Coronatijdperk wat heeft het met ons gedaan?

Sinds maart 2020. We hadden voor maart en april leuke onderwerpen voor het Vredescafe bedacht. Maar die gingen dus niet door, zoals zoveel niet doorging.
En gaan we na een half jaar weer starten in afgeslankte vorm.
Wat heeft de coronacrisis ons gedaan en wat doet het ons nog??

 Een plotse breuk op ons persoonlijk leven en op het maatschappelijk leven op wereldschaal. We hadden in ons gezin voor onze jongste dochter verjaardagsfeest veel mensen familie en vrienden uitgenodigd op zaterdag 14 maart, maar de dag van tevoren iedereen afgebeld ivm de om zich hen grijpende crisis, vooral vanuit Brabant. Onze jongste dochter werd 13 jaar en zoals Paul van Vliet zong over meisjes van 13 jaar hebben het niet makkelijk en vallen overal tussen in, horen nergens bij.
Dit kregen ze er nog bij. De scholen gingen dicht en ze zagen elkaar pas weer een half jaar later in het nieuwe schooljaar afgelopen weken toen de scholen weer opengingen. Blij waren ze dat ze weer naar school mochten en gewone omgang met leeftijdsgenoten te beleven.

 Voor ouderen en mensen in de verpleeghuizen , alleenstaande ouderen , was het mogelijk nog ernstiger .Bezoek van familie en vrienden mocht niet meer. Het virus was voor deze groep mensen het meest levensbedreigend. Er waren onder hen de meeste doden te betreuren.

 In de maanden van de social distancing en lock down ontstond er ook veel eenzaamheid, stress en depressie van met name jongeren en jong volwassenen, die vooral nog hun laptop en computer hadden om via het internet , via sociale media met elkaar te communiceren.Maar ook kennis te nemen van andersmans zorgen en angsten. Deze werden op het internet veelvoudig vermenigvuldigd tot verschillende complottheorieen en negatieve levensbeschouwingen. Nog steeds is op universiteiten, hoge scholen, in het uitgaansleven sprake van beperkte contact mogelijkheden.

Voor mij persoonlijk en ws herkennen jullie dit, ware de eerste weken best beangstigend. Want bij ieder hoestje, keelpijntje, of warmtegevoel, zweten dacht je , dat je ws het virus had opgelopen. Zelfs boodschappen doen werd levensbedreigend.
 De sfeer van thuis blijven zoveel mogelijk en afstand bewaren waren bevreemdend. Het mooie weer van maart, april en later mei, deed er een schepje bovenop, de helder blauwe luchten, de stilte in de straten van Amsterdam, met name de binnenstad, De Dam , de leegte, het wegblijven van de toeristen maakte van de stad bijna een spookstad.
 Ikzelf was in het begin regelmatig angstig en bezorgd. Nu veel minder. Mijn wereld werd kleiner, geen hobbies, veel minder sociale activiteiten,. Ik werd meer op mezelf teruggeworpen.Ik kon thuiswerken.En ik kon op mijn campingplek, waar ik een stacaravan heb verblijven. Ik heb veel kunnen genieten van het mooie lente- en zomerweer en van de natuur .Ik was ook niet alleen, ik was met mijn gezin.
Er was meer ruimte voor mij voor inkeer en het oefenen met loslaten en mediteren . Meer besef van de waarde van het leven, de schoonheid van de natuur, dankbaarheid voor alles wat er is in en om me heen. …

Wat onze economie betreft : Naast de desastreuze effect op het welvaren van kleine, midden en grote bedrijven, dreiging van een daadwerkelijke faillissement. De bestaanszekerheid werd aangetast. Maar pas in mei en juni,juli steeds beter zichtbaar.
Vanuit overheidswegen werd veel geld uitgetrokken om bedrijven financieel te ondersteunen, om werkeloosheid en faillissement te voorkomen.Andere sectoren zoals de cultuur dreigde ook ten onder te gaan. Later werd er meer geld/steun voor hen gereserveerd.

Er waren ook veranderingen ten positieve :
We genoten van de zuivere lucht en de rust doordat er nauwelijks vliegverkeer was.Er waren geen files ivm het thuiswerken. Door het thuiswerken hield je tijd over omdat je niet hoefde te reizen.

Opmerkelijk, de beroepen in de zorg, het onderwijs, de politie, de vakkenvuller en de vuilnisman kregen meer waardering van de politiek en de samenleving. Ze kregen een nieuwe naam, de “Vitale beroepen”. Maar tot op heden wordt men nog niet redelijk uitbetaald en gesubsidieerd. Het belang van een steviger en socialere overheid lijkt te groeien.
Het inzicht bij de politici en de samenleving lijkt te groeien, dat ipv voorrang te verlenen aan de zgn “vrije”markt , de belangen van de grootbedrijven en de aandeelhouders , meer aandacht en oog moeten komen voor wat noodzakelijk is voor de kwaliteit van onze samenleving , een gezonde natuur, de gezondheid en welzijn van de mensen.

Zal dus deze periode leiden structureel tot positieve meer fundamentele veranderingen in hoe we onze samenleving inrichten? Bijvoorbeeld meer aandacht voor een landbouw, die niet ten koste gaat van de natuur, en onze gezondheid, maar meer geintegreerd is met de natuuromgeving. En een betaalbare huisvesting voor iedereen, etc.

Wat wordt het zgn nieuwe normaal, als we eindelijk van die anderhalve meter maatschappij af zijn? Komt er een nieuwe moraal?

Je zou verwachten dat men op wereldschaal samen ten strijde zou gaan tegen de gemeenschappelijke vijand- het coronavirus?. Maar nog steeds lijkt die eenheid tussen de grootmachten te ontbreken. Misschien blijkt het virus uiteindelijk geen vijand te zijn, als deze periode als gevolg heeft dat we meer hart voor elkaar, en meer hart voor de natuur gaan voelen .

 Wat heeft de coronacrisis en de overheidsmaatregelen ons gedaan?
Ongetwijfeld is ieder van ons geconfronteerd met zijn eigen angsten, hoop, geloof en vertrouwen. Wat heeft het ons gedaan, wat doet het ons?