te erlangen, namelijk dat wij met Joza­phat niets anders te doen hadden, dan onze ogen op God te slaan. Want, hoe het op deze aarde alles te kort schoot; maar hoe er een Almachtig God in den Hemel was. En zulks alles zo recht troostelijk en bemoedi­gend in allen weg, ook daar wij thans in verkeren. O, het is in den weg waarin wij ons nu bevinden te hopen, dat de ondervinding ons moge lee- ren, dat het ons gaan moge als dezen Jozaphat.

En zo is er een tijd geweest dat ik ZijnEerw voor de eerste maal gehoord heb, en dat is 25 à 26 jaren geleden en nu den 34sten Zondag voor de laatste maal. Ik moet en mag zeggen verblijd te zijn, hem gehad te mogen hebben, te ontmoeten en te kennen, en een dierbaar geschenk voor mij geweest te zijn uit 's Heeren hand.

Hij is toen 's maandags ziek van St Maartensdijk te huis gekomen en is sedert blijven sukkelen, nu eens wat beter en dan weder erger. Toen het te Neuzen gehoord werd dat het met den Dominee bij lang niet goed ging, maar dat het erger werd, heeft mijne vrouw den 21 October hem te zijnen huize een bezoek gebracht. Zij bij hem inkomende en ziende zijn gesteldheid des lichaams was er zeer over aangedaan, dat hij er zo erg uit zag en ook tekenen openbaarde dat de Heere een anderen weg zoude houden, en die was dat de Heere Zijnen dienstknecht tot zich zoude ne­men. Hij was toen alrede zo afgetrokken van de dingen dezer wereld dat hij er zich niet meer mede inlaten konde. Maar hij zeide tot mijne vrouw dat hij veel werkzaam was met de zalige afgestorvenen, de nu reeds juichende zielen voor den Troon Gods en voornamelijk ook met vader en moeder (P. de Ruiter en Neeltje Kaan) en andere bekenden. Hij sprak dien dag veel over de belangen der eeuwigheid, zodat, toen de dag een einde nam, hij zich wegens afgematheid reeds voor den eten te ruste begeven moest.

Tussen den maaltijd zich weer een weinigje opgefrischt bevindende na het lezen, werd hij zo opgewekt en verblijd in God, dat hij zeide: 'Zou­den wij niet een versje zingen kunnen'? En toen hebben ze nog vijf versjes gezongen, namelijk Psalm 61 : 2 en 3; Psalm 85 : 1 en Psalm 118 : 7 en 8. Toen dat geëindigd was, zette hij zich op zijn knieën op zijn legerstede en heeft toen openlijk den Heere erkend voor al zijn gunstbewijzen en boven alles kreeg hij enen vrijmoedigen toegang tot den Genade-Troon, om met de belangen voor het volk en van de gehele kerk toe te mogen naderen. Vooral voor de opzieners der gemeenten en voor hun kinde­ren mocht hij afsmeken dat de Heere Zijnen Geest over hen toch mocht gelieven uit te storten.

Mijn vrouw in dezen zeer bedroefd zijnde, zeide: 'Dominee! wat moet er toch van het volkje en van de gemeenten komen als u eens komt te ster­ven?' Hierop antwoordde ZijnEerw.: 'Als ik over den dood zie, dan zeg ik: u houdt God toch altijd nog over en dan mag het er hier al een weinig­je sukkelende door moeten gaan, maar daar zal toch welhaast een goed einde aan komen Maar zie ik in den dood, dan zie ik er geen doorzicht in Maar - aldus besloot hij - God leeft!'

Dus heeft mijne vrouw aldaar een nachtje doorgebracht en bij het af­scheid nemen van hem heeft hij nog eens met haar gebeden; en nadat hij hun allen den zegen van God afgebeden had, hebben zij hem verlaten en zijn zo weder te huis gekomen.

Nadat zij ons medegedeeld hadden, in welk een zwakken toestand hij naar het lichaam verkeerde, kregen wij hierop ook begeerte, om hem eens een bezoek te brengen. Dit hebben wij met ons vieren waargeno­men.

Den 28sten October zijn wij ten zijnent aangekomen. Maar, ach! wat stond ik bij het inkomen versteld! Nadat wij hem gegroet en naar zijnen

328

329

toestand, hoe het hem ging, gevraagd hadden, antwoordde hij: 'Ik denk, dat het zo stillekens naar het einde gaat'. 'En - zeide hij - 'ik kan het wel niet ten volste besluiten of die waarheid van God is, maar zij zweeft zo gedurig door mijn harte, namelijk: want de tijd mijner ontbinding is aan­staande'.

En ja, de uitkomst heeft bewezen dat die waarheid wel degelijk van God geweest was, en de tijd zijner ontbinding toen net aanstaande, want nu is hij er niet meer. Het is geschied gelijk ik van dezen zomer, toen hij begon te lijden, al niet anders meer had kunnen geloven, of de tijd zou voor onzen Leraar met de eeuwigheid verwisselen, daar mij voorgekomen was, hetgene wij lezen in Hebr. 13 : 7: 'Gedenkt uwe enz'.

Nadat wij toen enige spijze genoten hadden, is ZijnEerw. weer meer en meer bijgekomen en is toen gaan spreken over Psalm 56 van David, hoe hij zegt: 'Gij hebt mijne omzwervingen geteld; leg mijne tranen in Uwe flessche en zijn ze niet in Uw Register?'

Vooreerst handelde hij over zijn omzwervingen hier op aarde, hoe dat hij steeds van de ene plaats naar de andere gaande en kerende was, even gelijk een vogel uit zijn nest om­doolt en omzwerft.

Ten tweede sprak hij over zijn ontmoetingen als een rechte vreemdeling, die hier geen recht te huis had en die boven dien nog voortdurend het mikpunt was voor de vijanden. Daarbij deelde hij nog mede, hoe hij geleerd had; en onderwijl had er hier een doorbraak plaats in welken polder van hem ook bezittingen lagen.

En dat hij zulks het eerst vernam uit de nieuwsbladen. En meteen ver­spreidde zich het gerucht dat Dominee Bakker doodarm geworden was; ja, dat hij zelfs f 5000 (naar ik meen) van iemand opgenomen had (ik meen van vrouw Mast of vrouw Schippers te Oud-Beijerland) en nog veel meer van anderen, en dat hij daar nu mede op de vlucht was, zodat die mensen dat geld nu ook kwijt waren. Maar, de vrouw van wie men hem dit nagaf, had twee zonen en een daarvan, die voor een atheïst door­ging, kwam te dien stonde in de herberg, alwaar men juist over de oplich­terij zijner moeder aangedaan, sprak en terwijl hij zulks hoorde, stoof deze op een verschrikkelijke wijze op, om alles te logenstraffen en zijn eer en die zijner moeder te verdedigen.

'O, zeide ZijnEerw. - wat heb ik al niet ontmoet!' Doch hij ging voort met te zeggen, hoe troostelijk dat het was, te mogen geloven dat ook zijn tranen door God vergaderd werden en in zijn flessche waren. Hij deelde daar bij mede, dat zekere flesschen van ouds tot zekere gelegen­heid gebruikt werden door de Perzische koningen. Hij ging voort met aan te tonen, hoe dat God door zijn Alwetendheid wist, welk tranen er al door de ontmoetingen henen om den Heere geschreid werden. Vervol­gens verklaarde hij omtrent dat register, hoe dat aardtsche koningen bij­zonder boek- en aantekening hielden van de voornaamste lotgevallen, die zij in registers deden stellen en vertelde daarbij hoeveel troost hij ge­noot, te mogen geloven, dat God ook zijn weg, pad en al zijn ontmoe­tingen in het boek van zijn Alwetendheid had opgetekend. Hij zeide ook, hoe opmerkelijk het was, dat de Psalmen waarin David als in de grootste ellende zittende voorkomt, juist bestempeld zijn met: een gouden kleinood Davids.

