**Rondzendbrief voor de week van zondag 21 juni**

*Groet elkaar met een heilige kus.*

(Romeinen 16 vers 16)

Toen wij ooit met verlof in Nederland waren na drie jaar wonen en werken in Zambia, werden wij abrupt geconfronteerd met de upgrade in het aantal zoenen: van twee naar drie. Wij hadden dat eerst niet altijd zo door en menige derde zoen bleef bij ons onbeantwoord in de lucht hangen. Waarom die derde zoen er in was gekomen is mij nooit duidelijk geworden. Wel vond ik het wat veel. Voor mannen was het nog te doen want die zoenden (doorgaans) mannen niet maar voor vrouwen was het dubbelop. Zij zoenden zowel vrouwen als mannen.

Als kind gaf ik alleen mijn moeder een zoen. Bij haar of mijn verjaardag. Verder niemand. Ook mijn beppe niet, laat staan mijn tantes. En zussen had ik niet.

Afgelopen week las ik, dat het heel lang zal duren voor we elkaar weer de hand geven. Misschien zelfs wel nooit meer. En het drie keer zoenen, dat komt helemaal niet meer terug. Althans volgens twee geïnterviewde virologen.

Ik vond het nogal schokkend. Niet dat ik het zoenen zo zal missen. Zelfs niet de handdruk. Maar de reden waarom de zoen en zelfs de handdruk misschien wel nooit meer terugkomen is natuurlijk het Corona virus. Dat dwingt ons tot deze terughoudendheid. En het bepaalt ons erbij, dat het virus veel van onze intimiteit onmogelijk maakt. Niet meer door iedereen gezoend worden bij je verjaardag, nou ja, dat is tot daaraan toen maar je kleinkinderen niet meer knuffelen, je kinderen niet meer omhelzen, je broer, je zus, je beste vriend of vriendin … Dat snijdt je door de ziel. Dat is een hoge prijs, die wij betalen om niet door het virus getroffen te worden. Een te hoge prijs? Ik laat die vraag maar staan …

Paulus heeft het over elkaar begroeten met een *heilige* kus. Dat was toen zo gewoonte in de kerk. Waarschijnlijk omhelsden mannen alleen mannen en vrouwen alleen vrouwen. Maar zo gaven de eerste christenen uitdrukking aan hun geloof, dat ze, verbonden met Jezus Christus, elkaar broers en zusters waren. Dat is zo gebleven want nog kun je bij het begin van een preek als predikant de gemeente aanspreken met “Broeders en Zusters”. Het elkaar kussen in de kerk is niet gebleven maar toen in die eerste eeuw na Christus was dat wel zo.

*Heilig* noemt Paulus de kus. Dat woord heilig heeft hier de betekenis van bijzonder. Ook wel van waardevol. Die intimiteit tussen de christenen vanwege hun gezamenlijke verbondenheid met Jezus Christus heeft iets bijzonders. Is belangrijk, is heilig.

Ik denk, dat in zijn algemeenheid menselijke intimiteit iets ‘heiligs’ heeft. Het is belangrijk, het is wezenlijk voor ons bestaan. Uiteraard in de zin van gewenste intimiteit en niet in de zin van *on*gewenste intimiteit. Dat mag de naam intimiteit niet eens hebben. Want intimiteit is mooi. Sterker nog: wezenlijk voor het bestaan. We kunnen niet zonder. We weten inmiddels, dat mensen in het verpleeghuis wegkwijnden omdat er geen bezoek kwam. Geen arm om hen heen. Geen kus. Er is intimiteit, die we maar heel moeilijk kunnen opgeven. Die ons heilig is. Het betalen van die prijs om niet door het virus getroffen te worden is hoog. Een te hoge prijs? Ik laat de vraag maar staan …

**Gedicht …**

Dit keer eigen keus. Een gedicht van Ida Gerhardt. Ik lees haar gedichten al jaren keer op keer weer. En heel erg lief is mij haar gedicht “Onvervreemdbaar”. Omdat ik zo van lezen houd. Wie dat ook doet, zal het door haar opgeroepen gevoel goed herkennen:

*Dit wordt ons niet ontnomen: lezen*

*en ademloos het blad omslaan,*

*ver van de dagelijksheid vandaan.*

*Die lezen mogen eenzaam wezen.*

*Zij waren het van kind af aan.*

*Hen wenkt een wereld waar de groten,*

*de tijdelozen, voortbestaan.*

*Tot wie wij kleinen mogen gaan;*

*de enigen die ons nooit verstoten.*

Douwe Visser 📞 06 81107529

 visserdouwe97@gmail.com