ZIN IN DE TOEKOMST

In de afgelopen week voerde ik een gesprek met een jonge vrouw. Ze had veel meegemaakt, geslagen, maar niet verslagen.

Mooi om te zien hoe iemand uit haar geloof zoveel kracht put en de toekomst niet ziet als een zwart gat, maar als een tijd, waarin God zich uiteindelijk zal openbaren volgens de Bijbelse beloften.

Maar voorlopig zitten we nog midden in de misère. Hadden we niet net in de zomer de tragedie van Peter R. de Vries aan ons oog zien voltrekken, er was ook nog een onverwachte watersnood, die in Limburg veel schade gaf en bij onze buren in België en Duitsland vele mensen het leven kostte. We vergaten van de weeromstuit Haïti terwijl we ook nog kopje onder gingen in de onoplosbare vraagstukken rond de klimaatcrisis, de woningcrisis en de coronacrisis.

En dan ineens is daar Afghanistan. Terwijl we lezen dat het Afghaanse leger na de terugtrekking van de Amerikanen weinig weerstand biedt aan de Taliban, meldt staatssecretaris Broekers-Knol even fijntjes, dat zij geen aanleiding ziet om Afghanen een verblijfsvergunning te verstrekken. Zij kunnen volgens haar op termijn zeker terug naar het veilige Afghanistan. Toen al vroeg je jezelf af in welk konijnenhol deze dame in de afgelopen maanden had verbleven, want vriend en vijand wisten wel beter. Maar blijkbaar verkeerde onze regering nog in een andere bubbel. Terwijl meerdere landen al bezig waren met evacueren, bleek men in Den Haag nog zo bevangen door vrees voor een nieuwe ongewenste golf Afghanen, dat zij doof bleken voor de alarmerende signalen, die al maandenlang ons bereikten.

En zo zijn we dan nu beland in een tweede Srebrenica. We zijn nog bezig ons te excuseren voor het drama, dat zich toen voltrok, waardoor het kabinet 'Kok 2' ten val kwam en nu 25 jaar later zou kabinet 'Rutte 3' zeker ten val zijn gekomen, ware het niet, dat de toeslagenaffaire deze club een jaar geleden al fataal werd. Het is oorverdovend stil in Den Haag, want een nieuwe regering lijkt niet langer tot de mogelijkheden te behoren. Een minderheidsregering ligt al op zijn neus nog voor een eerste besluit moet worden genomen. Zelfs een beluit over de vraag of er op de Ginkelse hei honderd of tweehonderd schapen mogen grazen zal een nieuwe regering al ten val brengen. Oude rekeningen moeten worden vereffend en van verantwoord landsbestuur heeft in Den Haag vrijwel niemand enige weet.

Parlementaire onderzoeken zullen hoe dan ook een volgende regering veel hoofdbrekens kosten en de lade met excuses zal menigmaal moeten worden omgekeerd.

De moed zinkt je in de schoenen. Welk weldenkend mensenkind durft het nog aan om in zo'n wespennest te stappen. Iedere zin, die een minister uitspreekt wordt gewogen en van (vernietigend) commentaar voorzien. In die zin begrijp ik het langdurig applaus, dat De Jonge ten deel viel op het recentelijk gehouden CDA-congres maar al te goed. En dan ben ik maar wat blij, dat ik over die partij, die de naam van Christus durft te dragen, eindelijk ook iets positiefs kan schrijven. Alhoewel, dat is het dan ook wel.

Ik hoop, dat we binnen niet al te lange tijd weer mogen gaan stemmen. We moeten ons huiswerk als volk maar eens grondig over doen en ervoor zorgen, dat de Tweede Kamer niet langer verlamd is door allerlei splinters en populistische nietszeggende partijen, die alleen kunnen mopperen, schelden en onzin uitkramen, maar tot werkelijk geen enkele zinnige uitspraak of daad in staat zijn.

En ik denk maar weer aan die jonge vrouw, waarmee we begonnen.

Aan het eind van ons gesprek vroeg ik hoe ze dacht over de toekomst, haar toekomst.

Ze antwoordde met stralende ogen: 'Daar heb ik echt heel veel zin in.'

En dan denk ik maar weer eens aan die woorden van Jezus in het Markusevangelie:

'Houd moed, sta op, Hij roept U.' (Markus 10 vers 49).

En dat sluit mooi aan bij het jaarthema van de PKN: De toekomst is van God.

En dat zou genoeg moeten zijn.

Rob Visser