 O, wat had hij een gevoel en besef van zijn doorle­ven op aarde! Vervolgens sprak ZijnEerw. nog over de behandeling welke hij te 's-Gravenpolder ondergaan had ten tijde toen hij zo lijdende was aan het rheumatiek; hoe de duivel toen zulk een groten rol met hem ge­speeld had, door de schandelijkste dingen, welke door andere mensen (zelfs een predikant) die bijgeval een gelijken naam voerde als hij, ge­pleegd waren, op zijn rekening te schrijven en hoe die beschuldigingen voor een korte poos het gehele land doorgevlogen waren, waartoe zelfs sommigen van Gods volk gebruikt geweest waren.

Hij roemde daarover den Heere nog, Die ook voor zijn goeden naam zor­ge gedragen had, en met hoeveel opening hij na zijn herstelling op een zondagmiddag had mogen handelen in de voorafspraak uit 1 Petri 1 : 5 waarin hij aan had mogen tonen, waarvoor de Heere Zijn volk wel en waarvoor hij ze niet altijd wilde bewaren en dat Hij hen ook niet altijd wilde bewaren voor een kwaden naam. Dit alles stelde hij ons zeer uitge­breid voor.

Vervolgens ging hij met ons nog aan het spreken over de leraars en pre­dikanten. Hij zeide dat, zo verre hij er van oordelen kon, er hem niet één bekend was, die ene Goddelijke roeping of een Goddelijken last had; ja, dat hij zelfs onder degenen die het naast in de belijdenis aan ons grensden en met ons overeenkwamen, er niet één kende die waarachtig van God bekeerd was; al hielden zij er zichzelven voor of werden door anderen daarvoor gehouden; hoewel hij dit alleen maar openbaarde, voor zoverre hij er mede bekend was; willende het oordeel over die za­ken volgaarne aan den Heere overlaten. O, wat spoorde hij ons vervol­gens nog aan om toch in ons beginsel te mogen volharden en staande te blijven.

O, ik kan u niet zeggen, hoe wonderlijk ik door zijn spreken ge­troost en gesterkt was geworden.

Vervolgens brak zo al stillekens de tijd aan, dat wij hem weder verlaten moesten. Deze stonde daar zijnde, zeide ik: 'Dominee, u moet toch eerst nog een zegentje over ons vragen'. 'Ach - zeide hij - 'ik ben toch zo zwak en geheel ten einde uit, zodat ik het haast niet zal kunnen'. Ik zeide: 'Och, als u het niet lang kunt doen, doe het dan maar kort'. En o! met hoeveel opening heeft hij ons toen nog opgedragen aan den troon der ge­nade; wat vraagde hij ernstig dat de Heere voor ons mocht wezen als oud­tijds Lemuël om den mond te openen voor de stommen, om zo alles en alles voor ons en voor Zijn ganse Kerke te willen zijn.

Ik herinner mij ook nog, hoe hij ons mededeelde, dat hij, wat zijn uitein­de of sterven aanging, volkomen met God verenigd was. Zag hij op zijn vrouw, die kon met 's Heeren zegen, wat het uitwendige aangaat, goed haar einde bereiken. En ditzelfde konden ook zijn kinderen, wanneer zij schappelijk oppasten onder den zegen Gods.

Alzo hebben wij al wenende afscheid van hem genomen en hem verla­ten om hem hier op aarde nimmer weder te zien. Veertien dagen later, den 11 November hebben mijne vrouw met nog drie anderen hem een

330

331

bezoek gebracht. Toen zij aldaar kwamen en tot zijn zoon Jacob zeiden wie zij waren, namelijk vrienden uit Terneuzen, en deze hem zulks had megedeeld, kregen zij verlof om een, voor een binnen te komen; maar toen hij bemerkte wie het waren, zeide hij dat ze allen binnen moesten komen. Toen is ZijnEerw. gaan spreken ten eerste wat zijn bedoeling geweest was met zijn prediking; hoe dat hij geen goud of zilver begeerd had, maar alleen het welwezen der onsterfelijke zielen, die voor de eeu­wigheid geschapen waren. Even als een rechte Samuël door 's Heeren ge­nade.

O, wat was hem dit nu tot steun en troost voor zijn ziele. Vervol­gens sprak hij over de goedkeuringen die hij thans van den Heere mocht genieten en over zijn tegenwoordige gemeenschap met Hem; dat de Heere hem hier op aarde had willen gebruiken in zijn Kerke en waar­voor en tot wat einde; hoe dat hij vervolgens zich al vertegenwoordigde zijn inkomen en ingang in de eeuwige heerlijkheid; hoe dat Christus hem zijn loon op zijnen arbeid zoude geven te ontvangen, een loon naar gena­de, waarvan de Zaligmaker zegt in Matth. 25: 'Ik was hongerig en dorstig' en wat daar meer staat. Het was alsof hij met zijn geest al boven was. Hij had het zo goed en zalig en was zo Hemelsch gesteld, dat zij allen met hem aangedaan waren. Hij geleek toen al meer op een Hemeling, dan op een die nog op aarde was.

Vervolgens zijn die vrienden nadat zij dien tijd bij hem vertoefd hadden, den 12den reisvaardig geworden om ten zijnen huize weg te gaan. Maar eer zij vertrokken waren, heeft hij nog opentlijk met hen gebeden. En ach! wat heeft hij toen nog de belangens van Gods Kerk en Volk nog op­gedragen aan den Troon der genade, zo de opzieners, ledematen, kinde­ren, ja daar bleef zo niets achter. Nadat hij geëindigd had, hebben ook zij hem voor den laatsten keer gegroet.

En nu is het voor ons, zoals Jezus van Lazarus zeide: 'Lazarus onze vriend slaapt' en hij is niet meer; hij juicht nu voor den troon. Nu is hij schootvrij, ja alles te boven.

Ziedaar Theunis! enige berichten van mij en mijne vrouw aangaande onzen afgestorven Dominee. En wijl het nu reeds den 4den Januari 1886 is, zo wens ik u, uw broeder den meester en diens vrouw met uwe fa­milie veel heil en zegen toe in het nieuwe pasbegonnen jaar. De Heere wil ons en u-lieden te zamen schenken, de dierbare tekenen en bewijzen Zijner gunstige tegenwoordigheid; want, dat is toch maar het leven van het leven, nietwaar?

Nu geachte Vriend en Broeder! ik schei er uit met schrijven. En, meester! is hierin nog ene sprokkeling voor u, zoek het er vrij uit. Zo is het uit-einde van onzen geliefden Leraar geweest.

De Heere wil het leven en sterven van hem nog voor ons zegenen, tot in lengte van dagen. Ik denk: zijn prediking gaat mede tot aan ons graf, ja wat zeg ik, tot over het graf.

