***ALLERHEILIGEN***

Allerheiligen is veel meer dan een kerkhofdag. Geen dag alleen van treuren om verlies en gemis, maar een dag van verder kijken, om door het verdriet heen het geschenk te zien, van goedheid en vriendschap en liefde dat mensen voor jou geweest zijn. Dat geschenk kan niemand ons ontnemen.

Allerheiligen spreekt van heiligen, van ‘heel-gemaakte’ helende mensen, mensen met naam en vooral zonder naam, gekend en vooral ongekend, mensen van vroeger en van nu in wie onze God zich heeft mogen uitleven omdat zij zich inleefden in Hem.

Allerheiligen is verbondenheid beleven met zoveel heiligen die sporen nagelaten hebben in ons leven: ouders en familieleden, vrienden, bekenden en onbekenden, lichtende voorbeelden die elk op hun manier en met vallen en opstaan iets van God zichtbaar hebben gemaakt.

Neen, wij staan niet op ons eentje in deze grote wereld. Zoals paddenstoelen in de herfst die ondergronds met elkaar verbonden zijn in een heksenkring, zo zijn wij verbonden met al die vezels van ons bestaan in een grenzeloze kring van liefde. Grenzeloos, want niet gebonden aan plaats of tijd of ruimte.

Wij zijn gemeenschap van heiligen, en die gaat zoveel dieper dan samen te zijn op eenzelfde tijd en plaats; zoveel dieper dan het delen van dezelfde belangen; maar die groeit waar mensen zich aangesproken weten door Gods eigen Naam, en niet anders kunnen dan die Naam verder te spreken en te doen. Dat maakt ons tot familie, tot familie van God.

* Allerheiligen \* bij Mt.5,1-12a \*door Carlos Desoete – past.eenh.Emmaüs-St.-Andries-St.-Michiels-Brugge