**Stichting Krusada**

13

**Op weg in vrijheid.**

**Methodiek voor nazorg in bevrijdingspastoraat**

**Tessa Kitsz en Wendy Klein Datum en studiejaar: 22-05-2013. 2012/2013**

**Inhoudsopgave.**

**Hoofdstuk 1: Eindproduct 1 – Methodiek voor nazorg in bevrijdingspastoraat……………………… 3** 1.1 Voor wie…………………………………………………………………………………………………………………….3  
 1.2 Zorg op maat……………………………………………………………………………………………………………..3   
 1.3 Cliënt gericht en openheid…………………………………………………………………………………………3  
 1.4 Presentiebenadering………………………………………………………………………………………………….4  
 1.5 De ontladingsmethode……………………………………………………………………………………………….4  
 1.6 Samenwerking…………………………………………………………………………………………………………….6  
 1.7 Praktisch gedeelte rondom informatieverstrekking……………………………………………………6  
 1.8 Praktisch gedeelte rondom geloofsopbouw……………………………………………………………….6  
**Bijlage A: Bijbelleesrooster………………………………………………………………………………………………………8  
Literatuurlijst……………………………………………………………………………………………………………………………9**

***Hoofdstuk 1: Eindproduct 1 – Methodiek voor nazorg in bevrijdingspastoraat.***

*1.1 Voor wie?*Deze methodiek is ontwikkeld voor het pastorale team binnen Stichting Krusada. Het gaat om het nazorgtraject binnen bevrijdingspastoraat. Bevrijdingspastoraat voor cliënten binnen Stichting Krusada die Jezus Christus in hun leven hebben aanvaard. Dit wordt aanbevolen bij de opdrachtgever Michel Verkouter, hoofd van het pastorale werk binnen Stichting Krusada. Door middel van dit document kan bevrijdingspastoraat een vaste plek krijgen binnen Stichting Krusada en op een vaste manier vormgegeven worden in de toekomst.   
  
*1.2 Zorg op maat.*Er kan niet gezegd worden hoeveel gesprekken iemand nodig heeft in de nazorg van bevrijdingspastoraat. Het is belangrijk om een gesprek te hebben nadat iemand bevrijd is. Dit gesprek moet vervolgens gaan over de wensen van de cliënt. Samen met de pastoraal werker kan gekeken worden naar de hoeveelheid gesprekken die nodig denken te zijn. Dit kan per gesprek opnieuw afgestemd worden.   
In het onderzoek naar nazorg in bevrijdingspastoraat zijn belangrijke zaken naar voren gekomen *(Kitsz en Klein, 2013).* Naar aanleiding daarvan is de volgende gesprekslijn ontwikkeld die leidend is in de methodiek. Onderwerpen zijn; in de gaten houden hoe het iemand vergaat na bevrijding *(Label B.2.3, G.2.3)* , informatieverstrekking *(Kernlabel 2.6)* , geloofsopbouw *(Label D.1.1, D.2.7)* en afstemming naar het volgende gesprek.

|  |
| --- |
| **Op weg in vrijheid methode.**  In de gesprekken moeten de volgende onderwerpen aan bod komen.  - *Hoe gaat het?* Wat ondervindt iemand nadat er bevrijding heeft plaatsgevonden? Wat zijn de merkbare veranderingen en hoe gaat iemand hiermee om? Ook moet er in dit gedeelte aandacht zijn voor het opsporen van nieuwe invalspoorten. Een methode die hiervoor gebruikt kan worden is de ontladingsmethode, die later in dit document uitgelegd zullen worden.  - *Informatieverstrekking*: Zoals in het onderzoek staat beschreven is kennis erg belangrijk omdat bevrijdingspastoraat een ingewikkeld thema is. Elk gesprek moet er gelegenheid zijn om vragen te beantwoorden van de cliënt en informatie te geven over wat er in zijn of haar leven gaande is op dit moment. Later in dit document zal beschreven worden hoe dit praktisch vormgegeven kan worden. - *Geloofsopbouw:* Samen met de cliënt moet er ieder gesprek ruimte gemaakt worden voor geloofsopbouw. Zoals in het onderzoek is beschreven, het zoeken naar de identiteit in Jezus Christus. Aan het einde van dit document wordt beschreven hoe dit praktisch vormgegeven kan worden.   - *Wat wil iemand in het volgende gesprek*: Bespreek met de cliënt wat hij of zij prettig vindt in de gesprekken en wat hij of zij wilt in het volgende gesprek. |

