**Bidden**

"Ach, dominee, iedere avond bid ik voor het naar bed gaan voor mijn zoon en voor alle mensen. Maar er is tegenwoordig geen beginnen meer aan. Ik ben wel een kwartier bezig. Soms ben ik zo moe, dat ik in slaap val".

Vertwijfeld kijkt ze me aan. " 't Is toch wat, ik ben over de tachtig, heb best veel meegemaakt, maar wat er nu allemaal gebeurt…".

En ze heeft gelijk. Er is bijna geen beginnen meer aan. Er gebeurt zoveel in de wereld, dat de tongen losmaakt, de geest beroert, emoties losmaakt. De gevolgen van de klimaatcrisis dringen zich aan ons op in berichten over apocalyptische branden, vernietigende overstromingen. En dan de politieke brandhaarden in Afghanistan, Libanon, Wit-Rusland, Venezuela, Brazilië, Ethiopië en ga zo maar door. De gezondheidscrisis met zijn niet aflatende stroom berichten over vaccinaties, virusmutaties, besmettingsgolven en besmettingshaarden.

Er is veel te bidden, teveel! Wij levend op een klein bolletje, gelukkig omringd door een dikke laag lucht, die we de dampkring noemen in een oneindig heelal van vele miljarden lichtjaren groot. Rondtollend in een almaar bewegend stelsel van planeten, sterren ontembare krachten en zwarte gaten. Wat zullen we bidden en tot wie richten we, hoe?

Wat als kind zo eenvoudig klonk. Zo kraakhelder "Ik ga slapen, ik ben moe, sluit mijn beide oogjes toe, Here houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht". Dat maakte je rustig. De dingen waren gezegd. Er werd gewaakt.

Maar gaandeweg wordt dat anders. Je wordt ouder. Het blijkt met dat waken tegen te vallen. Je moet presteren, zelf aan de bak en… je moet mazzel hebben. Anderen zeggen, "Je moet geluk afdwingen". Dus zelfs dat zou je in de hand hebben, menen sommigen althans. Heel geleidelijk kantelt het Godsbeeld. Die Bijbelse woorden riepen een beeld op, dat niet klopt. En als het daar dan bij blijft gaan dan haken we af.

Er ontstaat een ravijn tussen wat de Bijbel ademt en wat onze levenservaringen leren. Het bidden slijt. Je moet wel een volhouder zijn.

Maar de jaren jagen voort. Je wordt milder, de kruiwagen raakt vol met ervaringen. Wijsheid komt met de jaren. En levend in die wereld vol macht en tegenmacht, leer je nieuwe krachten kennen. Je ontdekt, dat zwijgen van onschatbare waarde is en geven beter dan nemen, rusten beter dan jagen, zien beter is dan kijken en luisteren beter dan horen.

Er is veel te bidden, maar er zijn ook veel vragen. Ik denk aan Gerard Reve

"Eigenlijk geloof ik niets,  
en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.  
Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,  
dan denk ik, dat Gij Liefde zijt, en eenzaam,  
en dat, in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt  
zoals ik U"

Rob Visser