**Gemeentebrief**

Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

Behartenswaardige woorden van Jezus in de Bergrede, ons verteld door Mattheus in zijn gelijknamige boek, hoofdstuk 6 vers 34.

Je leest voortdurend, dat men zich zorgen maakt. Je kunt het zo gek niet verzinnen of er zijn deskundigen, onderzoekers, commissies of politici, die zich zorgen maken.

Komen de mensen, die reguliere ziekenhuisbehandelingen nodig hebben wel op tijd naar het ziekenhuis, hoe gaat dat met leerlingen, die om allerlei redenen (bijv. de thuissituatie) achterstand oplopen, houden we nog genoeg oog voor de klimaatproblemen, hoe vangen wij alle werknemers op, die zonder werk komen (denk aan ZZP, Flexwerkers, uitzendkrachten), lukt het de Horeca en de theaters om met de nieuwe regelgeving hun bedrijf aan de gang te houden. Hoe zal de economie zich ontwikkelen, hoe gaat het met de Europese Unie, hoe gaat het met de wereldvrede nu er onder de wereldleiders meerdere volstrekt incompetente lieden zijn opgestaan.

En om dicht bij huis te blijven, wij hebben ook in Vuren mensen met bedrijven. Nu wij door de sluiting van cafetaria en restaurants veel minder aardappelen en frites eten, bedrijfsleiders van eetgelegenheden nog steeds geen inkomsten hebben en straks ook geconfronteerd zijn met de anderhalve meter beperkingen, degenen onder ons, die riskant werk moeten verrichten (denk aan de thuiszorg en de verzorgingshuizen), zij die werkzaam in bedrijven, die nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden en bijvoorbeeld minder vakantiegeld krijgen. Wat dachten we van hen, die boeren of in bijvoorbeeld Avondlicht nog steeds hun familie niet in de armen kunnen sluiten. Er is heel veel zorg ook in ons dorp!

En dan natuurlijk de kerkgemeenschap, die zich gesteld weet voor ingrijpende beperkingen. Minder kerkgangers, niet zingen, teruglopende inkomsten, hogere kosten (denk aan de stream live uitzendingen), geen koffiedrinken na de viering, geen bijeenkomsten. En voor velen geen vakantie!

En dan heb ik het nog niet over wellicht het allergrootste vraagstuk. Hoe vergaat het de wereldbevolking, die voor 1/3 in armoede leeft en die niet alleen het hoofd moeten bieden aan de dreiging van Corona, maar veel ernstiger: het hoofd moet bieden aan de dreigende honger, nu inkomsten teruglopen en de rijke wereld de handen vol heeft aan zichzelf.

Kortom: er is veel reden tot zorg. Op alle fronten.

Daar moeten we wat mee. Maar wat? Niemand weet hoe het verder zal gaan. Komt er een tweede griepgolf en muteert het virus. Hoelang laat een vaccin op zich wachten. Is voor dat alles nog tijd of zal het uiteindelijk voor honderdduizenden te laat zijn.

Ook ik heb geen antwoord. Maar dan lezen we de Bijbel. Dat verschrikkelijke actuele boek, dat na overdenking ons zo kan inspireren. Als Jezus spreekt in één van zijn toespraken over de dag van morgen, dan wuift hij niets weg. Hij weet als geen ander dat iedere dag zijn eigen zorgen met zich brengt. Leef in het heden, zo zegt hij. Als u dit leest zal er in de meeste gevallen sprake zijn van blijdschap, dat u nog gezond bent of weer aan de beterende hand of dat u nog niet met een lege maag naar bed hoeft of dat onze regering uiterst gewetensvol tot op heden opereert. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Er is voor de meesten onder ons in weerwil van alles nog steeds reden tot dank, maar ja, zo klinkt de stem in ons aller hart, maar morgen dan? Als het zo doorgaat…. Dan….

Jezus zegt dan: 'elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last'. Last dus! Jezus praat niets mooi. Er is ook morgen sprake van een last. Het is morgen niet voorbij. Er zal nog veel gebeuren, waarvan we momenteel geen vermoeden hebben.

Maar één ding staat vast. Leef bij het heden. Al die zorgen, die wij maken zijn terecht. Laat ons dat gezegd zijn. Maar we staan er niet alleen voor. We geloven in een God, die niet van gisteren is en ons ook niet wil troosten met 'morgen wordt het beter'. Nee, wij geloven in een God van HIER EN NU. De God van het heden. God is tegenwoordig. Hij staat ons bij. Vandaag. En dat moet vooralsnog genoeg zijn. Morgen is alles weer anders. Morgen stelt ons weer voor nieuwe verrassingen. Morgen, ja morgen, maar nu eerst VANDAAG!

Hartelijke groet, Rob Visser