M. Ruben

Onder de brief staat geschreven:

'De persoon aan wien deze brief geschreven is, en die tot de meest ge­meenzame vrienden van Ds. Bakker behoorde, naar Zeeland gereisd zijnde, om den Leraar aan zijn ziekbed te bezoeken, was aldaar juist toen de ziekte zo verergerde, dat men er 's nachts bij waken moest, zoo- dat hij er de beide eerste nachten bij opgebleven is.

Toen hij van hem af­scheid nam, zeide de Leraar: 'Nu Theunis, toen mijn vader ging sterven, stond ik als kind aan zijn bedstede schreiende en wenende over mijnen geliefden vader. Toen zeide hij tot mij: 'Daniël, mijn kind, nog een avond-schoftje, en dan zien we elkander weder'. Vervolgens deelde hij hem aangaande zijn vader nog enige zaken, belangende de hope die hij voor zijn vader koesterde, mede. Waarna hij zeide: 'En nu, Theunis, zo zeg ik ook tot u: nog een avond-schoftje en dan zien wij elkander weder'.

**Brief van een ouderling te Poortvliet aan een vriend te 's-Gravenpolder**

Zeer Geachte Vriend en Broeder, zo ik mag geloven, in den Heere!

Ik neem op uw verzoek, mij opgedragen, de vrijheid, om mijn laatste ge­sprek, dat ik met onzen in zijn leven zo dierbaren doch nu zalig in den Heere ontslapen Leraar, gehad heb, onder een zuchtend en verlangend opzien tot den Heere, dat Hij mij de hulp van Zijnen lieven en indacht­makenden Geest en zijn genade onder dit mijn schrijven moge believen te verlenen, Ued. over te zenden.

Zoveel ik mij kan herinneren, was het den 13den November 1885, dat ik hem aan zijn ziekbed bezocht heb, met de innige begeerte in mijn har­te, dat de Heere het uit genade ons geven mocht, om mij nog ene troost- reden uit zijnen mond te doen horen.

Toen ik bij hem in de kamer kwam, werd mijn hart aangedaan over het vernemen zijner zwakheid. Hij was toen onder ene nauwkeurige verzor­ging van Rottier, die hem zo veel mogelijk alle verkwikking toe diende. Ik sprak hem aan, zeggende: 'Dag Dominee, hoe gaat het?' Hij zeide: 'Dag Piet - zoals hij mij meestal noemde - dat gaat wel, hoewel zwak naar het lichaam'. Ik antwoordde: 'Dat zie ik wel'. Waarop hij dadelijk zeide: 'Doch ik lig hier makkelijk, want ik lig hier met de Heere, en als men met den Heere op het bed ligt, dan ligt men niet moeielijk'. Ik antwoordde: 'O, neen, want dat maakt al het bitter zoet'. Hij zeide: 'Welzeker. Ik heb hier nog geen ogenblik moeielijk met mijnen God gelegen, en wat de Heere met mij voor heeft, heeft Hij mij nog niet geopenbaard'.

Daarop werd mij verzocht om de kamer eventjes te verlaten en onderwijl iets in het achtervertrek te gaan gebruiken. Nu kwamen er twee vrienden van K. Bakker, zo zij mij zeiden, waren het Z. en B.

Deze werden door Vrouw Bakker uitgenodigd, dat zij, zo zij den Do­minee wensten te spreken, dan maar eens in de kamer zouden komen. Daarop zijn wij met ons drieën in de kamer gegaan. Op de vraag naar zijn toestand, zo uit- als inwendig, antwoordde hij deze personen weder

332

333

genoegzaam met dezelfde woorden, waarmede hij mij geantwoord had. Daarop waren wij van plan om afscheid van hem te nemen en hem te verlaten, hem voor dat ogenblik in grote zwakheid naar het lichaam moetende achterlaten. Hij dit bemerkende, zeide: 'Piet, waar moet gij naar toe, gij kunt hier ook wel slapen'. Waarop ik antwoordde: 'Volgens mijne gewoonte ga ik naar mijn broeder te Heinkenszand'. Hierop zeide hij: 'Dan komt gij toch zeker morgen nog wel eens aan?' Ik antwoordde dat dit mijn vast voornemen was. Tot dus verre ziet gij hier mijne ont­moeting bij hem in het bijwezen van zoon Rottier.

Nu kwam de vijand mij hierop niet weinig aanvallen, dat ik had mogen denken, in 's Heeren gunst op reis te zijn gegaan, en nu den Dominee zo zwak te vinden, dat was juist het tegendeel. Doch onder een begerig op­zien tot den Heere, ging ik 's morgens, den 14den November weder tot hem. En, hoewel Hubregtse mij zeide, dat hij dien nacht zulke grote zwakheden doorworsteld had, maakte de Heere het toch wonderlijk goed, met die bezwaren weg te nemen. Want, toen ik er kwam, vond ik Vrouw Bakker in het achter vertrek en deze bood mij dadelijk aan, om tot hem te gaan. Toen ik in de kamer kwam, lag hij een pijpje te rooken in het bijzijn van zijn zoon Krijn. Ik zeide tot hem: 'Hoe gaat het Domi­nee?' Hij zeide: 'Dat gaat nog al wel'.

Ik vraagde: 'Hebt gij vannacht nog al kunnen rusten?' Hij antwoordde dat hij naar het lichaam niet veel gerust had, maar dat de Heere hem die nacht nabij geweest was, met hem werkzaam te maken, aangaande zijn eigene belangen voor de eeuwigheid, en inzonderheid ook met de belan­gen der Kerke Gods op aarde. Onder deze werkzaamheden was de Heere hem met kracht met die waarheid voorgekomen: 'Want ik worde van deze twee gedrongen: hebbende begeerte om ontbonden te worden ende met Christo te zijn; want dit is zeer verre het beste. Maar in den vleesche te blijven is nodiger, om uwentwille - zeide hij - wanneer hij op de ge­meente zag'.

Daaronder mocht hij zo klein zijn onder Zijnen God, dat hij mij dit met tranen op zijn aangezicht mocht vertellen, onder een wegsmelten en een verslonden worden van zijn wil onder den wille des Heeren; zeggende: 'Ik heb geen uitbeding; Zijn doen is immers Majesteit en heerlijkheid'. Hier­op zeide ik: 'Dominee, wat ben ik blijde, dat ik u zo vinden mag; want eenswillens met den Heere te zijn is immers de weg naar den Hemel?' Hij antwoordde hierop: 'Wel zeker, dat is de weg naar den Hemel; en nu heeft de Heere mij Zijnen wil nog niet geoopenbaard; maar toen ik zo omtrent mijne gemeenten mocht werkzaam wezen voor den Heere, zeg­gende: 'Heere! wilt Gij mij nog langer als leem in Uwe Gods-hand ge­bruiken, het is goed; en is het Uwen wil, om mij weg te nemen, het is ook goed! En - zeide hij - terwijl ik zo werkzaam was tussen den Heere en mijne ziele, kwam die boze vijand een pijl in mijn harte schieten, met mij te vragen: Wat woudt gij voor de Kerke Gods! Wat hebt gij nog tot nut voor de Kerke Gods op aarde gedaan?' Maar hierop mocht hij den vijand manmoedig afwijzen met te zeggen: 'Zwijg! dat weet ik ook wel; want al wat ik nog in mijn leven tot nut voor Gods Kerke op aarde ge­daan heb, heeft de Heere zelf in mijn harte gewrocht!'

