Ik mag een paar woorden zeggen namens de Liturgische werkgroep en de parochianen van het Steunpunt uit Egmond – Binnen.

Mijn verlangen lokt me steeds naar de kust

 in de luwte van een duin vind ik rust.

De tijd maakte lijnen in mijn gelaat

de liefde voor de zee ben ik nooit kwijtgeraakt.

Woorden van Toon Hermans:

boven de rouwcirculaire van Tjip Vonk

Waar kennen wij Tjip van

Tjip en zijn vrouw Nel Vonk – Admiraal woonden in Egmond aan Zee, waren trouwe kerkgangers van de Sint Adelbertuskerk in Egmond – Binnen. Elk weekend trouw, zelfs toen Nel vanwege haar ziekte van

een rolstoel gebruik moest maken, waren ze elk weekend present.

Tjip heeft zijn vrouw in haar ziek zijn gesteund en bijgestaan en tot het einde toe verpleegd.

Na haar overlijden in maart 2006 is hij niet bij de pakken neer gaan zitten. Doordat hij elk weekend in Egmond – Binnen naar de kerk kwam en zag dat daar behoefte was aan hulp op kosters gebied, heeft hij zich daar helemaal voor gegeven. Samen met de plaatselijke kosters zetten hij keurig op tijd alles klaar voor de priester die voorging. Ook zijn inzet bij de feestdagen Kerst, Paas, Pinksteren, bij overlijden, doop of trouwerij, Tjip stond altijd klaar.

Tjip was ook goed in het klaar maken van lekker eten, vooral vis kon hij elke week staan bakken niet voor hemzelf alleen, hij hield van uitdelen.

Met de feestdagen kregen de pastor, de lector en hulp koster een pondje paling.

Wij hebben daar ook van genoten, gerookte paling gekocht bij Vlug in Broek op Langedijk,

Ook was Tjip een man van niet zeuren, gewoon doen. Moest er iemand naar het ziekenhuis of naar een andere instantie, Tjip stond klaar, wist van wanten, had heel veel verstand van ziek en zeer en was bereid je daarbij te steunen.

Ook hielp hij tante Marie Admiraal - Twaalfhoven elk jaar met het uitzoeken van haar nieuwe garderobe. Na thuiskomst werden de aankopen beneden opgehangen, wanneer iedereen het had gezien, ging de kleding dan pas naar boven in de kast.

Een Mariavereerder was Tjip, zelf meerdere keren naar Lourdes geweest en wist daar net zo veel te vertellen als de reisleider.

En bij thuiskomst ging het reisverslag in de computer en de uitdraai met foto’s gingen naar de medereizigers.

De laatste keer dat Tjip in Lourdes was, zo’n 10 jaar terug, heeft hij daar een medereizigster getroffen, dat was Paulien, waar hij een nauwe band mee heeft gekregen, hij heeft haar met veel geholpen en tot steun geweest. Ze hebben samen veel gedaan en meegemaakt

Ook was hij jaren voorzitter van de Stichting Maria Bedevaarten, liep het hele dorp door om donaties te innen. Om met dat geld inwoners die graag naar Lourdes wilde en de middelen niet hadden daarbij te helpen.

Toen de kerksluiting kwam bleef Tjip koster in het Steunpunt tot voor

3 weken terug. We zagen wel elke week dat het achteruit ging met zijn gezondheid, zelf zei hij altijd het gaat goed hoor, wilde het niet weten.

Wij gaan hem erg missen, dat zullen ook velen van de hier aanwezige kerkgangers doen, in de eerste plaats zijn vriendin Paulien, de familie Vonk, Admiraal en Idema.

We hopen dat de vele dingen die Tjip heeft gedaan nu blijvende herinneringen zullen zijn die jullie allen steunen bij dit afscheid.

Tjip een goede reis naar het hiernamaals, nu in Gods hand, herenigd met Nel en alle familieleden die je voorgingen.

Tot weerziens.

Een lieve gemeende groet van ons allen.

