**Verslag najaarsborrel werkveldraad ziekenhuizen 25 november 2021**

Afgelopen donderdagmiddag 25 november kwamen zo’n 32 geestelijke verzorgers uit heel Nederland via Zoom bijeen voor de najaarsborrel. Deze was door de werkveldraad georganiseerd om de onderlinge ontmoeting en uitwisseling te stimuleren. Juist in tijden van covid, waarbij geestelijk verzorgers in ziekenhuizen in toenemende mate betrokken worden op de ondersteuning van medewerkers, is de onderlinge steun van GV-ers onder elkaar van extra waarde en belang. De werkveldraad wil zich daarvoor inzetten.

Tijdens het welkomstwoord heeft de werkveldraad zich kort voorgesteld; Martijn Rozing (voorzitter), Annie Hasker (secretaris), Marian Taalman (lid), Rudi Kikkert (lid). Helaas waren leden Adri Spelt en Bram Oudenampsen verhinderd.

Na de opening zijn we uiteengegaan in zes break out rooms. Rond verschillende onderwerpen is in kleiner verband uitgewisseld. Naar de geplande onderwerpen werd gesproken over de ervaringen in het ziekenhuis en de impact die covid heeft op de aard van het werk.

Tijdens de afronding hebben vertegenwoordigers van de verschillende groepen een korte terugkoppeling gegeven van de opbrengst uit hun groep. Uit groepjes werden zo met de plenaire groep een aantal kernzinnen gedeeld: een heet hangijzer dat ook in de toekomst aandacht kan gebruiken en een inspirerende opbrengt of mooi inzicht uit het gesprek.

***Waarom GV in het ziekenhuis als het ook thuis kan?!*** Onder begeleiding van Marian Taalman. Er werd gedeeld over de ervaring van GV in de eerste lijn tot nu toe en over de poliklinische inzet van GV in veel ziekenhuizen. Beide vormen bestaan naast elkaar.

Jan Willem koppelde terug: *Kerntaak in de twee velden? Budget en wat nodig is thuis.* Hoopvol over de ontwikkelingen, maar het budget blijft een punt van zorg. Goede registratie helpt ter onderbouwing.

***Samenwerking en concurrentie binnen het psychosociale team?!*** Rond dit thema waren twee groepen: een onder begeleiding van Rudi Kikkert, de ander van Pieter Jan Bougie.

Tim Driessen uit de groep van Rudi gaf terug: Inspirerende opbrengst: door de crisis zijn verschillende disciplines duidelijk geworden in eigenheid en ontstond er meer samenwerking. Een onderscheidend punt van GV hierbij is haar presentie en beschikbaarheid. Daarbij leek ook GV meer van het luisteren te zijn en de andere disciplines meer van de oplossingen. Het hete hangijzer is de vraag hoe dit na de crisis vastgehouden kan worden. Een ander heet hangijzer was de vraag hoe de zichtbaarheid van GV binnen het ziekenhuis vergroot kan worden.

Uit de groep van Pieter Jan kwam naar voren: *Veel samenwerking, soms opgelegd door organisatie.* Heet hangijzer: In de praktijk ontstaan de beste samenwerkingsvormen. Lidmaatschap van de medische staf uitrollen in werkveld?

MMW in veel protocollen. GV moet zich beter in zorgpaden verankeren.

***Geestelijke verzorging als zielzorg?!*** Wederom twee groepen, ditmaal begeleidt door Brecht Molenaar en Ralf Smeets.

Brecht gaf terug: *Wij vinden de term ‘zielzorg’ interessant voor geestelijk verzorgers om aan de hand daarvan ons eigen taalveld te verkennen en te verhelderen. De term moet ons echter niet isoleren van ongodsdienstige mensen noch van andere disciplines die op hun manier ook met ‘de ziel’ bezig zijn. We vinden het belangrijk dat het gesprek over het door ons gehanteerde discours in de beroepsgroep gevoerd gaat worden, opdat de eigenheid van geestelijke verzorging behouden blijft.*  
Moritz Pfähler uit de groep van Bart gaf de kernzin terug: *Levensbeschouwelijke achtergrond is zeker geen hindernis.*

***Slachtoffer van je eigen succes?!*** Onder begeleiding van Martijn Rozing.

Uit dit groepje kwam naar voren dat in verschillende ziekenhuizen extra (soms tijdelijke) formatie toegekend is vanwege het toegenomen takenpakket door Covid. Er is vervolgens gesproken over de vraag hoe wij als geestelijk verzorgers zelf onze eigen kwetsbaarheid delen. En zou je ‘kwetsbaarheid’ ook als waarde kunnen zien?

De bijeenkomst afgesloten met het lied *“Kan ik iets voor je zijn”* van De Dijk. Een lied dat zanger Huub van der Lubbe schreef na het overlijden van zijn jongere broer in 2008. Een lied dat ook woorden geeft aan wat wij doen, verklankt helder wat wij over ons werk zouden kunnen zeggen:

Kan ik iets voor je doen?

Kan ik iets voor je zijn

In dit wrange seizoen

Met zijn kruipend venijn

Kan ik iets voor je zijn

Met een blik een gebaar

Met een arm om je heen

Of een hand uit je haar

Kan ik iets voor je zijn

In je grote gemis

Omdat wie je zo liefhad

Er nu niet meer is?

Kan ik iets voor je doen?

Met een blik met een woord

Dat doet denken aan toen

Dat je even weer voort?

Is er iets wat je wilt

Wat je stilte verstoort

In het kaal en het kil

Wat je graag van me hoort

Is er iets wat ik doen kan

Wat je helpt in de pijn?

Wat iets voor je betekent

Wil ik graag voor je zijn

Kan ik iets voor je doen?

Misschien een lied een gedicht

Dat je wanhoop benoemt

En je last iets verlicht?

Waar je droevig van wordt

Maar toch huilend om lacht

Dat je dagen verkort

Dat je nachten verzacht

Is er iets wat ik doen kan

Wat troost in je verdriet?

Want straks moet je weer verder

Ook al wil je nog niet

Is er iets wat ik doen kan

Wat je helpt in de pijn?

Wat iets voor je betekent

zou ik graag voor je zijn

kan ik iets voor je zijn

een soort arm om je heen?

Zodat het iets minder schrijnt

En je niet zo alleen?

Beluister het hier: <https://youtu.be/pRaI0nd-Bec>