Daarop moest ik ZijnEerw. gaan verlaten, daar mijn tijd mij ook riep; hem nog vragende of hij nog iets tot mijnen laste had omtrent de gemeen­te, waarop hij antwoordde: 'Niets, dan de hartelijke groeten aan al het volkje'.

Zo mocht ik dan met den Kamerling met blijdschap huiswaarts gaan, daar de Heere alle leugen-profeten verslagen had.

Nu, tot zoverre, voor zoveel ik mij herinneren kan,

Na enz.

P.

Poortvliet (land van Tholen) 1885.

334

335

**Gedicht na het overlijden van ds. D. Bakker**

**Op het graf**

Laatst toefden we op den doden akker

Bij 't graf van onzen leraar Bakker

En in ons diep bewogen hart

Gevoelden wij gedachten wellen,

Die wij in rijm hier nederstellen,

Als tolken onzer hulde en smart:

Deez' leraar is zijn kluis ontvloden,

En heft met de Evangelie-boden,

Die troonwaarts hem zijn voorgegaan,

En allen die het Troon-Lam prijzen,

Op navolgbre Hemelwijzen,

Het driewerf heilig-hallel aan.

Deez' strijder had zijn strijd volstreden;

Deez' lijder had genoeg geleden;

Deez' looper liep zijn loopbaan af;

Fluks is zijn ziel, fluks opgevaren,

Den rei gevolgd der Hemelscharen,

En 't lichaam rust hier in dit graf.

Dit graf ... deez' groeve der vertering

Doet, ja de oprechte zielsverering

Der treurige Weeuw, en de eedle drift,

Van 't kinderhart der droeve Wezen

Zo tijdgenoot als nakroost lezen

In zerken dek en beitelschrift.

Maar, leider! 't treckt ook uit ons harte

Een kreet van bange ziele-smarte,

En uit ons oog een tranen-vloed;

Wijl hier naast bokken en naast schapen

Deez' herder ook in 't stof moet slapen,

Die met zijn staf ons heeft gehoed.

Hij, herder!? Ja en leraar tevens,

Die ons het enge pad des levens

Met licht en klaarheid wijzen kon;

Omdat de Geest des Heeren HEEREN

En Zijn onfeilbaar Woord bij 't leren

Zijn fakkel was en levens-zon.

Hem volgden schier ontelbre scharen

In iedre plaats een reeks van jaren,

Als hij in kunsteloze taal

Het krachtig Woord der Twee-Verbonden

Bij Godes licht hun zou verkonden

In boeren-schuur of kerk-lokaal.

Van Zeelands zilte Schelde-boorden

Tot aan de Waal, in Gelders-oorden;

Van Brabants-beemd tot Hollands-duin,

In dorp en stad bij ramp en plage

Tot zelfs in 't Vorstlijk 's-Gravenhage,

Blies hij de lof- en boetbazuin.

't Is waar dat Hoog- en Welgeleerden,

Zelfs edellien hem soms vereerden

Met een bezoek ter plaats, waar hij

Gods Woord ontsloot voor aller oren;

'Om ook eens' - naar het heet - 'te horen';

'Te horen, wat deez' klapper zei'.

Maar meest kon men in schuur of kerken

Een grimmlend tal van hoorders merken,

Gehaat bij 't kroost van Pa Armijn;

Wijl zij diens vrijen wil verneeren,

Die - naar deez' lieden stout beweren –

Slechts afgod en niet meer zou zijn.

Deez' schaar geperst door zielsbelangen,

Zag men aan 's leraars lippen hangen,

Wanneer hij hun in 's Heeren kracht,

Waarin ook eertijds Godes boden

De schapen tot den Herder noodden,

Het Eeuwig-Evangelie bracht.

Hoe kort, en bondig, waar en passend;

Hoe krachtig, zaaklijk en verrassend

Was zijn prediking, voorwaar!

Wanneer hij troostte of ook vermaande,

Of 't heilspoor naar Gods bakens baande,

Steeds sprak hij helder, juist en klaar.

336 337

Wat kon zijn stem soms lieflijk kwelen,

Als hij in 't vrede-accoord ging spelen,

Dan was hij op zijn rechten dreef.

Maar, als hij met zijn stem ging dondren,

Hoe moest de schaar zich dan verwondren,

Als hij den eis der Wet beschreef.

'Geen waan-geloof of goede werken',

Sprak hij, 'geen dienst aan school of kerken

Verwrikken Horebs steilen muur;

Niets kan den vloek van Sina koelen:

Wat ook op 't dorre zand mocht stoelen

Van de gevallene natuur'.

'Gods Kerk - dus sprak deez' leraar verder –

Is slechts door 't bloed van Sions-Herder

Gekocht; en toch geen lager bod,

Wat 't slim vernuft in stee wil bieden,

Zal ooit één ziel 't verderf ontvlieden,

Of ingaan in het Rijk van God'.

'Gods Sion heeft een goeden Koning.

- Dus ging hij voort - Die plaats en woning

Voor al Zijn schapen heeft bereid;

Die niet slechts voor hen is gestorven,

Maar ook het heil, door Hem verworven,

Hun toepast tot hun zaligheid'.

Zo was de grondtoon van zijn leren;

Zo zocht hij 't mensdom te verneeren,

En te verhogen de eer van God.

En of nu 't heir der farizeeuwen (sic!)

En schriftgeleerden aller eeuwen

Ook met die heils-confessie spot,

Dit doet aan 't fundament geen schade;

Want 't is de leer van Gods genade,

Die steunt op Sions-Rots - En hij,

Die tegen deze leer wil kallen,

Zal over dezen Steenrots vallen,

En derven 't heil der ziel daarbij.

En mocht temet een vreemdling wensen

Te weten of 't geen knappe mensen

Geen wijze leraars zijn geweest,

Die hem bij 't noeste wijsheid garen

Ten richtsnoer en ter vraagbaak waren

Tot vorming van verstand en geest,

Die kan zo hij benieuwd mocht wezen,

In 's mans bescheiden schriften lezen,

Hoe 't met die zaak is toegedaan;

Want, daarin kunnen welgezinden

En ongezinden tevens vinden:

's Mans weg en 's Heeren wonderdaan.

En wien de zaken mochten hindren,

Die 't hem in zijn papieren kindren

Ons na te laten heeft gelust,

Die wete wel, dat deze leraar

Van 't oordeel dat in 's mensen vierschaar

Gods doen betreft, goed was bewust.

Goed was bewust én door ervaring,

En door de feilloze openbaring

Van 't Woord van God, waarin bestaan

Der dwaze wijzen wordt ontmaskerd,

Die in hun oordeel gantsch verbasterd,

Den weg der wijze-dwazen smaan.

Dan of ze ook zijn geschriften laken,

Zijn nagedachtenis zelfs verzaken, (Zijn Groten Meester ging 't niet bet)

Dit baart hem thans geen griezel schade,

Wijl hij, tot prijs van Gods genade,

Uit al zijn lijden is gered;

Want, hij, in Christus kruis ontkomen

Zijn kruis, drinkt thans uit 's levens stroomen,

Die vlieten uit den Troon van 't Lam,

In Wien hij eeuwig was verkoren,

Door Wien hij hier werd weergeboren,

En Dat hem eindlijk tot Zich nam.

