**Gemeentebrief**

De afgelopen week ging het minder over Corona en meer over racisme en stikstof. Als het u vergaat als mij dan word je met regelmaat duizelig van de uiteenlopende berichten. En het is allemaal ernstig en het verdient allemaal onze aandacht.

Allereerst iets over Corona. Het lijkt erop, dat de druk enigszins van de ketel is. Er is meer toegestaan en blij als kleine kinderen zijn velen geneigd de oude draad weer op te pakken. Nou is het wel genoeg geweest. Het mag weer. Van intelligente lock-down is geen sprake meer. Fijn als het gaat om de lock-down, maar rampzalig als het gaat om de intelligentie. Want juist daaraan mag het ons zeker nu niet ontbreken. Vader Rutte heeft dan wel het speelkwartier geopend, maar de regels moeten gehandhaafd. Maar velen denken, dat dit nu wel meevalt. Ben je gek. Het mag toch! Maar eigenlijk mag er nog heel weinig. Je voelt tussen de regels, dat de verantwoordelijke bewindslieden onzeker en bezorgd zijn. Als dit maar goed gaat. En de ene na de andere deskundige waarschuwt voor een herhaling van zetten. Voor een nieuwe golf, die misschien nog wel heftiger is dan de eerste.

Maar bij een deel van onze bevolking is een zekere onverschilligheid te bespeuren. En dan openbaart zich een kinderlijk gedrag, dat weinig meer met gezond verstand van doen heeft.

Daarom ben ik heel blij hier te mogen schrijven, dat ik echt onder de indruk was van het gedisciplineerde gedrag van onze gemeenteleden tijdens de beide vieringen, die we sinds kort hebben mogen houden. Geen onvertogen woord valt en ieder volgt de aanwijzingen op. Absolute klasse. Dat veel gemeenteleden de stap naar de vieringen nog niet durven zetten valt alleen maar in hen te prijzen. Neem geen onnodige risico’s en doe dat waarbij u zich fijn voelt. Juist nu gaat het erom, dat we onszelf in toom houden en ons niet rijk rekenen. Er is nog geen vaccin, en zoals het mooi gezegd werd door onze minister: 'We kunnen het wel gehad hebben met het virus, maar het virus heeft het met ons voorlopig nog niet gehad.'

En dat werd ons weer duidelijk tijdens de demonstratie op de Dam in Amsterdam toen duizenden landgenoten hun verontwaardiging de vrije loop lieten als teken, dat zij de dood van Floyd in Amerika niet konden aanvaarden, maar tegelijk onderkenden, dat het in ons land niet veel beter gesteld is. Toegegeven in Vuren en ook in Rhenen is er weinig van te merken, maar dat geldt helaas niet voor grote delen van ons land. Het is ronduit schokkend te moeten zien en horen hoe vele landgenoten zich gedragen en uitspreken over mensen met een andere huidskleur, cultuur, seksuele geaardheid of andere opvatting, wanneer we bijvoorbeeld denken aan de Zwarte Pietdiscussie.

Het zit velen blijkbaar zo hoog, dat ze de spelregels van Corona aan hun laars lapten en hun emoties de vrije loop lieten. En geef ze eens ongelijk. Dat de burgemeester, meegesleept en aangestoken door al die heftige meningsuitingen vergat, dat zij geen speler, maar scheidsrechter moest zijn en haar rol als burgemeester even uit het oog verloor was rampzalig. We moeten allemaal in onze rol blijven en die nolens volens, soms dus tegen beter weten in, blijven vervullen.

Het zal haar hopelijk niet al te zeer beschadigen, want Amsterdam zal de woorden van de onvolprezen Eberhard niet vergeten zijn en vanuit de liefde, waartoe hij ons opriep haar deze misstap vergeven.

Maar nog niet bijgekomen van alle verwarring komt daar Remkes met de uitspraak, dat de regering nu toch haast moet maken met het nemen van maatregelen om de weinige natuur, die we hebben niet langer te verkwanselen aan de stikstofuitstoot. Ook daar moet onze regering weer acte de présence geven en lastige beslissingen nemen. Beslissingen, die opnieuw de tongen weer zullen losmaken en menige agrariër tot wanhoop zal drijven, menige autobezitter tegen zich in het harnas zal jagen, en menige natuurliefhebber tegen de haren zal instrijken. Met al die compromissen is uiteindelijk niemand blij, maar het is de ultieme consequentie van wat wij democratie noemen.

En daarmee zijn we dan aanbeland bij wat de context van kerk en geloof is. Want vanuit de Bijbel kan het niet anders of we leren, dat democratie hand in hand mag gaan met theocratie. Theocratie is het toekennen van de kratos (Grieks voor macht/kracht), die aan God (in het Grieks theos) toebehoort.

Democratie is het toekennen van de kratos (macht) aan het volk (grieks demos). Wij mogen geloven in het feit, dat God ons mensen wenst te ontmoeten als mondige mensen, die macht toebehoort. Mensen dragen verantwoordelijkheid voor zichzelf, elkaar en de samenleving. Maar tegelijk mag een gelovig mens zich ook toevertrouwen aan de God, schepper van hemel en aarde, die eveneens macht toekomt en die wij ook aan het woord moeten laten.

Dat is n.m.m. dan ook de taak van de kerk en iedere gelovige persoonlijk, dat we dat voortdurend in het oog houden. Wij allen dragen juist ook in deze Coronatijd persoonlijke verantwoordelijkheid voor onze gezondheid en die van de medemens, wij allen dienen ons met groot respect te gedragen ten opzichte van ieder mensen kind, zonder uitzondering en we dienen ons als verantwoordelijke rentmeesters, ieder persoonlijk te realiseren, dat de aarde van God is en die aarde dus niet moeten laten stikken. Zo is God door ons aan de macht en vloeien democratie en theocratie ineen.

En dat kan een mooie en moedgevende boodschap zijn voor ons in deze moeilijke tijden.

Van harte gegroet, Rob Visser