**ZIENDE BLIND KUNNEN ZIJN**

Bij de jaarwisseling en in het perspectief van de Dag van het Jodendom op 17 januari 2019 is er ernstige reden om de tekenen van de tijd te willen verstaan. Zulke reflectie is altijd nodig. In afgelopen maanden en weken worden we ertoe uitgedaagd. Er zijn wat opvallende zaken, die in het contact van Kerk en Joden onderkend moeten worden. De sluipende beweging, die duidt op een verandering. Merkwaardig is het, dat bij alle gesprek over klimaatverandering er tegelijk sprake is van een 'klimaat'-verandering in opvattingen en denken.

In de pers, in columns en weekendbijlagen wordt veel aandacht gegeven aan tendensen in de samenleving, die een verschuiving laten zien van gevoel in de onderlinge verhoudingen. Je kunt het in zijn algemeenheid omschrijven als een verharding in de relaties. Concreet gaat het over toenemend nationalisme, patriottisme, fundamentalisme, dat zich kan manifesteren in extremisme. Het blijft niet vaag maar krijgt ook specifieke namen zoals 'alt-right' beweging - de alternatieve rechtse stroming. Beweging die krachten oproept tot afwijzing en denigreren van de ander. In ons eigen land zien we zoiets gebeuren bij de discussie over 'zwarte piet' en burgemeesters die beveiligd moeten worden. In veel landen is deze scheiding van geesten werkzaam met grote politieke consequenties bijvoorbeeld 'Alternative für Deutschland' - AfD. Het haakt ook in op de tweespalt rijk - arm, hoogopgeleid - laagopgeleid, wij-zij, vriend tegenover vreemde. Al of niet gerelateerd aan racisme, xenofobie en dergelijke.

Gewoonlijk gaat dit gepaard met stereotypen: 'Ze deugen niet en ze zijn niet te vertrouwen'. Wie die 'ze' dan zijn, kunt u naar eigen fantasie of ervaring invullen. Daarbij gaat het niet over een enkeling maar meestal over groepen, waar men zich van afkeert, waar men zich door bedreigd voelt, en die zo in kwaad daglicht komen te staan. Dit doet zich voor in maatschappelijke groeperingen en tegelijk op godsdienstig terrein. De groep krijgt een negatief 'isme' - kwalificatie. Oorlogen en conflicten worden er door opgeroepen, die hebben geleid tot verwoestend geweld. De tijd tussen WO I en WO II toonde de aanloop tot zulk geweld, dat uiteindelijk miljoenen mensen het leven heeft gekost. De rassenwaan, de xenofobie van toen en het 'afschrijven' van mensen was wel bekend maar werd niet doorzien. Het 'interbellum' had kenmerken, die zich ook nu weer aftekenen. Opvallend is dan de negatieve duiding van groepen. Dat gebeurt richting allerlei bewegingen al of niet politiek en al evenzeer richting Moslims, Christenen en Joden. 'Ze' zijn fout of niet te vertrouwen. Hier stoten we op een 'klimaatverandering', die grote gevolgen heeft. Veel Joden ontvluchten 'dit Europa'. Reden voor ons om goed te onderkennen wat er gaande is; juist als Kerk in de relatie met anderen onder anderen de Joodse gemeenschap waar men beducht is voor opkomend antisemitisme. De open dialoog blijft dringend nodig in respect voor elkaar en compassie. De Dag van het Jodendom 17 januari aaanstaande wil daartoe uitnodigen aan de hand van het thema 'lernen'. Leren zien en leren kennen wat er gebeurt en waarom.

***Frans Zwarts, lid KRJ***