En in den rei der Hemelingen,

Die 't Troon-lied der Verlossing zingen,

Blinkt hij wis onder 't keurgetal

Der leraars, die van God gegeven,

Het volk van Gods verkiezing dreven

In 's Opperherders schapenstal.

338 339

Wat zal de ontvangst dier lievelingen,

Die hier eens aan zijn lippen hingen,

Daar Hemel-plechtig zijn geweest!

Met hen en al de Hemelscharen,

Die voor hem toevergaderd waren,

Viert hij nu 't Eeuwig Vreugdefeest!

Verenigd werpen zij hun kronen,

Bij 't schallen van de Hemel-tonen

Nu eeuwig voor den Glorie-Troon

Immanuëls, Die met Zijn lijden

En dood hen wilde gans bevrijden

Van zonde en schuld en straf en hoon.

Maar welk een lot is u beschoren,

Die tot zijn kudde eens mocht behoren,

Die hij gehoed heeft en geweid!

Gij mist, voorwaar! uw trouwen herder ...

Wie wijst aan u den weg nu verder,

Die tot het eeuwig leven leidt?

't Is waar, men vindt in onze dagen

Een schaar van Tien, die 't ambt najagen

Van dominee of predikant.

't Verdorven brein kan nauw meer kweken

Een dwaling, of men hoort haar preken

Met kracht van reden en verstand.

Naar ieders smaak, voor elke richting

Biedt zich schier overal tot stichting

Een leraar; hij zij, hoe hij zij!

En onder oude en nieuwe namen

Of vormen die in eere kwamen,

Tiert leugenleer en ketterij.

En of men re- of deformeere

Aan staat of kerk, aan school of lere,

Wij vrezen toch voor beternis,

Zoolang de breuk niet is genezen,

Die tussen ons en 't Hoge Wezen

Zo peilloos diep geslagen is.

Geslagen is door onze zonden,

Die de oorzaak zijn van alle wonden;

Ja, de oorzaak ook van 't groot gemis,

Waarin wij kwijnen en verkeren,

Nu onze leraar naar des Heeren

Hoogwijzen raad gestorven is.

Mocht in ons lot zijn raad ons dringen,

Dien hij nog gaf zijn volgelingen

Bij 't zingen van zijn zwanenlied:

'Mijn vrienden! Zo gij 't oog moogt wenden

Alleen op God in uw ellenden,

Zie 'k heul voor u maar anders niet!'

Dus gaan wij van den doden-akker

En scheiden van het graf van Bakker,

Dien zeer gewensten Daniël,

Die als een feniks zal verrijzen

Hier uit het stof, en eeuwig prijzen

Zijn Goël: Vorst Immanuël!

J. v. St.

340 341

**Literatuurlijst**

Acta van de synoden van Nederduitsche Gereformeerde Kerken (Dolerenden), 1887-1892. H. Algra, het wonder van de 19e eeuw. Franeker 1970.

Anderhalve eeuw gereformeerden in stad en land. Katern Zeeland, Kampen 1984. W. Baaij, Levensbeschrijving en preken, Dordrecht 1961.

D. Bakker, Gods grote barmhartigheid verheerlijkt aan een overtreder van al zijn gebo­den, Gorinchem z.j.

D. Bakker, Schibboleth of sibboleth. Beantwoording van de vraag: 'Hoe denkt gij over het wezen van den Godsdienst dergener die tegenwoordig den naam 'gereformeerd' voeren?' (...), Goes 1881.

D. Bakker, De arbeiders in den wijngaard des Heeren of tweede brief over den godsdiensti­gen toestand van onze tijd. (...), Goes 1881.

D. Bakker, Een predicatie over Jer. 31 : 11 benevens enige verhandelingen en brieven en voorvallen in het leven van (..) Ds. D. Bakker (...), Uitg. door G. van der Garde, Rotterdam (1918).

A. Bel, 100 jaar westnieuwlandkerk, Vlaardingen 1980.

A. Bel, P. van de Breevaart e.a., De vereniging van 1907 (...), Houten 1984.

A. Bergers, Eenvoudig verhaal van het leven en de bekering (..), 's-Gravenhage 1877. N. H. Beversluis, Ds. L. G. C. Ledeboer en zijn gemeenten, In:

H. Natzijl, Verzamelde geschriften over Ds. L. G. C. Ledeboer, Utrecht 1980.

BLGNP, afkorting voor: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Pro­testantisme, dl I Kampen 1978; dl II Kampen 1983.

P. Blok, Th. de Waal, Geschiedenis van een kerk (...), Dirksland 1967.

A. Boender, Gedachtenis of een kort verhaal van het leven en de bekering (...), Nieuw­Beijerland 1935.

L. Boone, Verzamelde geschriften, Venendaal 1978.

F. L. Bos, Kruisdominees. Verhalen uit afgescheiden kringen, 2e verb. dr. Kampen z.j.

J. Bosch, Figuren en aspecten uit de eeuw der Afscheiding, Goes 1952.

G. de Braal, jr, Gedachtenis of het einde der rechtvaardigen, (..) 2e dr. Leiden z.j.

P. den Breejen e.a., Van geslachte tot geslacht. 250 jaar hervormde gemeente Giessendam­Nederhardinxveld, 1981.

P. van de Breevaart, De breuk beleefd (..), St. Philipsland 1984.

BWPGN, Biographisch woordenboek van prot. godgeleerden in Nederland, Utr. 1903 vlg. Christelijke encyclopedie. o.r.v. F. W. Grosheide en G. P. van Itterzon, 6 dln Kampen 1956.

K. Deddens, Geroepen om vrij te zijn, Leerdam 1960.

J. C. van der Does, De Afscheiding in haar wording en beginperiode, Delft (1933).

J. C. van der Does, Kruisgezinden en separatisten 2e dr. Franeker z.j.

Het veelbewogen leven en de rijkgezegende arbeid van den nu zaligen heer P. van D ijke (...) Benevens enige brieven (..) 2e verb. en verm. dr. Biezelinge z.j.

A. G. Eggebeen, Niet door kracht, noch door geweld, Poortvliet 1974.

A. G. Eggebeen, De Gereformeerde Gemeenten in Zeeland, 1984.

K. Exalto e.a., Zij die bleven. Schetsen over leven en werk van acht predikanten die niet met de Afscheiding meegingen. Nij kerk 1981.

H. Florijn, En toch niet verteerd (..), Leersum 1982.

342

H. Florijn, Gedenkt der vorige dagen St. Philipsland 1984.

J. Fraanje, Nagelaten geschriften (..), Utrecht 1952.

E. Fransen, Drievoudige weeklachte over Nederlands hoofdzonden (...), Rotterdam z.j. J. H. Gunning J.Hzn., Herinneringen uit mijn leven. Amsterdam z.j.

J. H. Gunning J.Hzn, Leven en arbeid van H. J. Budding, 2e dr. Rhenen 1909.

M. Golverdingen, Ds. G. H. Kersten, facetten van zijn leven en werk, Amersfoort 1971. M. Goud en J. P. Sinke, Vergeet Zijn grote daden niet, (...) Krabbendijke 1983.

J. de Haas, Gedenkt uw voorgangers, 3 dln. Haarlem 1984.

J. Hage, De Afscheiding in Stad aan 't Haringvliet, z.p., 1984.

Handelingen en verslagen van de algemene synoden van de Christelijke Afgescheidene Ge­reformeerde Kerk (1836-1869) (...), Houten/Utrecht 1984.