*1.3 Cliënt gericht en openheid.*Bovenstaande is erg cliënt gericht. Dat wil zeggen dat de cliënt centraal staat en dat de pastoraal werker een ondersteunende rol heeft.   
Het kan ook zijn dat een cliënt bepaalde gedragingen heeft die hem tot zonden kunnen leiden. Bijvoorbeeld het steeds opnieuw vertonen van rebellerend gedrag. In hoeverre mag de pastoraal werker hem of haar hier dan op aanspreken? Bevrijdingspastoraat vraagt namelijk ook aanpassing van gedrag, om invalspoorten voor Satan zoveel mogelijk te beperken. Iemand moet zijn of haar leven volledig toewijden aan Jezus Christus.  
Belangrijk voor pastoraal werker en cliënt is dus om aan te geven hoe de gesprekken ervaren worden. Op deze manier kan de cliënt vertellen hoe de gesprekken ervaren worden, maar is er tegelijkertijd ook ruimte voor de pastoraal werker om te vertellen hoe de cliënt op hem of haar overkomt. Een continue openheid naar elkaar is belangrijk. Op deze manier kan de pastoraal werker iemand confronteren met zijn of haar gedrag omdat er openheid is gecreëerd naar elkaar en er daardoor wellicht een vertrouwensband is ontstaan.

*1.4 Presentiebenadering.*De Presentiebenadering is een benadering die bekend is binnen Stichting Krusada. De benadering wordt gebruikt binnen de “Walk in”. De presentiebenadering kan een goede benadering zijn voor iemand die bevrijding heeft ontvangen. Dit omdat iemand na bevrijding vooral gesteund moet worden en een luisterend oor nodig heeft. Het leven van de persoon heeft mogelijk een verandering doorstaan door de bevrijding die hij of zij heeft ontvangen. De benadering zoals deze in de “Walk in” wordt gebruikt kan voortgezet worden in bevrijdingspastoraat.   
De Presentiebenadering is ontwikkeld door professor Andries Baart. Hij heeft door middel van observatie van hulpverleners deze benadering tot een begrip gemaakt. Voor hem staat op nummer één dat een hulpverlener niet met zijn of haar eigen ding bezig is, maar volledige aandacht heeft voor de cliënt. *(Baart, 2010.)*  
De Presentiebenadering is een grondhouding waarin de pastoraal werker in dit geval vanuit de relatie met de ander kijkt wat nodig is voor iemand. De pastoraal werker sluit aan bij wat voor de cliënt op dat moment belangrijk is. Verlangens en gevoelens van de cliënt staat centraal. Dit past goed bij het stukje zorg op maat. Er wordt per persoon gekeken wat nodig is. *(Expertisecentrum Jeugd Samenleving en Ontwikkeling, 2013)*Deze benadering past goed bij de christelijke identiteit van Stichting Krusada passen omdat het een hele vriendelijke manier van hulpverlenen is waarin de mens centraal staat en niet de protocollen en methodieken.   
De pastoraal werker staat open voor de behoeften van de cliënt, bekommert zich om de cliënt en kijkt hoe er goede hulp gegeven kan worden. De pastoraal werker neemt de tijd. *(Expertisecentrum Jeugd Samenleving en Ontwikkeling, 2013).*

