Ik spreek iedere morgen met mezelf af dat ik niet zal wanhopen en het niet wil opgeven. Dat is zowat in een notendop mijn dagelijkse morgengebed geworden in corona-tijd. En ’s avond overloop ik nog eens in vogelvlucht mijn voorbije dag, en dank voor alle mensen die mij blijven omringen “met de moed om door te gaan…”

Er is zoveel goeds in de wereld.

Solidariteit en zorg, respect, mededogen, trouw.

Het gebeurt overal, ook daar waar je het niet ziet.

Je wéét dat het gebeurt, en je houdt je er aan vast,

desnoods tegen beter weten in.

Er is een groot onzichtbaar draagvlak, een netwerk van verbondenheid.

Daar moet je in willen blijven geloven – anders hou je het niet vol.

Ik probeer in deze tijden van corona en lockdown hoe dan ook meer komma’s te zetten dan punten. Altijd weer een ‘En toch’-mens proberen te zijn. Geloven: er is geen enkel einde zonder nieuw begin. We kunnen nog zoveel betekenen voor elkaar. Er gebeurt zoveel goeds in het verborgene, er is zoveel goede wil… Ook in deze donkere dagen is er meer licht dan we meestal weten of beseffen. Daar trek ik mij aan op.

Straks ga ik met een Burundese papa, zijn vrouw en zijn gezin van drie kleine kinderen op bezoek hier in Roeselare om een huis te kunnen huren tegen een betaalbare prijs. In de hoop dat het misschien ook voor hen straks een kerstdag kan worden 'anders dan de andere' (een kerstdag uit wat het 'nieuwe normaal' zou moeten zijn)... Op hoop van zegen – de ervaring leert dat je zowat dertig à veertig huizen en panden moet bezoeken, vooraleer je voor vluchtelingen of andere mensen in nood ergens een betaalbare woning kunt vinden…

Wat doet een mens in corona-tijd, om de lange dagen door te komen? Eén van de dingen die ik doe is: wat achterom zien (soms in verwondering, soms met enige zenuwachtige ongerustheid) naar wat ik in mijn leven heb gedaan en geprobeerd. En bij momenten ook nog wat vooruitkijken, voor de tijd die nog rest, naar dat fameuze 'nieuwe normaal', en wat we daar kunnen van maken. Voor mij is dat dan in ‘mijne stiel’: hoe kan ik in de toekomst nog wat 'herderen', wat hoeden en behoeden, een beetje 'pastoraal' bezig zijn voor sommige verloren schapen..?

Laten we brug zijn voor elkaar. ‘Like a bridge over troubled water - 'I will lay me down...' Nummer zes van het ganzenspel (en als je het geluk hebt van op dat nummer terecht te komen, mag je meteen naar nummer twaalf. Dankzij die brug).

Die nederige, buigzame maar toch zo essentiële opdracht voor ieder van ons in het 'nieuwe normaal' van straks. Het eerste wat men viseert en tracht kapot te schieten, wanneer het ergens oorlog is (in het groot of in het klein), dat zijn altijd de bruggen. We mogen het niet laten gebeuren!

Zelf dreig ik af en toe wel eens even de moed op te geven, maar dat houdt een mens niet vol natuurlijk. En het is letterlijk ‘geen leven’. Trouwens: van 'opgeven' blijft op de duur ook niet zoveel constructiefs over...

Voor wie goed toekijkt en alle 'kleine goedheid' die 'en toch' gebeurt zorgvuldig in de schatkamer van zijn geheugen verzamelt, moet het duidelijk zijn: "'t Es nog al nie naor de wuppe...' (Wannes Cappelle en Het Zesde Metaal) Dus: 'Doe maar voort...'

Het is voor mij haast ongemerkt een vorm van morgen- en avondgebed geworden. 's Morgens wat mijmeren en zoeken naar zinnige beelden en broze woorden om het ‘kattebelletje uit de Kattenstraat’ van die dag samen te stellen. En 's avonds dan versturen - en even denken aan alle bestemmelingen uit mijn contactadressen; danken omdat zij er zijn en vragen dat zij mij nooit zullen ontbreken. En zeker ook: dat het ieder van hen goed zou gaan in deze vreemde "oud-normale" tijden.

Die dagelijkse kattebelletjes – het is een wat uit de hand gelopen hobby. Maar soms laat iemand horen: ‘Ik heb daar iets aan…’ En dat is meer dan genoeg om voort te doen.

