We zitten ‘te schepe’ samen in de boot die gemeenschap, kerk heet, met mensen die we niet gekozen hebben

maar die ons gegeven zijn, niet omdat we ze sympathiek vinden of omdat we gelijke belangen te verdedigen hebben.

Neen, we zitten te schepe omdat we gekozen zijn, omdat we aan elkaar gegeven zijn.

Er is Iemand die ons zendt om van wal te steken richting overkant. Overkant is waar we nog niet zijn,

maar wat ons beloofd is: leven in overvloed; en dat bepaalt de richting van de vaart van al ons doen en laten.

Ook al is er tegenwind. Tegenwind is verlamdheid bij het gevoel dat alles achteruit gaat, is vast raken in het heimwee

naar vroeger, naar een vroeger dat geen toekomst heeft.

Tegenwind vandaag is alleen staan tussen vrienden en bekenden en niet begrepen worden,

leven in een veranderende cultuur en die cultuur ook niet begrijpen.

Tegenwind is moeten loslaten: oude vertrouwde zekerheden en gewoonten, terwijl het nieuwe er nog niet is.

Tegenwind is angst voor verandering, angst om beslissingen te nemen en nieuwe wegen in te slaan,

en terugplooien op wat altijd is geweest.

Tegenwind dat zijn golven van vertwijfeling en van ontmoediging die met de regelmaat van een klok ons leven overspoelen.

En je afvragen: ’waar ben je nu God? God, waar ben je?’

Hij is er. Maar Hij slaapt. Een sterker teken van vertrouwen kan je moeilijk geven.

Zijn slapen spreekt van ‘niet panikeren’. Ook in tegenwind ben je gedragen.

Ook als het stormt in je leven, zal Hij er zijn. Verbind je maar met Hem.

Hij brengt je door de stormen heen.

* bij Marcus 4, 35-41 \* 12e zdj-B- door Carlos Desoete \* federatie St.-Andries-St.-Michiels-Brugge

Carlos