Tedere God, het waren alleen nog de golven van de zee die het hoofdje streelden van het kindje dat was aangespoeld.

Het was zo liefdevol aangekleed, met contrasterende kleuren, zwart en ook rood. Wellicht had een moeder en vader vol hoop op een nieuw leven, hun zoontje nog een zoentje gegeven. Was het: “tot ziens, of, we zien je zo gaarne, we laten je niet los, We willen je toekomst geven”?

Tedere God die nu weent samen met ons, hoe kunnen mensen zo wreed zijn, alleen bedacht op: ik wil rijk worden. Maar hoe rijker ze worden, hoe armer ze zijn in uw ogen. Mogen ónze oren en ogen open staan voor de noodkreet van mensen. Laten we ze niet stoppen of dicht doen: met argumenten die onszelf altijd gelijk geven als het gaat over werkzoekenden, vreemden of vluchtelingen.

STILTE, een hele poos…….tot de stilte ons stil maakt.

Beste God en Schepper, Gij geeft ons veel te veel: groene landschappen die ons nederig maken, zeeën eindeloos, oerwouden ondoordringbaar, een heelal nooit ten einde, vogels en vissen altijd in beweging, dieren poeslief of niet te betrouwen… een schepping nooit ten einde. Een schepping om lief te hebben en om te bewaren, té kostbaar om verloren te laten gaan. Als wij uw schepping niet respecteren, wie of wat moet men dan nog respecteren. Ja scheppende God,wij, de mens is uw grootste kunstwerk.

Laten wij U danken. STILTE… een hele poos….

Beste vriendelijke God,

Ik dank U, omdat u mij soms doet lachen. Dat doet zo’n deugd, ja, sterker nog het versterkt de band tussen de lachenden. Alle zorgen vergeten. Iedereen opgelucht. SAMEN aan de slag.

Ik dank u God, voor die keren dat ik lachend en vriendelijk ontvangen wordt op een bureau, in een winkel, een bejaarden tehuis, aan een loket en zoveel andere plaatsen, waar je ziet dat iedereen met liefde zijn werk doet en dat men mensen gaarne zien, méér nog: dat je ziet dat ze zichzelf graag mens zien.

STILTE…. Een lange pauze …. Tot iedereen begint te lachen.