H. Hille, Een tweede predikant in de Bakkeriaanse Gemeenten, in: De Hoeksteen.

H. A. Hofman, Ledeboerianen en Kruisgezinden (..), 2e dr. Utrecht 1977.

L. Hubregtse, Leven en sterven van Ds. L. Hubregtse (...) z.p. z.j.

L. Hubregtse, Gods trouw herdacht. Gereformeerde Gemeente te Yerseke, Yerseke (1981).

L. Hubregtse, Twee leerredenen (..), z.p., z.j.

C. N. Impeta, Kaart van kerkelijk Nederland, Kampen 1961.

P. Ingelse, Een zestal eenvoudige oefeningen (...), z.p. z.j.

D. Janse, Ter nagedachtenis (...), Middelburg 1902.

C. de Jongste, Klacht en jubel. Facetten uit de 'kleine' kerkhistorie rondom ds. N. H. Bever­sluis (1850-1931), Zwijndrecht 1983.

J. H. Kalle, Naar Beth-El! Herkingen 1984.

G. Keizer, Uit de geschiedenis der gereformeerde kerken, Kampen 1905.

G. Keizer, De Afscheiding van 1834. Naar aanleiding van authentieke brieven en beschei­den, Kampen 1934.

G. H. Kersten, J. van Zweden, Kort historisch overzicht van de Gereform. Gemeenten in Ne­derland en Noord-Amerika, Utrecht 1947.

L. D. van Klinken, De afscheiding en het onderwijs. In: Criterium, 14e jrg. no 2. L. Knappert, Geschiedenis der Hervormde kerk (...), Amst. 1911, 1912.

G. Koeteeuw, De verschonende lankmoedigheid Gods over een schuldig volk of een roe­pende stem tot Nederland (...), Ouddorp 1932.

W. C. Lamain, Een terugblik H Zwijndrecht 1981.

J. H. Landwehr, Beknopte geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam van af 1835 tot heden, Rotterdam 1905.

J. H. Landwehr, L. G. C. Ledeboer in zijn leven en arbeid geschetst. In H. Natzijl, Verza­melde Geschriften over Ds. L. G. C. Ledeboer, Utrecht 1980.

Ter gedachtenis aan het leven (...) van (...) L. G. C. Ledeboer, door een lid der Gemeente Rotterdam 1938.

L. G. C. Ledeboer, Verzamelde Geschriften, Uitgeg. door H. Natzijl 2 dln. Utr. 1977. J. van Leeuwen Pzn., Veertien feeststoffen (..), z.p., z.j.

A. van der Linde, De strijdende gereformeerde kerk, Amst. 1859.

P. Los, Gzn, Een ernstig woord aan allen die belangstelling hebben om te weten waarom ik mij heb losgemaakt van de Gereformeerde Gemeente onder 't Kruis en ben teruggekeerd tot de dienst en de tucht der vaderen, Leiden 1870.

H. Natzijl, Verzamelde Geschriften over Ds. L. G. C. Ledeboer, Utr. 1980.

Notulen van de algemene kerkelijke vergaderingen van de Gereformeerde kerk onder het kruis (1864-1869), Utrecht 1982.

D. J. Oggel en J. de Visser, Tot een naam en tot een lof(..), Axel 1938.

343

J. van Raalte, Wat was de Gereformeerde kerk in Nederland? (...), Goes 1954.

A. J. Rasker, De Nederlandse Hervormde Kerk vanaf 1795. Haar geschiedenis en theologie in de I9e en 20e eeuw, Kampen 1974.

A. Ros, Ter gedachtenis uit het leven en werk van ds. J. Fraanje, Utrecht 1979.

M. Ruben, Den weg- welke de Heere gehouden heeft met den persoon van Marinus Ruben (...), Terneuzen z.j.

M. Ruben, De kracht uit de hoogte. (...), Sommelsdijk 1898.

M. Ruben, De ster uit het oosten (...), Sommelsdijk z.j.

M. Ruben, De grafsteen afgewenteld (...), z.p., z.j.

M. Ruben, Keurstoffen (...), z.p., z.j.

J. Schipper, Eben Haezer (...), Utrecht 1982.

J. W. Slager, Enige herinneringen en enige overdenkingen, Utrecht, z.j.

A. J. Smits, Levensbeschrijving en brieven van L. J. Potappel, Houten 1984. C. Smits, De Afscheiding van 1834, 5 dln. Oudekarspel/Dordrecht 1971-1982. H. M. Stoppelenburg, Uit de dagen van ouds, Aagtekerke 1976.

H. M. Stoppelenburg, De Gereformeerde Gemeente te Goes (...), 's-Gravenhage (1951). H. M. Stoppelenburg, Kerkhistorische kroniek.

F. Tollenaar, Een eeuw kerkelijk leven van de Gereformeerde kerk te Den Helder, Kampen 1940.

J. Vader, Enige brieven (..), z.p., z.j.

J. M. Vermeulen, Toen hij 't ambt ontvangen zou. Leven en werk van ds. P. van Dijke, Zwijndrecht 1984.

A. Volaart Wzn. Gods genade verheerlijkt aan een ruim 70-jarigen zondaar (...), z.p., z.j. M. J. A. de Vrijer, Schortinghuis en zijn analogieën, 2e dr. Harderwijk z.j.

J. Wesseling, De Afscheiding van 1834 (..), 7 dln. Groningen 1972- ...

A. M. Wessels, God ons een schild, (...) Goes 1936.

A. M. Wessels, Een merkwaardig vijftal, Opn. bew. door H. M. Stoppelenburg. Vianen 1969.

W. C. Wust, Mijn twee-en-veertigjarige loopbaan in de kerk Gods (..), Michigan 1882.

W. C. Wust, Protest tegen de algemene synode der Hol] Ger. Kerk in Amerika, wegens het wegnemen van haar naam, Lodi 1867.

