TIJD

2021 is van start gegaan. Met een bizar jaar achter ons en naar het zich laat aanzien een bizar jaar voor ons.

Ging het vorig jaar over mondkapjes, teststraten en Corona-apps, nu gaat het niet anders dan over vaccinatie: aan wie, wanneer is men aan de beurt en hoe lang helpt het.

Oeverloos zijn de discussies. Grenzeloos is de angst. Bodemloos de put, waaruit alles gefinancierd moet worden.

Waarop dit alles uitloopt weet niemand. Maar dat we in alle opzichten moeilijke en spannende jaren tegemoet gaan, staat vast.

Sneu is dat voor de jongste generaties, die nauwelijks weet hebben van wat normaal is. Het jaar is bijna rond. Begin maart 2020 begon de ellende en zagen we onwetend en verbijsterd naar wat zich voltrok in Wuhan.

Daar lijkt alles over, maar in de rest van de wereld tobben we nog volop. Er is ook nergens zo'n totalitair regime als in China, dat met voorbijgaan aan de mens, het systeem alle voorrang verleent.

Natuurlijk kan dat overal. Maar hoezeer het elders in de wereld is ontspoord; de mens is nog wel enigszins in tel. Nog wel zodanig, dat maatregelen als in China inclusief het doodzwijgen van misstanden en mislukkingen, ondenkbaar is.

En dus hadden we eerst een intelligente lock-down en nu een lock-down zonder avondklok, met twee mensen op bezoek en alle voedselwinkels open.

Voor de één is het allemaal te streng, voor de ander te soft en dan is er een nog een aantal mensen, die er mee klaar zeggen te zijn en geen enkel geloof hechten aan de Corona-uitbraak. In plaats daarvan trakteren zij zichzelf op onzinnig gepraat over kinderbloeddrinkende politici, die van alles verzinnen om een complot te verbergen, dat gesmeed is om de macht in de wereld over te nemen. Wonderlijk is dat in deze ernstige tijden deze "keutelkoek" er bij enige honderdduizenden mensen ingaat als koek.

Veel constructiever is het om na te denken over wat deze hele crisis ons leert. Door de crisis is de onbeheersbare Zwarte-Piet discussie ineens in een ander licht komen te staan en zijn we van veel uitwassen in de discussie in één klap verlost. Datzelfde geldt ook het vuurwerk. Ook het gezeur over de verplichte 100 km, die kort voor de Coronacrisis in werking trad is verstomd. En verder hebben we geleerd hoe waardevol gemeenschap is, hoe waardevol onze aanraking, onze liefde, uitgedrukt in hartelijkheid en nabijheid.

Voor veel zaken is ineens veel meer tijd. Mensen hebben tijd. Ze zijn thuis. We leren weer spelletjes doen, genieten van de natuur in EIGEN land, met aandacht zelf je eten klaarmaken. Het begrip "RUST" komt tot leven.

En dus gaan we dan weliswaar een bizar jaar tegemoet, waarin Covid 19 onze aandacht blijft opeisen, maar waarin ook tijd is voor elkaar, voor dingen, waarvoor we zeiden geen tijd te hebben, tijd voor de ander en misschien ook een beetje tijd voor God?

Hartelijke groet, Rob Visser