*1.5 De ontladingsmethode.*Een invalspoort lijkt te ontstaan wanneer iemand opnieuw in zonde belandt. Waarom belandt iemand in zonde? Mogelijk om bepaalde leegten op te vullen of omdat iemand niet goed weet hoe hij of zij met bepaalde emoties moet omgaan of opnieuw pijn uit het verleden voelt. Emoties moeten op een goede manier ontladen kunnen worden. Gebondenheid komt mogelijk ook door pijn in het verleden. Als iemand zelf een uitweg probeert te vinden, kan dit leiden tot destructieve gedragspatronen. *(Mönnink, 2009)* Dan kan iemand in zonde vallen waarna er een invalspoort is voor de duivel.   
De spanning van bepaalde emoties kan verdwijnen zodra de ontladingsmethode wordt toegepast. Door deze methode leert de cliënt hoe hij of zij om moet gaan met bepaalde emoties zodat deze niet terug valt in zonden. *(Mönnink, 2009).*De indicatie voor deze methode is in dit geval negatieve spanning door opgekropt verdriet of ingehouden emoties. *(Mönnink, 2009).*De ontladingsmethode kent 13 technieken. Een aantal technieken die Stichting Krusada zou kunnen gebruiken, worden langsgegaan. *(Mönnink, 2009)*  
- De normaliseertechniek.  
Hierin wordt de cliënt vertelt dat de emoties die hij of zij heeft normaal zijn. Na bevrijding kan het leven van iemand namelijk veranderd zijn. De cliënt wordt uitgenodigd om te vertellen waar hij is zij mee zit en op deze manier te ontladen.   
- De toestemmingstechniek.  
Hierin wordt toestemming gegeven voor ontladen van pijn. De pastoraal werker stimuleert de cliënt om te pijn eruit te laten komen.  
- De Prikkeltechniek.  
Pijnlijke momenten van de cliënt worden door de pastoraal werker genoemd. Hier komt de pastoraal werker achter door het invullen van de questionaire van Wilkin van de Kamp en door de gesprekken. Op deze manier wordt op de zere plek gedrukt, waardoor dingen verwerkt kunnen worden en waardoor de cliënt kan ontladen.   
Het resultaat van de methode kan voor energie zorgen bij de cliënt. Situaties worden helder, waardoor de kans groot is dat de cliënt verstandige keuzes kan maken. Er is meer ruimte voor het nemen van stappen richting de toekomst. *(Mönnink, 2009).*De prikkeltechniek kent ook nadelen. Mogelijk is het voor de cliënt moeilijk als op de zere plek wordt gedrukt. Pijnlijke herinneringen kunnen naar boven komen. Het kan voorkomen dat de cliënt het niet aankan dat pijnlijke herinneringen boven komen. De cliënt kan weer opnieuw de gevoelens beleven. Het zou ook zo kunnen zijn dat de pastoraal werker niet om weet te gaan met de emoties die opeens naar boven komen bij de cliënt. Daarom moet bij de laatste techniek zorgvuldig te werk worden gegaan. Stem goed af of de prikkeltechniek gebruikt kan worden. Ga zo nodig weer over op een andere techniek. Belangrijk is om ruimte te geven aan de emoties die er loskomen. Ga in gesprek met de cliënt over wat hem of haar overkomt en laat weten dat de cliënt zijn of haar emoties mag laten zien en dat het goed is om daarover in gesprek te gaan.

*1.6 Samenwerking.*In het onderzoek naar nazorg in bevrijdingspastoraat, is er een voorgangersechtpaar op Bonaire geïnterviewd *(Kitsz en Klein, 2013).*  Zij hebben aangegeven betrokken te willen zijn in de nazorg van cliënten die bevrijding hebben ontvangen als hier vanuit Stichting krusada belang bij is.   
In het onderzoek naar nazorg in bevrijdingspastoraat, is meermalen uitgelegd dat het goed is om gebruik te maken van verschillende expertises *(Kitsz en Klein, 2013).*  Het voorgangersechtpaar kan hier een belangrijke rol in spelen. Stichting Krusada verwijst wel eens cliënten door naar hen als het gaat om diepe geloofsvragen. Het voorgangersechtpaar is op de hoogte van Stichting Krusada en kent de cliënten. Ook medewerkers binnen Stichting Krusada kunnen bij hen terecht voor diepere geloofsvragen. Het is niet verkeerd om met vragen naar een voorganger van een gemeente te gaan. Uit het interview met het voorgangersechtpaar is gebleken dat dit voorgangersechtpaar kennis lijkt te hebben van bevrijdingspastoraat, en kennen tevens de Bonairiaanse cultuur heel goed *(Label F.3.2, F.3.3, F.3.4).* Als Nederlands pastoraal werker kan er wel eens tegen cultuur verschillen aangelopen worden binnen bevrijdingspastoraat zoals beschreven is in het onderzoek. Dan kan het helpend zijn om met mensen te praten die weten hoe bevrijdingspastoraat gecombineerd kan worden met de Bonairiaanse cultuur.

