**Rondzendbrief voor de week van de zevende paaszondag (24 mei)**

*Jezus vertelde hun een andere gelijkenis: “Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem, die door een vrouw met drie zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesemd was.”*

(Matteüs 13 vers 33)

Al aan het begin van de ‘intelligente lockdown’ kon je heel moeilijk gist vinden. Zelfs bloem was niet altijd op voorraad. De conclusie was eenvoudig: mensen waren veel meer dan voor de crisis thuis brood gaan bakken. Waarom? Dat je koekjes, cakes en taarten bakt, kon ik me voorstellen. Je bent met het hele gezin thuis. Je moet toch wat en het is heel leuk om dan samen te gaan bakken. Kinderen hebben er vaak wel zin in om mee te bakken en de zelf gebakken koekjes lijken wel lekkerder te smaken dan wanneer ze bij de bakker of in de supermarkt zijn gekocht. Maar brood? Dat eet je elke dag. Is heus niet zo makkelijk om te bakken, helemaal niet het ‘gewone’ brood waar je elke dag van eet. Waarom dan zo massaal brood bakken? Vanwege de uitdaging? Vanwege het feit, dat het inderdaad elke dag of tenminste om de dag moet en je zo ervaring en routine opbouwt? Vanwege de discipline van het regelmatige bakken zodat je bij alle chaos van de crisis structuur opbouwt? Of misschien ook wel omdat brood ‘oervoedsel’ is. Symbool van leven en als zodanig een krachtig teken, dat ingaat tegen de dodelijkheid van het virus? Ik weet het niet. Ik denk, dat mensen verschillende motieven hebben en misschien ook nog wel een ander motief dan ik kan bedenken. Feit is wel, dat zelfs nu, met versoepelingen van de lockdown al een feit of in zicht, alles wat met broodbakken te maken heeft nog steeds moeilijk te vinden is.

Antoinette bakte al brood ruim voor de crisis. Toen we in Zambia woonden, deed ze dat ook elke dag, met de hout gestookte oven, en eenmaal hier in Harlingen geland ging de oven ook weer regelmatig aan om brood te bakken. Met gist. Maar dat was dus ineens niet meer te vinden. En dan is er het alternatief, in feite veel ouder dan gist, en wel zuurdesem. Dat maak je zelf van roggemeel en water. Het duurt twaalf dagen voor je een goede zuurdesem hebt waarmee je kunt bakken. Bij dat maken van zuurdesem spelen omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid een rol. En helemaal de bacteriën, die het proces in gang zetten en onderhouden. Die bacteriën verschillen enigszins van omgeving tot omgeving. Zuurdesem uit Spanje bijvoorbeeld zorgt voor een net iets andere smaak van het doordesemde brood dan zuurdesem uit Noordwest-Friesland. Maar die bacteriën verschillen zelfs iets van persoon tot persoon. Zuurdesem dat Antoinette maakt zal ietsje anders zijn dan wanneer ik het zou maken. Uiteindelijk heb je dan het moederdeeg waarmee je kunt gaan bakken. Daarbij gebruik je wat van dat moederdeeg en wat je niet gebruikt, dat voed je dan weer met roggemeel en water en zo blijft het moederdeeg ‘actief’ om er altijd maar weer brood mee te bakken. En dat kun je doen zolang je leeft en zolang je brood wilt bakken.

