***EMMAUS 2020***

**In** die Coronatijd waren enkele van zijn leerlingen thuis in hun kot. .Ze waren bang dat ook hen iets zou overkomen, ontgoocheld omdat alles wat zij gedroomd en gepland hadden niet was uitgekomen… en eenzaam bij momenten…

Toen kregen zijn een telefoontje, een sms-je, een whatappje, een mail van Jezus, de Verrezene. Maar dat zagen ze niet, of liever ze hadden het niet door. Ze hoorden zijn vraag: “hoe gaat het met jullie?”” houden jullie nog vol?.” En ze vertelden dat het lastig was en vaak eenzaam…

Hij antwoordde hun: Ik versta dat. Maar kijk je n iet blind op wat je mist, kijk verder dan je gemis, verder dan je angst en je alleen zijn, kijk verder dan de vieringen die niet door konden gaan. Heel het verhaal van onze God gaat doorheen kruismomenten, maar ie hebben nooit het laatste woord. Kijk naar de tekenen van hoop. Er is maar één zorg: Hoe kan Gods liefde in deze tijd zichtbaar worden.”

Ze kregen het warm van binnen, het klaarde op in hun hart. Ze hadden even gezien dat er meer was…Ze begonnen rond te telefoneren, te mailen , te sms-en, te whatsappen om hoop te brengen, om anderen moed in te spreken, om er te zijn voor anderen.

De eucharistie waar brood gebroken wordt was volop aan het gebeuren ook al kon ze niet gevierd worden.

 (bij Lc.24)

Carlosz ( Pastorale Eenheid Emmaüs)