Beste mensen,

Pasen 2020

'Wat een land, wat een land. Er is geen land, waarmee ik ruil.

Wel in de put, maar toch het koppie uit de kuil.'

Dat zong ooit de destijds vermaarde cabaretier Wim Kan. Nu bijna 45 jaar later is dat nog steeds het geval. Wel in de put. Zeker, en daar is ook alle reden voor. De coronacrisis drukt ons met nietsontziende kracht op de naakte feiten. En die liegen er niet om. Ik ga ze niet allemaal herhalen. U hebt er al genoeg over gelezen. En dat zal voorlopig ook zo blijven.

Maar wat opvalt is dat iedereen zich zorgen maakt. Nu de spanning rond de Intensive Care wat wegebt (gelukkig!) zie je dat nieuwe problemen rijzen. Vanuit iedere discipline verschijnen mensen, die zich zorgen maken. En natuurlijk terecht. Hoe moet het straks met de kinderen uit de gezinnen, die geen raad weten met deze crisis. Hoe gaat het met de zorg in de verpleeghuizen en de zorgcentra. En natuurlijk komen allerlei economische vraagstukken, zowel nationaal als internationaal ter sprake.

Er is veel om over in de put te zitten. Ook u, die dit nu leest en zonder twijfel ook uw zorgen hebt voor u zelf of voor hen, die u dierbaar zijn.

En dan neem ik u mee naar een volk, dat ook in de put zit. Het Joodse volk, dat ooit in Egypte belandde, het daar goed had, maar nu het tegenzit niet langer welkom blijkt in dat ooit zo gastvrije land, waar het goed toeven was. Maar de economie zit tegen en het devies 'eigen volk gaat voor' leidt ertoe, dat de Joden maar moeten maken, dat ze wegkomen. Het zijn echt vertrouwde geluiden, die ons aan Wilders en Baudet doen denken.

En zo verkeert het Joodse volk in de benauwdheid. Ze kunnen geen kant op. Ziet u trouwens, dat ik het begrip 'benauwdheid' gebruik. Als de Bijbel het over Egypte heeft dan valt het woord 'Mizraim'.

Dat staat voor het woord 'benauwdheid'. Zo verkeren wij nu ook in benauwdheid. Soms letterlijk, waar het virus de longen verwoest en beademing noodzakelijk maakt, maar veel vaker figuurlijk: benauwd, angstig, onzeker.

Wat brengt de toekomst. Op alle fronten. En hoe lang gaat alles duren, nu we horen, dat het in China weer opnieuw lijkt te beginnen.

En dan weten we wat er gebeurt in de Bijbel. Daar komt uit de modder van de Nijl, (biezen mandje) Mozes omhoog. Bepaald geen lieverdje. Hij laat zich geen knollen voor citroenen verkopen. Hij maakt ruzie met zowat iedereen. Maar hij betoont zich een leider. Een echte leider, die niet maar roeptoetert (Trump) en ook geen misbruik maakt van de omstandigheden door zichzelf als een soort dictator (Orban) te gaan gedragen, nee, hij stelt zich in dienst van het volk en leidt het uit de benauwdheid. Maar ook nu volgt er een quarantaine. In het Frans Quarante, dat betekent 40. Ons woord quarantaine is daarvan afgeleid. 40 jaar zal het volk zwerven. In werkelijkheid nog wel langer, maar het gaat om de quarantaine. Eerst moet alles bekoelen. Het volk moet tot zichzelf komen en klaargestoomd voor een nieuwe toekomst.

Daarom wordt dit verhaal zo prachtig gevierd in het Jodendom met Pesach, dat het Christendom heeft omgezet in Pasen. En we denken ook binnen het Christelijk geloof aan het Joodse Paasfeest. Bijzonder toch, dat deze crisisperiode precies valt in de vastentijd en het Paasfeest.

Pasen onderstreept dat speelse woord van Wim Kan, wel in de put, maar het koppie uit de kuil. We gaan door, we gaan verder, we komen er als wijzere mensen uit vandaan. Het leven mag opnieuw beginnen. Toegegeven; het is nog niet zover, maar we geloven er in. Wij leven in een Anno Domini, een jaar des Heren. Al is God voor ons niet te herkennen. Maar ook in onze tijd gebeuren er wonderen. Al is het maar die wonderlijke ontdekking, dat wij mensen weer leren aandacht voor elkaar te hebben, rekening te houden met elkaar. We worden weer creatief in het zoeken naar nieuwe mogelijkheden, nu die anderhalve meter voorlopig ons lot zal zijn.

Maar we mogen geloven in een God, die voor ons uit gaat. Een God, die in Jezus Christus toont, dat de dood niet het laatste woord heeft. We moeten op weg gaan naar een andere toekomst. Geen idee wat het wordt. Maar God gaat met ons mee.

We hebben toch potdorie niet voor niets Pasen gevierd!!!

Houd moed, koppie uit de kuil en houd afstand, Rob Visser