W. C. Wust, De weegschaal van kerk en leraren, in vier en twintig avondgesprekken, z.p. 1873.

**Register van personen**

Admiraal, L. 178

Adriaanse, J.C. 199

Antwerpen, C. van 32

Arends, A. 139

Ariesen, E.J. 157, 159

Ariesen, G. 135

Augustinus, 165

Baak, wed. 135

Baaij, W. 157-160, 169, 174, 186, 187, 192, 195, 202, 208

Baaij, P.K. 157

Baaijens, P. 209

Bakker, D. 1-116, 124-126, 131, 136,

15O, 155, 158, 163-341

Bakker, E. 272, 281

Bakker, J. 9

Bakker, K. 95, 106, 107, 111, 112, 228, 229, 269, 333

Barth, J.D. 182

Beek, L. van 57, 62, 241, 248, 249

Beek, L. van 173, 201

Bel, A. 8

Bel, J.B. 187, 195 Berg, A. v.d. 192

Bergers, A. 189, 190

Beusekom, G. van 187

Blaak, W.H. 159, 202

Blinde, C.M. de 32

Blok, P. 187

Blom, J. 186, 249, 258

Bloppoel, 270

Bocker, Th. 135

Boe, J. de 171

Boellaars, G. 243, 244

Boender, A. 181

Boender, H. 180, 245, 247-252

Boer, P. den 173

Boeserd, 259

Boesterd, J.A. den 125, 174, 175

Bogaard, J.H. 95

Bollema, A. 135

Bom, S. 135

Bonarius, J.F. 167

Boone, J. 172

Boone, L. 75, 76, 82, 87, 88, 153, 166, 184, 202, 208,209

Borgdorf, J.C. 259

Bosman, M. 136, 152, 153, 169

Braal, J. 135

Brakel, W. á 61, 99, 101, 309, 319

Bree, C. de 135

Breejen, P. den 167

Breeman, W.J. 187

Breevaart, P. v.d. 8, 185

Bruinzeel, J. 232

Bruijne, A. de 15, 18, 21

Budding, H.J. 24, 27-30, 32, 33, 87-90,

93,165, 171, 183, 189, 199,227,228

Burg, C. van 172

Burger, B. 32, 168

Burger, F. 32

Buteijn, J. 152, 171

Butler, A. 163

Butler, C. 135

Cadzand, J. van 135

Cadzand, P. van 135

Calvijn, J. 34

Cerinthus, 90

Charpentier, J. 199

Coeland, C.C. 124, 167

Com, J. 243

Dale, D. 170

Dam, J. van 135

Dam, Y. van 184, 185

Dambrink, mr. 155, 156

Damme, J van 195, 224

Damme, M. van 32

Dathenus, P. 62, 114, 241, 242

Dekker, A. 58, 124, 203, 208, 263, 264, 281

Dekker, F. 135

Devois, 249

Dielman, A. 135

 Dieleman, J. 135

Dieleman, P. 135

Dieperink-Langereis, H.H. 180, 194, 195

Doeselaar, A. van 202

Dominicus, C. 196

Dreessen, H. 173

Driel, P. van 135

Driesprong, J. 32

Druenen, wed. van 281

Drijver, N. den 139

Durink, J. 135

Dijk, L. van 135, 173, 174

Dijke, J. van 173

Dijke, P. van 18, 25, 31, 32, 34-43, 74, 83, 127, 155, 168, 180, 183, 188, 189, 191, 193, 196, 198-200,202,231-238

Dijke, P. van 173, 174

344 345

Eckhardt, G. 135

Elenbaas, J. 191

Engelberts, N.J. 56

Erskine, E. 279, 281

Erskine, R. 279, 281

Farowé, D. van 182, 183

Feijter, J. de 135

Feijter, W. de 135

Fierloos, 182

Flikweert, 181

Flikweert, P. 135

Floor, W. 191

Florijn, H. 8, 83

Florijn, P.J. 8

Fraanje, J. 24, 47, 82, 86, 151, 198

Fraanje, P. 24, 25

Fraanje, P. 135

Fransen, E. 57, 230, 231

Fuch, A. 172, 191

Galle, J. 135

Garde, G. v.d. 8

Garde, G. v.d. 8, 70, 104, 131, 135,

136vv, 167, 169, 170, 182, 184-186, 191, 192, 202

Garde, R.A. v.d. 139

Geluk, M.C. 32

Gestel, P. 173

Gilde, M. 't 135

Godefroi, 177

Golverdinge, J. van 124, 125, 135,-167

Goud, C. 135, 169

Goud, M.J. 32, 184

Goudswaard, 186, 261

Goudt, N. 32

Gouwe, C. v.d. 135

Graaf, A. de 135

Greep, J.M. 157

Groen, J. de 135 Grote, S. de 135

Gruntke, R. 166

Gunning J.H.zn, J.H. 50, 87-90, 93, 131

Hamelink, F. 135

Hamelink, J. 135

Hamer, P. den 135

Harte, M. 135

Hartkamp, J. 173

Hemert, J. van 8, 92, 227, 267-270

Hemert, Th. van 188, 229, 267vv, 327, 333

Hennephof, B. 186

Herrebout, G. 135

Herrebout, J. 119

Herrebout, L. 135

Herrebout, M. 135

Heijboer, M. 197

Heyden, P. v.d. 198

Hoek, J. v.d. 243

Hoekman, C. 135

Hoekman, L. 146, 148, 169

Hoepel, M.G. 66

Hoeve, F. van 163, 164

Hof, J. op Het 32

Hofman, M. 182

Hoogerland, C. 166

Hoogerland, J. 134, 152

Hooglander, L. den 135

Hubregtse, J. 135

Hubregtse, I. 148

Hubregtse, L. 106-111, 126, 135vv,

167-169, 173, 174, 182, 186, 193, 195, 212, 324-326

Hubregtse, L. 136

Huge, 91, 228

Huiser de Putter, 207

Huizer, J. 195

Impeta, C.N. 184

Ingelse, P. 236

Irenaeus, 90

Janse, A. 135

Janse, D. 41, 127, 163, 166, 18O, 191, 198, 208, 236

Jansen, C. 151

Jansen, J. 281

Jansen, M. 172

Jenner, 77

Jong, J. de 271

Jonge, C. de 159 Jonge, de 270

Jongejan, ds. 186

Kaan, N. 329

Kardux, W. 170

Kauffman, C. 197

Keizer, G. 130, 131, 150

Kerkoort, A. 135

Kersten, G. H. 36, 145, 146, 148, 15O, 154-156

Keuchenius, L.W.C. 111, 112, 275

Kiel, P. 135 Kieviet, H. 164, 209

Kieviet, J. 125

Kievit, A. 187

Kievit, H. 183

Klaarhamer, P.J.W. 200

Klaassen, J. 135

Klein, J.H. 135, 140, 168

Kleinenberg, 144

Kleijnenberg, J. 173

Klinken, J.J. van 181

Koek, D. 243, 244, 255, 256, 259

Koeteeuw, G. 153, 154, 174, 192

Kohlbrugge, H.F. 237

Kok, J. de 135, 145

Kolijn, J. 135

Koning, C.A. de 199

Koning, P. de 185

Kooiman, A. 135, 140, 186

Koster, J. de 135, 146

Koster, J.M. de 170

Kraats, N. v.d. 195

Kramp, C. 195

Kranendonk, K. 56, 180, 194

Kroes, ds. 119, 120

Kroon, J. 135

Krijger, A. 86, 209

Kuyper, A. 112, 275

Lamain, W.C. 86, 181, 209

Landwehr, J.H. 192

Lateijn, A. 32

Ledeboer, L.G.C. 23-25, 27, 31, 34-37, 42, 43, 51, 63, 67, 68, 70, 72, 73, 76, 83, 91, 113, 120, 135, 155, 167, 168, 175,