*1.7 Praktisch gedeelte rondom informatieverstrekking.*De informatie die in het onderzoek naar nazorg in bevrijdingspastoraat is gegeven, is bruikbaar als informatiedocument en allemaal verwezen naar interviews en literatuur. In de aanbevelingen is terug te lezen dat het boek van Wilkin van de Kamp werd aangeraden *(Kitsz en Klein, 2013).* Als cliënten tijdens de nazorg gesprekken vragen hebben die de pastoraal werker niet weet, kan dit boek helpend zijn. Voor veel vragen kan er informatie in het boek staan. Het is een goede bron van informatieverstrekking, ook omdat Stichting Krusada zich kan vinden in de visie van Wilkin van de Kamp.   
Het boek is een handboek voor bevrijdingspastoraat. De stappen in bevrijdingspastoraat worden uitgelegd. Er wordt uitgelegd wat gebondenheid is en hoe iemand gebonden kan zijn. Er staan cultuurgebonden aspecten in het boek die leiden tot gebondenheid en er staat in hoe iemand in vrijheid kan blijven. ISBN nummer: 978-94-90254-10-0.   
Naast het boek en het onderzoek naar nazorg in bevrijdingspastoraat, is het belangrijk dat de Heilige Geest betrokken wordt in het proces. God is degene die het bevrijdingsproces voor het grootste deel in handen heeft. Blijf daarom in gebed met iemand en nodig telkens de Heilige Geest uit. Dit kan door samen met de cliënt hardop te bidden. laat de cliënt ook zelf bidden zodat de cliënt kan leren om in gesprek met God te zijn. Vraag de Heilige Geest om het leven van de cliënt te lijden.   
 *1.8 Praktische gedeelte rondom geloofsopbouw.*Binnen Stichting Krusada is het gebruikelijk om met cliënten over geloof te praten, Bijbel te lezen en te bidden. Dit kan belangrijk zijn om door te zetten in de nazorg van bevrijdingspastoraat.   
In de participerende observatie is waargenomen dat niet iedere cliënt weet hoe hij of zij de Bijbel moet gebruiken. Tijdens de Bijbelstudie werd bijvoorbeeld voor een aantal cliënten de teksten opgezocht door iemand anders. In de gesprekken kan het van belang zijn dat een cliënt geleerd wordt wat Bijbelboeken en Bijbelverzen zijn en hoe dit opgezocht kan worden.  
Een aanbeveling in dit eindproduct is dat het mooi zou zijn als Stichting Krusada Bijbel leesroosters kan ontwikkelen die specifiek gericht zijn op bevrijding en identiteitsopbouw. Wegens de omvang van het onderzoek naar nazorg in bevrijdingspastoraat is in dit onderzoek geen voorbeeld gemaakt van zo’n Bijbel leesrooster. In de kerk van het voorgangersechtpaar dat is geïnterviewd wordt zo’n Bijbel leesrooster gebruikt. Dit rooster is niet specifiek gericht op bevrijding en identiteitsopbouw, maar kan wel helpend zijn voor de client om te leren hoe hij of zij de Bijbel kan lezen. Iedere dag staan er ongeveer drie Bijbelgedeelten in die die dag gelezen kunnen worden. Tijdens de gesprekken kan dit samen met de cliënt gelezen worden als een soort Bijbelstudie. Na een tijdje zal het zo kunnen zijn dat de cliënt in staat is om de dagen dat er geen gesprek is, zelf het Bijbel leesrooster te gebruiken. Dit kan dan besproken worden tijdens de gesprekken. Het bijbelleesrooster zoals dat als in gebruik is in de kerk van het voorgangersechtpaar die is geïnterviewd is als bijlage in dit eindproduct toegevoegd.   
Er zullen wellicht cliënten komen die moeilijk kunnen lezen en schrijven. Dit is in het verleden al voorgekomen. Dan is het dat met de cliënt gekeken wordt wat er mogelijk is. Tijdens de gesprekken kan de pastoraal werker uit de Bijbel voorlezen. Bijbel lezen en bidden is tevens een middel om te werken aan identiteitsopbouw. Aan de cliënt kan worden uitgelegd dat hij of zij ook door te zingen en te bidden opgebouwd kan worden in geloof. Als de cliënt na een tijdje niet in staat lijkt te zijn om zelfstandig uit de Bijbel te lezen kan er wellicht door de hulpverleners tijd worden gemaakt om met deze cliënt uit de Bijbel te lezen. Er mogen namelijk wel christelijke activiteiten ondernomen worden die verantwoord worden op het gebied van pastoraat. Op deze manier kan de cliënt toch in zijn of haar vrije tijd Bijbellezen. Het heeft de voorkeur om deze Bijbel leesmomenten niet tijdens mentorgesprekken te doen. Deze gesprekken vallen namelijk onder begeleiding terwijl juist pastoraat en begeleiding zoveel mogelijk gescheiden moeten worden gehouden. Er zijn wellicht genoeg momenten in de vrije tijd van cliënten wat Bijbel lees momenten kunnen zijn. Dit vraagt wel een stukje motivatie van de cliënt en de hulpverlener. De hulpverlener moet op de hoogte zijn van het pastorale proces waar de cliënt in zit zodat gedacht kan worden aan de momenten van Bijbel lezen. Aan de cliënt de taak om assertief te zijn in het vragen naar deze momenten. Vandaar dat het nazorgtraject motivatie vraagt van de cliënten.

