**Non Solus 26 augustus 2018**

Wat massa vermag

Wij zijn, zo maar plots, met ons gehele wezen en zijn, bij twee fantastische gebeurtenissen betrokken geweest, dat in mijn gevoelen zijn weerga niet kent.

Er zijn momenten dat wij, stil aan door ons leven sjokkend, matig of in het geheel niets beleven en op dat gene wat ons passeert, nauwelijks reageren.

Met weinig enthousiasme reagerend, soms wel nota nemend.

Er zijn ook momenten dat wij eveneens stilletjes door ons leven voort sjokkend,

zien dat niet alle mensen met weinig enthousiasme reageren, maar vele anderen juist wel zeer uitbundig betrokken raken door en bij het passerend gebeuren.

Er zijn ook momenten dat wij, in ons stilletjes sjokkende leven, allen gepakt worden en vol en blij gevoelend een moment omarmen in niet te beschrijven emotioneel en juichend plotseling gebeuren.

Ik neem u even aan de hand bij het starten van een enorme zwem prestatie. Maarten van der Weijden onze, zo iemand is toch een beetje boel van ons, onze Olympisch zwemkampioen tien kilometer open water, in Japan 2008.

Die prestatie toen leverde hij na zijn overwinning op de acute leukemie dat hem op negentien jarige leeftijd overviel.

En nu ging hij een enorm gevecht aan de **Elfstedentocht** non stop de twee honderd kilometer te gaan zwemmen. Een meer dan sport prestatie, waar het gaat om het eigen presteren ver te overschrijden. Maar bovenal gedragen door deze prestatie in te zetten tegen de duivel zelf in de gedaante van kanker.

Hij heeft het bij 163 kilometer op dokters advies moeten laten, bijna de elfde stad Dokkum gehaald.

Zijn prestatie en zijn doelstelling hebben ons, naar mate Maarten de 55 uur in het water strijdend ging maken, steeds uitbundiger en emotioneler doen mee beleven, geweldig wat één zo een eenzame zwemmer in de massa vermag.

2.5 miljoen voor de kankerbestrijding,

Dat waren 53.000 slagen, dus bijna 50 Euro per slag.

Dank aan Maarten van alle Nederlanders die jouw gevecht mochten aanschouwen of op andere wijze mochten beleven.

Dan is er nog een moment van bijzonder gebeuren. Als we goed opletten zijn er in onze moeilijk lijkend maatschappij toch vele bijzonder gebeurtenissen. Maar sommige gebeurtenissen groeien tijdens het gebeuren uit tot emotionele en juichende, de massa meer rakende, dan bijzondere gebeurtenissen.

We gaan naar het afgelopen zaterdag gepresenteerde Prinsengracht concert, op zich al bijzonder, uiteraard in Amsterdam.

Het werd in hoofdzaak geleid door de twee gebroeders, voor kort nog de broertjes, Lucas en Arthur Jussen. Twee jonge mannen met veel piano geweld. Zeer muzikaal maar buiten de muzikale talenten een meer dan geweldige uitstraling naar het publiek aan de gracht maar ook voor de TV.

Zij hadden meegebracht voor dit concert, de Nederlandse zangeres Laetitia Gerards, een geweldige zangeres wisselend begeleid door de broertjes of door beiden te gelijk.

Ook uitvoerende de Zweedse violist Daniel Lozakovick, zeventien jaar oud, die ook op fantastische wijze door de beide broertjes werden begeleid.

Vier zeer jonge mensen die als ging het van nature de massa in extase brachten. Niet alleen door hun enorme muzikale prestatie, als ware het een concours, dat zij wilden laten uitstijgen boven hun al bereikte hoge niveau.

Door hun mentale inzet en charismatische uitstraling werd de massa één

in gevoelen en uiting hunner emotie en uitspattende vreugde.

Geweldig dat wij dit op gezette tijden mogen beleven en deze individuele zwemmer en musici, allen jonge mensen, ons het gevoel geven niet alleen te zijn in de soms wel eens donkere maar ook vaak blije wereld. Non Solus

Nicolaas Overbeeke Nieuwerkerk aan den IJssel