**Rondzendbrief voor de week van zondag 14 juni**

*Drie dingen zijn te wonderlijk voor mij,*

*vier dingen kan ik niet bevatten:*

*de vlucht van een arend hoog aan de hemel,*

*het glijden van een slang over de rots,*

*de vaart van een schip op volle zee,*

*de weg van een man naar een meisje.*

Spreuken 30 : 18-19

Twee versjes uit Spreuken over vier dingen, die zo wonderlijk zijn en, al zijn het woorden uit de Bijbel, over God wordt er niets gezegd. Tenminste daar lijkt het op. Want er wordt iets gezegd over een arend, een slang, een schip en een man. Maar wordt er ook iets over God gezegd? Nou beginnen die twee verzen wel met de opmerking, dat drie dingen te wonderlijk zijn. Nou nee, dat vier dingen niet te bevatten zijn. Er zijn dus dingen waar je je over kunt verwonderen. “Maar vier?”, zouden we kunnen zeggen. Het zou immers geen moeite kosten om nog heel wat meer te bedenken waar je je over kunt verwonderen. Hoe dan ook met dat ‘je verwonderen’ of zeggen, dat iets ‘te wonderlijk’ voor je is, daarmee heb je wel iets, dat we allemaal wel uit ervaring zullen kennen. Je kunt zelfs zeggen, dat de verwondering belangrijk is om het leven diepte te geven. De verwondering tilt je uit boven de ervaring van de saaiheid van het bestaan. En als mensen zeggen, dat ze geloven in meer dan ze zien, als ze dat omschrijven met de woorden ‘geloven in God’, dan moet het zo zijn, dat de verwondering de basis is van dat geloof. Je ergens over verwonderen leidt niet zomaar tot geloven in God maar dat geloof heeft wel een dimensie van: er is zoveel waar ik me over verwonder en voor mij wijst dat naar God in wie ik geloof.

Maar nou die vier dingen, die zo wonderlijk zijn. Allereerst de vlucht van een arend, hoog aan de hemel. Een grote vogel, met een enorme spanwijdte van de vleugels. Hij cirkelt en cirkelt, hoger en hoger, af en toe een vleugelslag, meest zwevend, gedragen door de thermiek. Wij onderzoeken alles van deze vogel, tot de kleinste détails onder de microscoop. We kunnen zijn vlucht verklaren, doen daar zelfs ons voordeel mee bij het bouwen van vliegtuigen maar de verwondering blijft, zeker in de zin van het genieten van het schouwspel, dat daar hoog in de lucht te zien is.

Het volgende wat zo wonderlijk is. Nog een voorbeeld uit de natuur: het glijden van een slang over de rots. Wie dat wel eens gezien heeft, zal zich allicht verwonderen over de snelheid waarmee die slang glijdt. En over het ingewikkelde samenspel van bewegingen. De bijbel is niet zo positief over slangen, de zondeval is ermee begonnen maar over één ding kun je niet anders dan je verwonderen: dit dier lijkt haast wel te zweven over de grond waarover hij gedoemd is voort te kruipen.

Het derde, dat je ziet maar niet begrijpt. Nu niet iets uit de natuur maar iets uit de sfeer van de techniek. Iets dat mensen kunnen. Dat overigens nu nog veel geavanceerder gaat dan in bijbelse tijden. Want wij weten heel wat meer van navigatie dan in oude tijden. En we zijn ook niet meer aan de gunsten van de wind overgeleverd. Maar nog altijd blijft varen iets ambachtelijks en je moet het maar meemaken, zo’n groot schip in volle zee. Waarom zou je je er niet over blijven verwonderen, dat het kan en dat het schip nauwkeurig zijn weg vindt?

Alsof die drie wonderlijke dingen alleen maar opmaat zijn voor waar het eigenlijk om gaat, komt het vierde, dat zo wonderlijk is: de weg van een man naar een meisje. Maar is dat nou echt zo wonderlijk? Je wordt verliefd op elkaar. Het raakt aan en het blijft aan. Maar wat is daar nou voor wonderlijks aan? Nou, dat is één groot wonder! Als liefde, diepe liefde geen wonder meer is, dan weet ik het niet. Liefde, diepe liefde is een wonder. Een geheim, dat een mysterie mag blijven. Een wonder om te vieren.

Iets wat al die vier dingen gemeen hebben, die genoemd worden en die zo wonderlijk zijn, is de beleving van dat het allemaal zo als vanzelf gaat. Die arend vliegt. Hij kan het van jongs af aan en moeite lijkt het hem niet te kosten. Die slang glijdt voort en het gaat net zo makkelijk. Dat schip vaart over de golven en het lijkt de zee te bedwingen alsof het niks is. En twee mensen samen, het leven delend met elkaar, ach als je van elkaar houdt, dan gaat het ook allemaal vanzelf. Voor de liefde hoef je geen moeite te doen. En als je praat in termen van wonderlijk, ja dan verwonder je je ergens over omdat je er zo weinig aan kunt doen. Maar pas op. Het is allemaal ragfijn spel. De vlucht van de arend, het glijden van de slang, het is een verfijnd samenspel van bewegingen en krachten. De vaart van een schip op volle zee, het is een geconcentreerde samenwerking van menselijk kunnen en krachten van de natuur. En de weg van een man en een vrouw? Ook dat is ragfijn spel. Van naar elkaar luisteren en met elkaar praten. van durven zeggen wat je wilt en van accepteren wat de ander wil. Van geduld hebben en van soms toch doorzetten. Van elkaar respecteren in geloof en ongeloof. Van vertrouwen geven en twijfel durven uitspreken. Maar bovenal van open staan voor de verwondering. Want liefde, dat is een *Gods*wonder.

**AMEN**

**En verder …**

Met alle voorzichtigheid geboden, lijkt er weer meer mogelijk te zijn aan ontmoetingen. Ik zag er naar uit om de jongeren van de ‘16+ club’ te ontmoeten. Ik stelde het voor via de app en binnen een half uur was het geregeld. Komende vrijdag om half acht in het Beerdhuus. Ik ben zo benieuwd om hun ervaringen te horen.

En dan vanaf 5 juli hopelijk weer ‘kerkdiensten’. Ja niet als vanouds maar toch … Er was en is genoeg op TV, radio en - nou ja - ook nog deze rondzendbrieven maar elkaar zien, niets kan dat vervangen!

**Zegen …**

Dat de Heer Zijn genade aan u betoont,

dat het licht van Zijn aangezicht uw gids zal zijn,

dat Hij u bewaren en ondersteunen zal,

dat Zijn Geest altijd aan uw zijde zal zijn,

dat Zijn engelen over u waken, wanneer u slaapt,

en als u ontwaakt, dat Hij u zal vervullen met zijn genade

dat u Hem zult liefhebben en dienen al uw dagen.

Dan zult u in de hemel Zijn aangezicht zien.

    *(Clara van Assisi)*

Douwe Visser 📞 06 81107529

 visserdouwe97@gmail.com