Vanmorgen kwam het kleine bange vogeltje van de hoop ineens op mij afgevlogen en het zette zich zomaar neer op de vensterbank van mijn bestaan. Het zal wel iets te maken hebben met gisteren: het gezin van Mohammed uit Libië (papa, mama en drie kleine kinderen) dat na meer dan vijf jaar rondzwerven over Europa eindelijk hier in Roeselare kan gaan wonen (we hebben samen een heel aantal mogelijke plaatsen voor huisvesting afgespeurd...) En hoe vrolijk-lief de kinderen mij meteen een elleboogje en een voetje gaven. Ik werd meteen al uitgenodigd voor het moment dat Sinterklaas zou komen - stel je voor...

Soms heeft een mens niet veel nodig om de donkere dagen door te kunnen komen...

Na al die vele jaren  van zoeken en proberen ben ik er eindelijk uit wat mijn definitieve beroepskeuze betreft: ik wil mij in de komende jaren nog wat bekwamen in de stiel van 'Hoopverlener' - misschien wel de mooiste stiel die er bestaat. In voorbereiding van mijn eindexamen, en met het oog op het behalen van mijn diploma ben ik nu stage aan het lopen. Gedwongen door corona heb ik moeten kiezen voor bijna uitsluitend afstandsonderwijs, maar af en toe lijkt dat wel wat te lukken. We doen ons best...

Ik zou dolgraag afstuderen met grote voldoening…

Vanaf de eerste zondag van de Advent zijn we in de gevangenis PCB Brugge gestart met een Adventsproject rond het boekje Ruth uit het Eerste Testament.

Dit is eigenlijk een 'verlengstuk' van het bijbelgroepje rond datzelfde boekje dat ik in de loop van de maand augustus 2020 op de vrouwenafdeling van de gevangenis mocht begeleiden, met een achttal zeer enthousiaste deelneemsters. Een boeiend en gewaagd, maar zeer geslaagd experiment.

Nog voor de lockdown ook in de gevangenis weer toesloeg, hadden we plannen gemaakt om in de vieringen van de Advent plus op Kerstmis  het verhaal van Ruth verder centraal te stellen. Maar helaas… dat kon dus niet. Omdat we net als buiten ook geen vieringen kunnen houden én geen onlinemogelijkheden hebben, kozen we dan maar voor een ‘postformule’. Elke week bezorgen we onze mensen in de gevangenis een brief - aansluitend bij één van de 4 hoofdstukken van het boek Ruth - met daarin 7 kaartjes, voor elke dag van de week. We hopen zo samen met de gedetineerden (een aantal van hen zitten in deze dagen zowat 23 uren op de 24 op cel – dàt is pas echte lockdown!)  de moeilijke periode naar Kerst te kunnen overbruggen.

Er zijn een paar gedetineerden uit de gevangenis PCB Brugge die vragen of ze van iemand ‘buiten’ een gitaar kunnen krijgen, om ‘binnen’ te zingen en muziek te maken bij wijze van troost in deze donkere dagen. We kregen er ondertussen zeven of acht – er is gelukkig veel goeie wil bij heel wat mensen ‘buiten’.

Bij één van de gekregen gitaren zit een getypte brief van de vriendin van een aan zelfdoding overleden (jonge?) vrouw die deze gitaar postuum aan een gedetineerde schenkt.

De brief luidt als volgt:

*Hallo,*

*dit is de gitaar van een vriendin van mij die gestorven is bijna vier jaar geleden door zelfdoding. Ze heeft jaren gevochten maar geraakte niet meer uit de kronkels in haar hoofd door een trauma.*

*L. heeft me altijd gezegd: als je er ooit iemand kan mee helpen, dan geef je de gitaar maar door. Ik denk dat ze heel trots en blij zal zijn dat ik haar stukje droom nu kan laten uitkomen.*

*Ze was grote fan van K’s Choice zoals je kan zien op haar gitaar.*

*Ik hoop dat je er nog jaren plezier aan beleeft.*

*Vele groetjes – veel plezier.*

Dat gulle gebaar en die brief erbij hebben me ontroerd en sterk geraakt. Hoe mensen die niet meer willen leven tòch nog zoiets kostbaars willen weggeven om anderen die het ook moeilijk hebben misschien in leven te houden... Dat is sterk - ik noem het een klein en zacht-moedig kerstgebeuren. Kerstmis is: ‘God die gebeurt, die mens wordt midden onder ons, ondanks alles’…