**Over mondkapjes**

Zo is ook de tong een klein orgaan, maar wat een grootspraak kan hij voortbrengen. (Jakobus 3 vers 5a)

We gaan weer een nieuwe fase van de Coronacrisis in. Een fase, waarin de eensgezindheid plaats maakt voor verdeeldheid. Spraken we eerst nog met één mond, nu is er kakofonie van geluiden.

Zoals daar zijn de mondkapjes.

Lieve deugd, wat is daar al niet over te doen. Je zou wensen, dat we ze inmiddels al dag en nacht op zouden moeten hebben, want dat zou veel gekrakeel voorkomen.

Maar waarover gaat het eigenlijk? Zoals u inmiddels wel begrepen hebt, was er een periode, dat er in ons land te weinig voorhanden waren. Er werd zelfs een speciale gezant voor aangesteld. Wonderlijk was wel, dat overal in de wereld men voldoende had, maar nou net niet in ons land. Er deden allerlei verhalen de ronde. Maar inmiddels zijn er genoeg. Helaas voor veel thuiszorgverplegenden en mantelzorgers te laat, maar ze zijn er. Maar ook weer niet. Nog steeds moeten mensen die dingen ontberen en gaat de discussie maar eindeloos over het opstarten van de economie, het vrijgeven aan de horeca en het open vervoer. Maar men schreeuwt moord en brand. Dat gaat niet lukken met anderhalve meter afstand. Mondkapjes zouden dan uitkomst kunnen bieden.

Waarom? Wel, omdat je met zo'n bescherming niet zozeer jezelf maar juist de ander beschermt. Je draagt het dus voornamelijk met het oog op de ander. Zou dat misschien het punt zijn? Dat men bevreesd is, dat mensen die kapjes niet dragen, want het is niet zozeer voor jezelf bedoeld, maar voor de ander. En dat zet onze geneigdheid tot individualisme en egoïsme behoorlijk op de tocht.

En dan moet je horen hoe mensen oordelen. Op alle niveaus trekken de mensen van leer en worden de woorden van Jakobus, waarmee ik begon maar al te waar. De tong is als een vlam, die een enorme bosbrand kan veroorzaken (zie Jacobus 3 vs 5B).

Dat kun je ook in ons kleine dorp beleven. Onze kerkenraad doet er alles aan om onze gemeente door deze crisis heen te slepen en moet soms moeilijke beslissingen nemen. Maar soms zijn er lieden, die met hun tong hoog van de toren blazen. Zo gaat dat met mensen, voor wie alleen het woordje "Ik" geldt.

Jakobus schrijft: in hoofdstuk 3 vers 6: "Onze tong: een wereld van onrecht, ….want hij besmet het hele lichaam".

Het is u wellicht opgevallen hoe actueel de Bijbel is.

Mondkapjes zouden om meer redenen een zegen zijn. Een vriendin zei vaak: "Heer zet een wachter voor mijn lippen". Het zou het gebed van ons allen moeten zijn, wanneer wij spreken over de wijze, waarop wij deze crisis TEZAMEN moeten managen. Het lijkt wel of liefdevol en respectvol omgaan met elkaar naar het rijk van de sprookjes is verwezen.

En dan te midden van al dat geharrewar is daar ineens een vrouw uit het onderwijs voor moeilijk lerende en opvoedbare kinderen. Ze heeft net gehoord, dat haar kinderen weer vanaf 10 mei naar school mogen. Zo blij als een kind vertelt hoe ze ernaar verlangt haar kinderen weer te zien en vertelt van haar grote zorg voor veel van haar kinderen, die in moeilijke huiselijke situaties verkeren. Haar onbevangenheid en emoties ontroeren mij. Te midden van alle geharrewar en verwijten blijkt het toch waar te zijn, dat sprookje van liefde en toewijding. Deze vrouw straalt het uit en is ingelukkig voor en met haar kinderen in de klas.

En ik denk aan de woorden van Paul van Vliet:

"Eén sprookje is de wereld nog niet uit

Waarin wij lang en gelukkig zullen leven

Niet van de gebroeders Grimm van toen

We moeten het nu zelf doen

***Dat sprookje moet door óns worden geschreven***."

Schrijft u mee?

Rob Visser