Een ander praktisch voorbeeld en tevens muzische activiteit rondom geloofsopbouw is het bijhouden van een geloofsdagboek met de cliënt. Ieder gesprek kan daar aandacht aan besteedt worden. Het gaat om een boekje waarin de cliënt geloofsvragen opschrijft en dit bespreekt met de pastoraal werker. Het antwoord op de vragen kan er dan ook in geschreven worden. Ieder gesprek is het goed om na te gaan hoe de cliënt de afgelopen dagen of weken God heeft ervaren. Dit kan dan samen met de pastoraal werker in het dagboek opgeschreven worden. De cliënt kan dan op moeilijke dagen de momenten terug lezen waarin God aanwezig was. Voor cliënten die niet kunnen lezen en schrijven kan dit met foto’s worden gedaan. Met de cliënt kan foto’s gemaakt worden van plekken of voorwerpen die hem of haar doen denken aan momenten waarin God aanwezig was. Het kan ook dat met de cliënt op internet wordt gezocht naar bijpassende plaatjes. Dit kan dan opgeplakt worden in een boek waardoor de cliënt beeldend voor zich heeft hoe God aanwezig is in het leven.

**Bijlage A: Bijbelleesrooster.**In deze bijlage is het bijbelleesrooster voor twee maanden toegevoegd. Dit om een beeld te krijgen hoe een bijbelleesrooster eruit kan zien.

