Beste gemeenteleden,

Koningsdag 2020. Een bijzondere dag. Prachtig weer. Dat hoort bij deze dag. Uitbundigheid, plezier, massa's mensen. In Amsterdam, waar we de laatste jaren geregeld de Koningsdag vierden werd je gedragen door de mensen. Over tien meter deed je tien minuten. Het was allemaal vertrouwd.

Maar nu is alles vertrouwd en toch anders. Zoals in deze Coronatijd alles hetzelfde is en toch ook anders.

Je ziet Willem Alexander in zijn nieuwe rol. Een beetje vader des vaderlands. Toen hij geboren werd in 1967 zat ik in de vierde klas van de school, waar nu alle drie de dochters leerling zijn. Hij kon onze goedkeuring wegdragen, want hij werd precies op een tijdstip geboren, dat een zware repetitie niet doorging tot ongenoegen van de betrokken leraar. Een extra vrije dag voor Haagse scholen was de toegift.

Hij onderscheidt zich in vele opzichten van zijn moeder. In de Apeldoornse tijd woonde de familie tot Claus' overlijden de kerstnachtviering bij. Beatrix bleef afstandelijk, maar hij schreef een brief met het verzoek een gelezen geloofsbelijdenis te mogen ontvangen. Die had hem erg aangesproken en hij nam de moeite dat met mij te delen. Maxima was enthousiast en riep bij het zien van mijn stola (een kleurrijke voorganger van de huidige) dat ze die zo mooi vond. Beatrix zag het alles met keurende blijk aan. Toen al werd ook mij duidelijk, dat de afstandelijkheid van Wilhelmina, die ooit vervangen werd door die heerlijke Juliana met haar moederlijk optreden, herleefde in Beatrix, maar nu weer plaats zou maken voor een ontspannen man, die een Zuid-Amerikaanse vrouw vol betrokken temperament aan zijn zijde koos.

Het zal velen in deze dagen goed doen. Grootgebracht in een rooie wijk zonder vlaggen ben ik door Herma langzamerhand voor het koningshuis enigszins ontdooid. Ik zie nog de lachende en uitdagende lach van Herma's familie, toen wij op onze huwelijksreceptie een vlag kregen. Mijn familie keek licht verbijsterd toe, maar sloot hun koningsgezinde dochter van harte in haar armen.

Die koningsgezindheid is gebleven. Het eerste, dat Herma deed vandaag, was in alle vroegte de vlag ophangen. Zo vroeg, dat toen ik na de oogjes geopend te hebben, ook de appjes opende, ik van onze dochter vernam, dat de vlag er mooi bij hing.

"Vlag?" wat vlag. Hoe heb ik het nou? Zo begon voor mij een dag, waarop ik bemerkte, dat de vlag wel hing, maar geliefde (zoals Ephimenco zijn vrouw altijd noemt in Trouw), geen oranje tompouce had gekocht om gezondheidsredenen. Ja, ja, het valt niet mee allemaal.

Maar nu ik dit schrijf hoor ik de kikkers kwaken, de vogeltjes vliegen af en aan. Wandelaars en fietsers bewegen zich langs de Nederrijn en de beroepsvaart zorgt voor afwisseling. De vlag op de Cuneratoren wappert in de wind en de zon schijnt.

Ik zit op mijn studeerkamer en realiseer me, dat ik nog een brief moet schrijven aan de collega, die veel zorgen heeft. Corona kent zijn willekeur. Ineens zijn de mijmeringen voorbij. De realiteit dringt zich aan mij op. Alles lijkt op wat het niet is. Wat moet ik deze keer schrijven? Mijn oog valt op het liedboek, waar lied 708 open ligt, want ik ben ook met de liturgie voor a.s. zondag bezig. In vers 6 staat "Mijn schild ende betrouwen, zijt Gij, o God, mijn Heer!"

Mijn eerder geschreven gemeentebrief over mondkapjes leg ik terzijde. Die kan volgende week ook nog wel. Ik schrijf mijn mijmeringen maar op en vertrouw ze hierbij aan u toe.

Rob Visser