***BIDDEN IN CORONATIJDEN***

God, bij het eerste ochtendgloren probeer ik mij tot U te richten, maar het geluid op mijn gsm leidt mij af e n doet mij beseffen, ondanks deze vreemde tijden, staat er heel wat op mijn to-do lijst vandaag: kerk openen, uitvaart voorbereiden, boodschappen doen voor een ander (met respect voor de nodige afstand), telefoontje doen naar mijn zus…

Op het middaguur hoor ik in de verte de Angelusklok: oproep om me even tot U te richten. Net op dat moment is de soep warm, en moet het vlees gebakken worden. Dan de fiets op om Contactbrieven bij de verdelers te brengen. Even zwaaien hier, een babbel (op afstand) daar, een kort gesprek ergens anders. Het lijkt wel of iedereen deze namiddag op de fiets zit of aan het wandelen is geslagen!

Na het avondmaal is het alweer tijd om de klokken in de kerk te gaan luiden. ’k Zou daar even kunnen stilvallen om mij tot U te richten, maar ‘k ben gedreven om weer de straat op te gaan en kort te babbelen (op afstand) met de buren die samen applaudisseren: een goede gewoonte deze dagen!

Weer thuis besluit ik om toch terug de fiets op te kruipen en zelf nog wat Contactbrieven te gaan bussen. Zalige rust op straat! Geen auto, geen fiets, geen mens te zien! Dankbaar genietend van de stilte kan ik mij eindelijk tot U richten…Totdat een man, in dit late uur leunend op zijn brievenbus, mij zuchtend aanspreekt en zegt” Vreemde tijden…”

Mijn gebed was kort vandaag. Of toch niet?

( bij Joh. 17,1-11a)

Anne ( pastorale eenheid Emmaüs)