Waarom dit hele exposé over zuurdesem? Omdat ik het zo prachtig symbolisch vind in deze tijd. Met het moederdeeg creëer je iets levends, waarmee je verder de rest van je bestaan levengevend brood kunt bakken. Dat ontroert me in deze tijd waarin zoveel fundamenteels van het menselijk leven even niet mogelijk is. Dat zuurdesem wordt zo een teken van leven, dat ook door en na deze crisis verder gaat. Straks zelfs weer volop verder. En ineens zag ik ook nog duidelijker de betekenis van die hele korte gelijkenis van Jezus over het zuurdesem waarvan Hij dus zegt, dat het koninkrijk van de hemel daarop lijkt. Hij komt daarmee na een andere korte gelijkenis en wel over het zaadje van de mosterdplant. Ook dan gaat het over iets kleins, een beetje, dat heel veel groeikracht ontplooit. En daarna dus het zuurdesem. Ook daar heb je maar weinig van nodig voor een heel brood. En zo lijkt het op het koninkrijk van de hemel. Daarmee bedoelt Jezus het leven. Het leven in zijn vol ontplooide levenskracht. Het leven, dat sterker is dan de dood, sterker dan alle kwade machten. Dat leven is uiteindelijk voor ons weggelegd. Het lijkt er soms helemaal niet op omdat kwade, dodelijke krachten ons en onze wereld zo in de greep hebben maar, zo zegt Jezus, verkijk je daar niet op. Net als bij het maken van de moederdeeg kun je zo met maar weinig het leven dienen, zodat er altijd iets krachtigs is in jouw leven en in het leven van anderen waardoor die kleine kracht toch sterker is dan alle tegenkrachten van dood en hel.

Bij ons is het moederdeeg klaar. De routine om er brood mee te bakken heeft Antoinette opgebouwd. Het brood smaakt verrukkelijk en als we door deze crisis heen komen zullen we ook nog met dat moederdeeg heerlijk brood kunnen bakken. En de warme bakker, die toch ook moet verdienen, ziet ons heus nog wel. Die heeft zoveel heerlijks in de winkel, dat we daar vaak genoeg niet aan voorbij kunnen gaan.

**AMEN**

**En verder …**

De anticorona maatregelen zijn en worden versoepeld. Na 1 juni weer samenkomsten met 30 mensen, na 1 juli (als alles goed gaat) weer met 100. Er zijn inmiddels protocollen voor ‘coronaproof kerkdiensten’. Daar word je op het eerste gezicht niet vrolijk van want het lijkt niet op de ‘spontane’ diensten, die we gewend zijn maar, dan grijp ik toch terug op mijn overdenking van hierboven, misschien zal een kleine groep mensen, bijeen voor een meer verstilde dienst van gebed, muziek, bijbellezing, overdenking en andere teksten, een kleine kracht kunnen zijn om het leven van de gemeente van Jezus Christus gestalte te geven tot het zich weer voluit kan ontplooien. De kerkenraad denkt er in ieder geval zorgvuldig over na en we nemen onze verantwoordelijkheid hierin zeer serieus. Wanneer we beginnen? Dat kan ik nu nog niet zeggen.

**Tot slot …**

Ik kreeg weer een gedicht van iemand uit de gemeente en wel dit gedicht van Ronald Lammers:

 **Ik geef je Mijn Geest**.

Ik geef je Mijn vrede. Ik reik jou Mijn hand.

Ik geef je Mijn sterkte. Door Mij houd je stand.

Ik geef je genade, een teken van trouw.

Ik ben als een Vader. Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn blijdschap. Ik geef je Mijn kracht.

Ik geef je Mijn uitzicht, het licht in de nacht.

Ik geef je Mijn warmte, een vuur in de kou.

Ik geef je Mijn liefde. Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn toekomst. Ik geef je Mijn troost.

Want Ik zal beschermen wat zwak is en broos.

Ik geef je Mijn stilte die nimmer benauwt.

In Mij mag je rusten. Ik ben er voor jou.

Ik geef je Mijn vriendschap. Een arm om je heen.

Ik geef je Mijn Woord. Je bent nooit meer alleen.

Ik geef je Mijn leven, omdat Ik van je hou.

Ik geef je Mijn Geest, want Ik ben er voor jou.

Al je vragen en zorgen vinden rust in Mij.

Dus wees maar geborgen, Ik sta aan je zij.

‘k Heb alles gegeven , wat jij niet verdient.

Ik wil in jou leven, want Ik ben jouw Vriend.