180,183, 187, 191-194, 199,239, 246

Leeuwen, J. van 93-95, 105

Leeuwen, P. van 93

Lieburg, A.A. van 179, 180

Ligtenberg, H. 174

Linde, Ant. v.d. 188

Linde, Abr. v.d. 135

Lodenstein, J. van 97, 101, 309

Lokerse, P. 32

Lokerse, 151

Los, P. 195, 196, 234, 236

Luther, M. 34, 302, 307

Luijk, C. 196

Luijk, M. 34, 36, 38, 41, 55, 196, 197

Maas, J. 172

Makenschijn, P.H. 163, 165

Maker, P. de 165

Makkenze, A. 157

Mallan, F. 47

Maliepaard, G. 198, 208

Maliepaard, G. 208

Maliepaard, P. 39, 56, 57, 125, 194, 195

Mans, A. 135, 144, 147, 17O, 173, 174

Marchie van Voorthuysen, E. du 7, 8

Mast, vr. 258, 330

Mastenbroek, J. 8

Meer v.d. Wiel, J. v.d. 181, 187

Meester, J. de 135

Meyaard, W. 182 Meyboom, 254

Meijer, F. 56, 57

Mieras, M.A. 208

Moes, M. 135

Mol, J. 32, 272

Molenaar, C. 135, 173

Molenaar, M. 173

Molenaar, Th. 173

Munck, A. de 136

Munck, M. de 136

Nachtegaal, B. 173

Nachtegaal, J. 173

Natzijl, H. 8, 41, 135

Nerrij, P. 243

Nieuwenhuize, B. 135, 182

Nieuwenhuyse, J. 171

Ochten, P. van 135

Oever, C. v.d. 65, 183

Ommeren, J. van 135

Ommers, W.F. 32

Ontijt, C. 60

Oordt, J.R. van 185, 209, 210

Overbeke, A. van 39, 165, 166

Overduin, M. 157, 159 Pannij, A. 112

Peijl, A. 135

Peijl, F. 135

Peijl, G. v.d. 135

Pladdet, I. 135, 208

Pladdet, P. 135

Plas, A. v.d. 166, 167

Platteeuw, C. 135

Ploeg, C. v.d. 243

Polycarpus, 90

Potappel, L.J. 198

Prooijen, J. van 187

Putein, J. 135

Pijke, J. 19, 23, 24, 32

Pijpeling, P. 135

Ree, J. van 135

Ree, W.G. van 65, 195, 257, 260

Reenders, H. 8

Remijn, J. 32

Remijn, M. 172

Reuver, A. de 174

Reijnhoudt, E. 32

Ridder, de 254

Riemens, W. 135

Romijn, C. 135

Romijn, G. 135, 151

Roze, J. 39, 57

Ros, A. 8

Rottier, J. 135

Ruben, A. 119

Ruben, L. 135

Ruben, M. 8, 48, 49, 53, 57-59, 104, 106-110, 119vv, 138, 141, 150, 155, 163, 164, 167, 170, 173, 175, 184, 186, 191,

193, 201, 203, 207, 212, 236, 263-267, 282,327-332

Ruben, M. 135

Ruben, P. 135

Ruyter, J. de 108, 124, 135

Ruyter, M. de 135

Ruyter, P. de 203, 329

346 347

Schele, J. 135

Scherpentier, P. 135

Schippers, vr. 330

Scholte, H.P. 187

 Scholten, L.M.P. 8, 41

 Schot, C.M. 202

Schouten, 36

Schouwenaer, D. 32

Siemense, P. 183

Simons, P. 135

Six, min. 78, 272-275

Slager, J.W. 197, 198

Slotboom, 155

Sluis, C. van 24

Sluis, P. v.d. 185

Sluijs, L. v.d. 170, 186

Smaalen, D.B. van 198

Smallegange, J. 32

Smit, C.W. 74-76, 78, 113, 227

Smit, K. 73

Smits, C. 191

Smytegelt, B. 11, 42, 63, 101, 247, 290, 309, 319

Soeteman, P. 170

Staf, I. 32

Steenblok, C. 174

Steketee, C. 165

Steketee, J. 196

Steketee, M. 199, 200

Stel, wed. v.d. 128

Sterkenburg, B. 166, 167, 183, 198

Stoffijn, F. 263

Stoppelenburg, H.M. 181, 182, 185, 196, 199

Stouten, J. 135, 183

Stoutjesdijk, J. 183

Stroosnijder, C. 32

Stroosnijder, D. 23-25, 168, 171

Stroosnijder, H. 171

Stroosnijder, M. 281

Struijk, J. 173

Struik, J.L. 173

Sturm, C. 208, 209

Tolman, G. 145

Torenbeek, H. 8

Traas, J. 136, 281

Tramper, F. 32

Uittenbroek, J.J. 173

Vader, J. 191

Velde, J. v.d. 128, 129, 209

Velde, L. v.d. 195

Vercouteren, A. 10, 32, 111, 113

Verhage, A. 32

Verheij, D. 166, 167

Verhey, A. 37, 55, 56, 65

Verhoeven, P. 243

Verpoorte, J. 135

Verschelling, E. 135

Verschelling, M. 133, 135, 140

Verschelling, R. 135

Verzaal, J. 105

Visser, A. de 135

Visser, D. de 135

Visser Mzn., H. 174

Visser, J. de 135

Visser, M. de 135

Vliet, P. de 135

Voet, H. 244

Voetius, G. 237

Volaart, A. 135, 170

Volaart, C. 170

Vorst, C. 243, 255, 271

Vries, A. de 93

Vries, P. de 243

Vroegindewei, D. 135, 195

Vroegop, P. 135

Vijverberg, J. 159, 160, 192

Wagemaker, H. 135

Wedemeyer, N. 198

Wele, J. van 32, 209

Wege, C. v.d. 9

Weggeman, 270

Wel, S. v.d. 39, 180, 181, 188

Werf, A. v.d. 8, 135

Werf, J. v.d. 135, 141, 143, 207

Werf, M. v.d. 8, 135

Werner, K. 198

Wessels, A.M. 18

Westraate, C. 135

Willem III, 230

Winckel, W.F.A. 87

Wisse, W. 135

With, Th. de 166

Witsius, H. 290

Wust, A. 60

Wust, W.C. 59-66, 166, 167, 180, 238-262, 271

Wijck, H. van 135

Wijting, D. 186

IJzerman, B. 180, 241, 242, 247-252

Zweemer, J. 172

Zwoferink, G.J. 174

**INHOUD**

Woord vooraf 7

Ten geleide 8

1. De boer van 's-Gravenpolder 9

2. Bekering 13

3. Als de grootste der zondaren 19

4. Het conflict met ds. Van Dijke 34

5. Prediking 42

6. Werkzaamheden in de gemeenten 48

7. Andere voorgangers 55

8. Het kerkelijk standpunt 67

9. Zorg voor het onderwijs 73

10. Huiselijk verkeer 84

11. Geschriften van ds. Bakker 91

12. Laatste ziekte en sterven van ds. Bakker 106

13. Reacties op het sterven 113

**Deel II**

14. Marinus Ruben (1840-1910) 119

15. Leendert Hubregtse (1845-1922); Gerrit van der Garde (1853-1933) 136

16. Willem Baaij 157

**Deel III**

Axel-163; Borssele-165; Colijnsplaat-166; Giessendam-166; 's­Gravenhage-167 ; 's-Gravenpolder-168; Herkingen-170; Kruinin­gen-171 ; Leerdam-172; Melissant-173; Nerijnen-174; Nieuw­Beijerland-175 ; Nieuwerkerk-181; Nisse-181; Noord-Beveland-182; Oosterland-182; Opheusden-184; Oud-Beijerland-185; Oude Tonge‑195, 186; Poederoyen-187; Poortvliet-189; Rhenen-Achterberg-191; Rotter­dam-192; Scharendijke-193; Stad a.h. Haringvliet-193; Stavenisse-196; St. Maartensdijk-199 ; Terneuzen-202 ; Wissenkerke-208.

**Bijlagen**

Preek over Jeremia 31 : 11 213

Toespraak ter begrafenis 224

47 brieven van ds. D. Bakker 227

Schibboleth of Sibboleth 289

De arbeiders in den wijngaard des Heeren 301

Brieven over de laatste ziekte en het overlijden van ds. D. Bakker 324

Gedicht na het overlijden 336

Literatuurlijst 342

Register van personen 345

348 349