We zijn op de boerderij van Piet en Joke Visser aan de Oosterweg. Ze zijn onverwacht laat met eten; de familie moet nog aan tafel als we aankomen. Dochter Muriël heeft spaghetti gekookt. We schuiven gezellig aan. Na de maaltijd komt het gesprek op waarvoor we gekomen zijn: de Purmerschool waar Piet zes van zijn jonge levensjaren heeft doorgebracht en de Purmerkerk waar Joke kerkvoogd is geweest.

Oorspronkelijk komt Piet uit de Beemster. Zijn ouders zaten daar op de boerderij van opa Visser. Al snel zijn ze verhuisd naar de Purmer, naar de boerderij van opa Groot.

Piet is van een wat latere generatie dan Klazien Groot die we eerder die dag interviewden: zij zat in de jaren ’50 op de school, Piet van 1961 tot 1968. In de eerste klas waren ze met vier kinderen; in de vierde klas kwam er nog iemand bij, dus toen waren ze met vijf. “Maar Teun Pronk bleef zitten, en we waren weer met vier.”

Klassen 1, 2 en 3 waren bij de juf. Eerst was dat juf Putger, uit Edam. “Die kwam altijd op de Solex.” In de tweede klas kwam juf Oliemans voor haar in de plaats. “En we hebben ook juf Rommelaar nog gehad.”
De meester van klassen 4, 5 en 6 was meester Kuik. Hij werd al snel opgevolgd door meester Birkhoff als hoofdonderwijzer. Wat voor man was dat? “Een beetje een aparte man”, volgens Piet. “Een beetje rommelig. Hij begon de les om 9 uur, maar voor 11 uur was hij vaak al een paar keer heen en weer geweest naar zijn huis [hij woonde naast de school].”
Birkhoff was nog een jonge man in die tijd, hij was 36 toen Piet de school verliet.

De schoolkinderen mochten bij dominee Huysman [die gedurende Piets schooltijd, in 1964, ds. Reddingius bij de Purmerkerk had vervangen] in de tuin spelen. Achter de school, het eerste huis aan de Purmerenderweg, woonde Piet Hogentoorn. Geregeld ging de bal bij hem over het hek. “Dat vond Piet niet leuk. Hij zal af en toe wel eens een bal stukgesneden hebben. En als er pruimen bij hem aan de bomen zaten, hingen we allemaal over het hek”.

Klazien heeft nog op de oude school gezeten, die langs de weg stond. In Piets tijd was het inmiddels de nieuwe school, die na de sluiting een woonhuis geworden is. “Tegenwoordig is het er helemaal dichtgegroeid. Je ziet niets meer van wat ooit het schoolplein was.”

Ieder jaar waren er schoolreisjes, ze gingen met meester Birkhoff naar Putten, in een jeugdherberg. Ook Birkhoffs vrouw ging mee, het waren alleen de klassen 4, 5 en 6. De ouders brachten de kinderen met de auto en ze bleven er drie dagen. Er werd gefietst en gezwommen.

Ook waren er de zwemlessen in het zwembad in Zaandam. Birkhoff stelde een roostertje op voor de ouders om de kinderen te halen en te brengen.
“En we hebben in de winter ook wel schaatswedstrijden gedaan met school. In de jaren ’60 had je nog echte winters!”

En er was kinderkerst in de Purmerkerk. Ze kregen altijd een boekje, niet specifiek christelijke boekjes, maar wel altijd met een bepaalde moraal. “Ik heb een hele serie, je kunt ze zo, jaar na jaar, achter elkaar leggen.”

Piet kan zich ook nog herinneren dat hij ooit een uitstapje met Club LeO heeft gemaakt naar Rotterdam, met dominee Huysman en Chris Démoed. “We hebben in een vliegtuigje nog een rondvlucht gemaakt boven de stad.”

Joke Veldhuisen komt uit Durgerdam. Daar in de kerk is ze getrouwd met Piet, dat was in 1982. Maar ze gingen wonen in de Purmer en kwamen dus in de Purmerkerk terecht waar dominee Huysman predikant was. “Hij is hier een keer langsgekomen met een grote bos bloemen, omdat hij dacht dat we verloofd waren. Maar het was Piets 25e verjaardag [dat moet dus in 1981 zijn geweest]. Dat kwam zo: Piets tante had ons gezien bij een juwelier en die had dat weer doorverteld aan Piets moeder. Zij gingen ervan uit dat we ons verloofd hadden; ds. Huysman kwam op de geruchten af en stond hier dus met bloemen. Maar we gingen ons wel de week daarna verloven hoor!”

“Ik heb eerst belijdenis bij ds. Huysman gedaan”, vertelt Joke. Ik wilde de kinderen laten dopen, maar ik was nog niet in de kerk aangenomen. Dat wilde ik eerst doen.
Als je nu vraagt: wat kun je je aan mooie dingen herinneren uit de tijd bij de Purmerkerk, dan wil ik zeker de catechisatie bij ds. Huysman noemen, die vooraf ging aan mijn belijdenis. Ik deed dat o.a. met Marja Wijhenke samen. We hadden zulke mooie gesprekken. Ik herinner me dat we een keer de bijbel, moesten openslaan op een willekeurige plek. En ik had mijn vinger bij ‘God is liefde’. Zo indrukwekkend vond ik dat!

Dominee Huysman was een heel toegankelijke man. Als we hem tegenkwamen had hij altijd koek en snoep voor de kinderen bij zich. Volgens mij had hij hele dozen in zijn auto liggen”

Ds. Huysman heeft Joke gevraagd voor het kerkbestuur. “Dat zal kort voordat jij kwam zijn geweest”, zegt ze tegen Annemike. [Dus eind jaren ’80, kort voordat Huysman overleed]. Ze was de eerste vrouwelijke kerkvoogd. “Ik vond het eigenlijk heel leuk, omdat het veel over boerderijen ging en pacht enzo. Ben van Geemen was zo’n beetje mijn maatje bij de kerkvoogden.”
Verder bestond de kerkvoogdij in haar tijd uit Leo Dekker, Jan de Heer, Henk Prinsze en Jan Groot.

Er waren veel vergaderingen in die tijd en het ging er heel serieus aan toe. Vaak ging het over geld, het was een lastige financiële situatie toen. De kwestie van het quotum voor de landelijke kerk heeft heel lang voortgesleept. Er zijn rechtszaken geweest, het kostte heel veel energie allemaal. Pas toen de kwestie met het quotum was opgelost, is de Purmerkerk officieel een P.K.N. kerk geworden.
“Er werd in die tijd nog gerookt tijdens de vergaderingen”, weet Joke nog. “Chris wilde dat eigenlijk niet!”

“De Purmerkerk is toch wel heel bepalend geweest”, zegt Joke aan het eind van ons gesprek. “De verhoudingen binnen de kerkvoogdij waren gewoon goed. Ik had een hele goede band met Jan Groot, dat is echt een vriendschap geworden. En hele mooie gesprekken met Jan de Heer.
O ja, en waar ik ook zulke leuke herinneringen aan heb: we hebben een keer zo’n lachsessie gehad met iemand, wie was dat ook alweer?”
‘Marleen Heeman’, weten wij allebei aan te vullen. Want dat waren inderdaad hele leuke sessies.