*Januari*1. Psalm 1- Matteüs 1 - Genesis 1 en 2 17. Psalm 17- Matteüs 17 – Genesis 33 en 34  
2. Psalm 2- Matteüs 2 – Genesis 3 en 4 18. Psalm 18- Matteüs 18 – Genesis 35 en 36  
3. Psalm 3- Matteüs 3 – Genesis 5 en 6 19. Psalm 19- Matteüs 19 – Genesis 37 en 38  
 4. Psalm 4- Matteüs 4 – Genesis 7 en 8 20. Psalm 20 – Matteüs 20 – Genesis 39 en 40  
5. Psalm 5- Matteüs 5 – Genesis 9 en 10 21. Psalm 21- Matteüs 21 – Genesis 41 en 42  
6. Psalm 6- Matteüs 6 – Genesis 11 en 12 22. Psalm 22- Matteüs 22 – Genesis 43 en 44  
7. Psalm 7- Matteüs 7 – Genesis 13 en 14 23. Psalm 23- Matteüs 23 – Genesis 45 en 46  
8. Psalm 8- Matteüs 8 – Genesis 15 en 16 24. Psalm 24- Matteüs 24 – Genesis 47 en 48  
9. Psalm 9- Matteüs 9 – Genesis 17 en 18 25. Psalm 25- Matteüs 25 – Genesis 49 en 50  
10. Psalm 10- Matteüs 10 – Genesis 19 en 20 26. Psalm 26- Matteüs 26 – Exodus 1 en 2  
11. Psalm 11- Matteüs 11 – Genesis 21 en 22 27. Psalm 27- Matteüs 27 – Exodus 3 en 4  
12. Psalm 12- Matteüs 12 – Genesis 23 en 24 28. Psalm 28- Matteüs 28 – Exodus 5 en 6  
13. Psalm 13- Matteüs 13 – Genesis 25 en 26 29. Psalm 29- Hand 1 – Exodus 7 en 8  
14. Psalm 14- Matteüs 14 – Genesis 27 en 28 30. Psalm 30- Hand 2 – Exodus 9 en 10  
15. Psalm 15- Matteüs 15 – Genesis 29 en 30 31. Psalm 31- Hand 3 – Exodus 11 en 12  
16. Psalm 16- Matteüs 16 – Genesis 31 en 32

*Februari*1. Psalm 32 – Hand 4 – Exodus 13 en 14 15. Psalm 46 – Hand 18 – Leviticus 1-3  
2. Psalm 33 – Hand 5 – Exodus 15 en 16 16. Psalm 47 – Hand 19 – Leviticus 4-5  
3. Psalm 34 – Hand 6 – Exodus 17 en 18 17. Psalm 48 – Hand 20 – Leviticus 6-7  
4. Psalm 35 – Hand 7 – Exodus 19 en 20 18. Psalm 49 – Hand 21 – Leviticus 8-9  
5. Psalm 36 – Hand 8 – Exodus 21 en 22 19. Psalm 50 – Hand 22 – Leviticus 10-11  
6. Psalm 37 – Hand 9 – Exodus 23 en 24 20. Psalm 51 – Hand 23 – Leviticus 12-13  
7. Psalm 38 – Hand 10 – Exodus 25 en 26 21. Psalm 52 – Hand 24 – Leviticus 14-15  
8. Psalm 39 – Hand 11 – Exodus 27 en 28 22. Psalm 53 – Hand 25 – Leviticus 16-17  
9. Psalm 40 – Hand 12 – Exodus 29 en 30 23. Psalm 54 – Hand 26 – Leviticus 18-19  
10. Psalm 41 – Hand 13 – Exodus 31 en 32 24. Psalm 55 – Hand 27 – Leviticus 20-21  
11. Psalm 42 – Hand 14 – Exodus 33 en 34 25. Psalm 56 – Hand 28 – Leviticus 22-23  
12. Psalm 43 – Hand 15 – Exodus 35 en 36 26. Psalm 57 – Markus 1 – Leviticus 24-25  
13. Psalm 44 – Hand 16 – Exodus 37 en 38 27. Psalm 58 – Markus 2 – Leviticus 26-27  
14. Psalm 45 – Hand 17 – Exodus 39 en 40 28. Psalm 59 – Markus 3 – Numeri 1-2

**Literatuurlijst.**

- Baart, A.J. (hoogleraar)(2010). *Presentie in 10 minuten* [Promotiefilmpje]. Stichting Presentie.

- Expertisecentrum jeugd, samenleving en ontwikkeling (2013). *Presentie.* Geraadpleegd op 9 april 2013, van <http://www.jso.nl/Presentie.html>

- Kitsz, T. Klein, W. (2013). *Leven in vrijheid,* Ede.

- Mönnink, de H. (2009). *De gereedschapskist van de maatschappelijk werker* (3e druk), Maarssen: Elsevier.