|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Preek 15 juni 2018 – 15e zondag Marcus 6,7-13  Beste Mensen,  We gaan op reis en nemen mee:  Regenkledij voor slecht weer; aangepaste kleding voor als de zon schijnt; gepaste kledij voor het joggen, zwemmen, sporten enz.  Jezus vraagt niet aan ons om alleen een stok en sandalen mee te nemen. En toch zijn er heel wat raakvlakken van toen en nu. Ook vandaag worden we gevraagd om mee te bouwen aan het rijk van God. Ook vandaag zijn er enthousiastelingen die werken aan een betere wereld voor iedereen. De kerkgebouwen krijgen andere functies toegewezen wegens gebrek aan belangstelling, maar het rijk van God blijft groeien. Misschien zijn we er nog niet helemaal uit wat de juiste communicatiekanalen zijn om de goede boodschap door te geven.  De Duitse dominicaan Eckhart zei zevenhonderd jaar geleden al: "Wie God alleen denkt te vinden in de kerk en bij vrome gebeden, en niet in de schuur of bij het haardvuur, heeft er nog niet veel van begrepen." In onze tijd moeten we hetzelfde enigszins anders zeggen: Wie God denkt te vinden in de kerk, bij vrome gebeden, of zelfs alleen maar in de gekwetste medemens en niet in de geschonden wereld van lucht en water, dieren en planten, heeft er nog niet veel van begrepen.  Dus laat ons er op uittrekken en laat ons zoeken naar de juiste communicatiemiddelen. Misschien verdienen de jongeren onze aandacht. We moeten ijveren voor geëngageerde christenen. Waar zijn er dynamische groepen van jongeren, van om en rond de 20 jaar die echt leven vanuit hun christelijke geloofsovertuiging? Alleen wie de jeugd heeft, heeft toekomst! Die jeugd leeft in onze gezinnen. Mogen we dat uitgezonden worden 'twee aan twee' niet vertalen door 'man en vrouw', 'vader en moeder'? Zij zijn de eerste verkondigers. Maar ze voelen zich weerloos en onmachtig tegenover hun kinderen om hun geloof door te geven. Ze kunnen niet optornen tegen de algemene tijdgeest, die ook hun kinderen treft. In het beste geval voelen ze nog dat hun kinderen open staan voor de zgn. christelijke normen en waarden. Als het echter gaat om de dogma's van ons christelijk geloof, dan staan we bij jongeren voor iets wat hun vreemd is en buiten hun leven staat. We moeten als het ware vanaf nul beginnen.  Het kan zijn dat we nu en dan tegenwind krijgen. Maar we blijven gezondenen. En we weten wie ons uitstuurt en met ons meegaat. We komen trouwens hier samen om eucharistie te vieren. Opdat Hij, de Verrezen Jezus, ons voedsel zou zijn voor onderweg…, onderweg naar mensen en een wereld in nood. |  |