**GEMEENTEBRIEF**

Het is een mondvol letters en getallen, waar we het dagelijks over hebben.

SARS-CoV-2. Dat is de naam van het virus.

De ziekte, die het veroorzaakt en luidt COVID-19.

En dan dus ook nog die vier vreemde letters: SARS.

SARS, de letters staan voor SEVERE ACUTE RESPIRATORY SYNDROME: ernstig acuut ademhalingssyndroom, een luchtweginfectie, waar nog geen medicijn voor bestaat.

Veroorzaakt door CoV-2. Het Coronavirus **in 2002** ontdekt.

En dat virus veroorzaakt na besmetting de ziekte COVID-19, dat betekent **Co**rona**vi**rus **D**isease (ziekte) in **2019** in Wuhan, China voor het eerst vastgesteld.

En zo krijg je dan de hele riedel. SARS Cov-2, COVID-19.

Eigenlijk vreemd, dat we die termen dagelijks gebruiken en met moeite de betekenis ervan snappen.

En wanneer het dan gaat om de bestrijding ervan, de vaccins, dan verslikken we ons helemaal. Ik heb wel eens een poging gedaan er iets van te begrijpen. Vertrouwd als ik was met medische termen, opgedaan in mijn leerjaren als verpleger en kennis van de Latijnse taal na zes jaar middelbare school, dacht ik er nog wel iets van te kunnen volgen. Ik wilde het ook graag weten en begrijpen. Het gaat er immers iedere dag over en het gaat ons allemaal aan. Maar na tien zinnen hield het al op. Ik begreep er niets van. Zeldzaam imposant zijn de prestaties in de verschillende laboratoria, die ons de rust en ruimte in de toekomst weer zullen teruggeven. Maar we zullen er niets van verstaan.

We moeten het maar gewoon over ons heen laten komen. We krijgen straks een prik of twee prikken. Dan gebeurt er iets en het eindresultaat is, dat we niet ziek of minder ziek worden en levensgevaar bij besmetting is geweken.

Maar onbevredigend is het allemaal wel. Je zou zo graag er meer van willen begrijpen. Maar het zal niet gebeuren. De farmacologische wereld en de wereld van virologie staan ver van ons af.

Bijzonder is ook, dat we vaak mensen ontmoeten, die datzelfde zeggen over de wereld van geloof en kerk. We bezigen in de kerk ook termen, waarvan menigeen geen snars begrijpt. Te vaak heb ook ik mensen gesproken, die mij zeiden heel graag iets te willen geloven, maar geen raad wisten met de termen, de begrippen, de Bijbel, de liturgie en de kerk.

Zij willen wel, maar het lukt ze eenvoudig niet. Diezelfde ervaring deed ik ook op de VMBO-school waar ik les gaf in Apeldoorn. 15 jaar lang gaf ik wekelijks vele uren godsdienstles aan kinderen tussen de 12 en 16 jaar. We hadden hele gesprekken met kinderen, die merendeels uit volstrekt onkerkelijke kringen afkomstig waren of Rooms Katholiek of moslim waren

'Meneer, ik zou wel willen geloven, wat u vertelt, maar ik kan het gewoon niet; me vader snapt er ook niks van en me moeder wordt boos als ik er over begin'. 'Wat betekent Christen dan eigenlijk en jullie geloven in een god, maar u vertelde ook over Jezus als God. Maar er is toch maar één God? Hoe kan Jezus nou weer leven als ie dood was? 'En Pasen en Pinksteren, dat gelooft u toch zelf niet?'

Lieve ogen kijken mij vol verwachting aan. Ach ze zullen het allemaal allang vergeten zijn. De kinderen van toen zijn nu misschien allemaal jonge ouders, die zich ook schuil moeten houden voor het virus.

Ze zullen wel niet meer zitten met de vragen, die ze me stelden en waarop ik voor hun geen afdoende antwoorden kon geven.

Maar zij hebben mij geleerd, dat ook het geloof net zo onbegrijpelijk in elkaar zit als datgene, waar ik deze brief aan u mee begon.

Maar we realiseren ons dat misschien te weinig. Wanneer je er niet mee bent grootgebracht, of ouders had, die er ook niets van verstaan hebben, kortom, wanneer je er in het geheel niet mee vertrouwd bent geraakt, wat moet je dan met al die begrippen en wonderlijke geschiedenissen.

Vooral nu met Pasen, wanneer het gaat over lijden en opstaan, wordt dat ons allen indringend gewaar.

Maar dan staat voor mij één ding vast. Net zo min als ik iets begrijp van virussen en vaccins, begrijpen we ten diepste ook niets van geloof, opstanding, heilige geest, Gods Koninkrijk.

Is ook niet nodig. Het vaccin doet zijn werk. En God ook.

En dat moet genoeg zijn.

Rob Visser