GEMEENTEBRIEF 17 Kerst 2020

Beste gemeenteleden,

De gevreesde tweede en nu dan zeer ingrijpende lockdown is een feit.

Op alle fronten hebt u dit alles vernomen en de media zullen ons in de komende weken van alle kommer en kwel, die de maatregelen met zich brengen, op de hoogte houden.

Het is allemaal heel verdrietig. Er zijn veel groepen in onze samenleving die grote schade oplopen. Natuurlijk denk je dan aan de middenstanders, maar wat te denken van het onderwijzend personeel, de mensen in de gezondheidszorg, de mensen die willen instaan voor onze veiligheid, en zo zouden we maar door kunnen gaan.

Iedere dag gemiddeld 60 doden ten gevolge van de besmetting met dit gemene virus. Onzichtbaar gaat het zijn ongekende gang en is nauwelijks te bestrijden.

De samenleving wordt heel klein. Twee en met de Kerst drie personen mogen ons nog omringen thuis. Huidhonger, blokjeskerstfeest, anderhalvemetersamenleving. Woorden, die we een jaar geleden niet kenden zijn nu gemeengoed. Het rampjaar 1672 lijkt vervangen door 2020. Het volk redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos.

Maar moeten we zover gaan? Wanneer je de media beluistert kun je je niet aan de indruk onttrekken dat, redeloos (complottheorieaanhangers), radeloos (sommige 'politici' in de Tweede Kamer) en reddeloos (als je getroffen winkeliers beluistert) menig gevoel vertolkt.

Als de Heer nu zijn opwachting zou maken overkwam Hem het exact hetzelfde als 2000 jaar terug.

We zijn zo druk, dat Kerst verschrompelt tot een melancholisch gefrustreerd samenzijn. 2000 jaar, in wat we nu de Palestijnse gebieden noemen, heeft zich de geschiedenis voltrokken van een kind dat, evenals zoveel kinderen, niet in tel was. Zoals heden ten dage het lot is van tientallen miljoenen mensen. Wie heeft het over vaccineren in de derde wereld? En voor de migrantenproblemen hebben we nu geen tijd. En we weten dat tallozen het niet redden.

Maar dat ene kind in Bethlehem bleek niet kapot te krijgen. Hij ontsnapte aan de kindermoord, die meteen volgde op het door ons zo romantisch gemaakte festijn in de velden van Efrata. Het kind moest vluchten naar Egypte. Het zou maar 33 jaar oud worden.

Jezus werd in net zo'n miserabele sfeer geboren als wij nu kennen. Maar papa Jozef en mama Maria gingen stug door en bleven geloven in een goede afloop. En dat kind zou daarmee doorgaan. Stug doorgaan tot aan het einde, waarvan we geloven dat dit de toegangspoort voor het nieuwe begin is. Dat geloof stelt mensen in staat weerstand te bieden aan gevoelens van redeloosheid, radeloosheid en reddeloosheid.

Laten we ophouden met elkaar al die 'r-gevoelens' aan te praten en die gevoelens niet bij onszelf toe te laten.

We gaan gewoon stug door. Vieren Kerst zo goed en zo kwaad als dat kan. De kerk, ook uw Thaborkerk, staat op de waakvlam. Die gaan we niet doven. Dus iedere week open huis en vieringen met u of voor u via de stream. We doen wat we kunnen en vergeten de naaste niet.

Ik eindig met een woord van Petrus in zijn tweede brief vers 5 tot en met 7.

“Span daarom al uw krachten in om

uw geloof te verrijken met deugdzaamheid,

uw deugdzaamheid met kennis,

uw kennis met zelfbeheersing,

uw zelfbeheersing met volharding,

uw volharding met vroomheid,

uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters, en

uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen.”

U allen daarom gezegende, liefdevolle en onbesmette dagen toegewenst,

Rob Visser