VERTROUWEN

Onzeker in donkere tijden en angstig voor morgen…Zwartkijkend schijnbaar zonder toekomst. Leven in een donkere nacht. Aan je lot zijn overgelaten in de storm van het leven. Hoge golven overspoelen het leven. Zo voelen de eerste christenen hun leven. Zo voelt Mattheüs hun leven aan. Intimidaties, vervolgingen, terechtstellingen, beheersen het leven van de eerste christenen. Laat Jezus hun nu echt alleen? Is hij een geest, een spook, een schim geworden? Een onbereikbaar en ongrijpbaar waanbeeld waar je hopeloos in wegzinkt?

Kom naar mij toe, zegt Jezus. Wie mij vertrouwt , zinkt niet weg. Ik reik je mijn hand. Geloof je mij?

Onze tijden kunnen donker zijn. Angst voor corona… Vluchtelingen zonder toekomst… Eenzaam leven als in een donkere nacht… Radeloos om egoïsme en volksmennerij… Onze wereld bedreigd door oorlog en geweld, is het milieu onherstelbaar verwoest? Hoge golven overspoelen onze wereld en ons leven.

Vertrouw op mij, zegt Jezus. Je zinkt niet weg in een zee van onmacht. Ik ben geen spook of schim. Ik leef in mensen. Ik stuur warme mensen naar je toe in mijn naam. Zij troosten, omarmen, gaan mee op je weg. Ze vieren, delen, brengen toekomst. Een gemeenschap als vangnet voor velen.

Steek je hand uit in mijn naam naar medemensen?!! Je kan vertrouwen uitstralen in mijn naam. Geloof je dit? Begin maar! NU

Bij Mattheüs 14, 22-33

Georges ( Pastorale eenheid Emmaüs)