**Gemeentebrief 25 van Rob Visser d.d. 2 april 2021**

LIEFDE

Bibian Mentel verwoordde het kernachtig 'Ik geloof in de liefde'.

In de week voor Pasen kwam er een einde aan het leven van deze nog jonge vrouw, die twintig jaar lang streed tegen de ziekte, die langzaam haar lichaam sloopte.

Een sportvrouw in hart en nieren, die een razend moeilijke sport, het snowboarden, zo knap beheerste, dat zij er (PARA)olympisch goud mee won. Maar toch was dat niet haar grootste verdienste. Die was gelegen in de wijze, waarop zij omging met haar ernstige ziekte en twintig jaar lang ons allen inspireerde om de strijd voor het leven niet op te geven.

Indrukwekkend zijn de verhalen, waaruit blijkt hoe zij voor andere jonge mensen een houvast was, hen moed insprak en ze voorhield om vol te houden.

Maar tegen haar ziekte bleek uiteindelijk geen kruid gewassen. Mooi, dat zij precies in de Opstandingsweek overleed. Al gaf ze aan niet te geloven op de wijze, die wij kennen en verwoorden, zij was op haar wijze wel degelijk gelovig. Zij geloofde in het mooiste geschenk, dat de Schepper ons toevertrouwt: het leven. Daar hield zij van en dat straalde ze uit.

En leven vooronderstelt liefde. Liefde is de absolute voorwaarde voor leven. Als dat ontbreekt, rest ons een gekneusd leven. Daar kun je dan wel weer van herstellen, gesteld, dat je het ontbeerde in je jeugd, maar dan is daar heel veel liefde en toewijding van medemensen voor nodig.

Bibian genoot van het leven en genoot van de sport. Het zal haar goed gedaan hebben. Ze zal er, zo stel ik mij voor, veel energie en inspiratie door hebben ontvangen, zodat zij in menig interview ons, lezers/lezeressen, tot nadenken stemde.

'Ik geloof in de liefde'. Het is een eenvoudige zin, die zo lijkt HET voor zich spreekt. Maar is dat zo? In de politiek zien we hoe liefdeloos men ook als de naam van Christus wordt gebruikt, met elkaar omgaat. Het is om te gruwen. En dan de bezoekers van ultra reformatorische kerken. Schelden, slaan, schoppen waren zogenaamd Christelijke uitingen van een streng geloof. Je wordt er moedeloos van, omdat door al die publiciteit vanuit politiek en kerken er een beeld van het Christelijk geloof wordt getoond, waar je met afschuw naar kijkt. En dan te bedenken, dat Christus zelf, wiens naam wij dragen niet anders heeft gezegd dan elkaar oprecht lief te hebben.

Nee, Bibian Mentel heeft het beter begrepen dan menigeen, als zij ondanks haar verdriet over haar ziekte en naderende dood toch blijft spreken van de Liefde.

In de eerste brief van Johannes (hoofdstuk 3 vers 18) staat het kernachtig:

Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden. Dan weten we, dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan.

Ook Bibian zal nog verrast worden.

Met vredegroet, Rob Visser