Beste mensen,

'Wie zich wil redden moet voor ieder ander zorgen'. Een uitspraak van Ilja Pfeijffer, de inmiddels bekende schrijver van 'Grand Hotel Europa'. Hij woont in Italië en is goed op de hoogte van de tragedie, die zich in dat land voltrekt. Een land, waarin nu al (1 april) ruim 13.000 doden zijn te betreuren ten gevolge van de coronacrisis. In ons land zijn het er al meer dan duizend, onder wie Jaap van Meeteren, die vorig jaar met zijn vrouw verhuisde naar Avondlicht.

Ineens komt alles heel dichtbij. Gerrit van der Giessen moest in zijn laatste levensfase dagenlang bezoek ontberen, omdat het Gorkumse ziekenhuis op slot ging en Peter Dane moest lang wachten op zijn operatie in het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. En dat is mij bekend, maar er is zonder twijfel in ons dorp nog veel meer aan de orde.

Het leven is anders geworden. Geen kerkdienst meer in het vertrouwde gebouw, geen Paasvieringen, geen bezoek van de (klein)kinderen en ook niet meer het vertrouwde praatje met vrienden of buren. Maar wel oeverloos veel nieuws over de Coronacrisis. Vrijwel alles passeert de revue. En we rollen via de talkshows van de ene zorg in de andere. Hoe moet het met kinderen in de gewelddadige gezinnen? Hoe zeer loopt de leerachterstand niet op voor moeilijk lerende kinderen? Hoe groot is de schade voor de patiënten, die wekenlang aan de beademing hebben gelegen? Hoeveel ondernemers, zzp’ers en bedrijven zullen er ten onder gaan? Hoe diep wordt de recessie en wat gaan we er allemaal niet van meekrijgen in ons verdere leven? En wat zal de schade niet zijn voor Europa, dat zo graag solidariteit uitstraalt, maar waarvan maar weinig terecht komt?

Zo maar wat vragen, die bij ons allen opkomen.

We gaan er niets aan af doen. En een mooie Bijbeltekst geeft hier geen pas. Geloven is niet de vragen insnoeren met vroomheid. Geloven is de keiharde realiteit onder ogen zien, dat het leven deze duistere kant kent. En wie de Bijbel goed verstaat weet, dat die daar niet voor opzij gaat.

Wij lazen in de afgelopen maanden uit het boek Prediker. En ik raad u aan: ga dat nou eens op uw gemak lezen. U zult er van opkijken hoe actueel dat boek is, dat N.B. zeker 30 eeuwen oud is.

In het slot van het boek staat in vers 13 van hoofdstuk 12: 'heb ontzag voor God en leef zijn geboden na'.

En wat is dat gebod? Nou Ilja Pfeijffer hertaalt dat mooi in het citaat, waarmee ik begon. 'Wie zich wil redden moet voor een ander zorgen'. Om met dat eerste te beginnen. 'Wie zich wil redden' moet dat goed verstaan. Het betekent: Wie de ware zin van het menselijk wil leven redden, wie voortdurend zich blijft realiseren, waar hij of zij nu eigenlijk voor op de wereld is gezet, wie echt mens wil zijn, wie de naaste liefheeft als zichzelf, die kan niet anders dan de medemens nabij zijn, de medemens verzorgen. Zorg dragen voor de ander

Dat is het eigene van de mens. En daarvan horen we ook dag aan dag de mooiste voorbeelden. Het is ongekend, wat mensen allemaal doen voor de ander. Zichzelf voorbijgaan en de ander nabij zijn. En daarin heel creatief worden. Leuk toch om in het jeugdjournaal van vorige week de Spar in Vuren zo prachtig uitgebeeld te zien in de hartelijkheid en zorg, die de medewerkers daar uitstralen.

Want niet alleen op de IC afdelingen in ziekenhuizen, het RIVM en het Binnenhof wordt het gevecht om medemenselijkheid geleverd, maar ook overal om ons heen. Ook in de Spar van Vuren!

Naast alle terechte somberheid is dat de mooie kant van deze crisis. En die moeten we ook blijven zien!

Hartelijke groet, Rob Visser