LUIS IN DE PELS

De totale braafheid. Zo vatte Tijs van de Brink, EO-presentator, vandaag, 11 mei de houding van de kerken samen als reactie op het feit, dat we ons te slaafs neerleggen bij het centrale beleid in Den Haag om pas vanaf 1 juli met 100 mensen samen te komen.

Hij hekelt daarin ook de houding van de kerken, die vinden, dat zij 'als Christenen het goede voorbeeld moeten geven en bereid zijn zich op te offeren, want wat zullen de mensen anders niet denken'.

En zo legt hij de bal weer bij ons neer, ook in Vuren.

En hij heeft gelijk. Ook wij hebben ons, na aanvankelijk nog dienst te hebben gehouden met 30 gemeenteleden gevoegd naar het beleid van de synode van onze kerk om van die mogelijkheid geen gebruik te maken en de diensten uitsluitend via kerktelefoon of live-streaming uit te zenden.

Die richtlijn, want meer was het niet, hebben wij gevolgd. Ook in Vuren werd alles stilgelegd en afgeblazen. Als kwetsbare gemeenschap, hoofdzakelijk gevormd door oudere mensen, levend in een kleine gemeenschap, waarin iedereen elkaar kent en de meerderheid van de 2000 inwoners geen enkele kerkelijke betrokkenheid kent, is het spelen met vuur om dan de grenzen op te zoeken.

We hebben dat niet gezien als opoffering, maar als wijs beleid om in navolging van de landelijke kerk, tegelijk ook het dorp niet tegen ons in het harnas te jagen. Immers juist in zo'n kleine gemeenschap moet er respect zijn voor de gevoelens, die onbedoeld kunnen worden losgemaakt.

Maar nu diezelfde kerk heeft aangegeven, dat we vanaf 1 juni weer met dertig personen maximaal mogen samenkomen (en vanaf 1 juli met honderd) vond onze kerkenraad het verstandig om dat met één dag te vervroegen. Pinksteren op 31 mei is immers bij uitstek de gelegenheid om stil te staan bij de goddelijke tegenhanger van het Covidvirus, nl. de Heilige Geest.

De uitstorting van die Geest wordt immers gevierd met Pinksteren en wat is dat dan niet een prachtige gelegenheid om levend in een tijd van angst, onbekendheid en afstand, veroorzaakt door een ongrijpbaar fenomeen, dat zijn ongekende gang gaat, stil te staan bij een ander ongrijpbaar fenomeen, dat ook zijn eigen ongekende gang gaat, maar dat gemeenschap, nabijheid en inspiratie geeft.

Juist in deze tijd hebben we het hard nodig te geloven in het feit, dat er naast een virus nog meer rondwaart in deze wereld, dat onbekend is, niet te vatten, maar juist helend en inspirerend kan zijn.

Dan zeggen we het Tijs na niet al te braaf te zijn, maar met respect voor het aantal, 30, de grenzen op te zoeken. (Het is overigens al die tijd al toegestaan om met max. 30 personen samen te komen, dus voor de wet is het sowieso toegestaan).

Het zou dus ook wel eens zo kunnen zijn, dat we door diezelfde Geest bevrijd worden van de rondwarende angst, het getoeter en geprofeteer via de media. Je wordt er niet goed van, wat er allemaal voorspeld wordt. Een levensgrote recessie, toenemend aantal suïcides, leerachterstand, faillissementen, gezondheidsproblemen, nieuwe uitbraken. De één heeft het nog niet beweerd of wordt alweer door de ander weersproken of ingehaald.

Neem dan die Heilige Geest, die ons helpt ons te bevrijden, los te maken van al die zorgelijke commentaren, die ons inspireert, fantasievol maakt en creatief, die ons ook op anderhalve meter afstand helpt elkaar te verstaan en te respecteren. Die ons bevrijdt van al die voorspellingen, maar ons leert wat echt profeteren is. Namelijk de Hoop en de energie voor het medewerken aan een vernieuwde wereld Hier en Nu en de Hoop op een nieuwe wereld Straks. En die ons ook (al mag het nog niet hardop in de kerk) in ieder geval thuis doet zingen.

Kom laat ons deze dag

Met heilig vuur bezingen

En met vernieuwde vreugd

want God doet grote dingen (LIED 672)

Een luis in de pels van COVID!

Rob Visser