**Glasgow - Kentigern van Glasgow**

* Er bestaat een hele reeks wonderverhalen uit Kentigerns jongensjaren te Culross.
* Zo zou hij de kok van het klooster uit de dood hebben opgewekt. Door een hemelse glans werd zijn heiligheid aangeduid.
* Maar in dat klooster van Culross was niet alles koek en ei.
* Zijn medestudenten hadden een gloeiende hekel aan hem en maakten hem het leven zuur met pesterijen. Wellicht omdat hij werd voorgetrokken? Of vanwege zijn wondergaven?

[**Legende**](http://heiligen.net/wb/legende.php) **van het vuur**

* Zo vertelt een van de verhalen dat hij de beurt had om het vuur aan te houden.
* Daartoe moest hij 's nachts geregeld opstaan om een houtblok op het vuur te leggen.
* ing het uit, dan moest men de zeer moeizame procedure beginnen van het tegen elkaar wrijven van droge stukjes hout; dat kon wel uren duren.
* Hoe dan ook, toen Kentigern midden in de nacht opstond voor het houtblok, ontdekte hij dat het vuur gedoofd was.
* Hoe hij ook porde en rakelde, geen vonkje lichtte op.
* Met de moed der wanhoop legde hij een nieuw blok op het vuur en begon zachtjes te blazen.
* En zie, het vuur gloeide op en het hout vatte vlam.
* [**Legende**](http://heiligen.net/wb/legende.php) **van het roodborstje**
* Bij een andere gelegenheid sneden zij de kop af van het lievelingsvogeltje van vader Serf: een roodborstje dat hem op zijn schouder gezelschap hield.
* Serf was er bijzonder aan gehecht.
* Zij snelden dan ook met de beide stukken naar vader Serf en beschuldigden Kentigern van deze wrede daad.
* Serf nam de dode ledematen in de hand en ging ermee naar Kentigern.
* Met grote droefheid vroeg hij wat de jongen bezield had om zoiets te doen.
* Achter hem bezworen de andere leerling-monniken dat zij allen gezien hadden dat Kentigern het gedaan had. De jongen ontkende natuurlijk.
* Vader abt vroeg dreigend of hij zijn onschuld bewijzen kon, anders zou er wat zwaaien. Kentigern nam de dode delen van het dieren in beide handen, hief zijn ogen ten hemel en vroeg de almachtige God of Hij hem en het onschuldige diertje te hulp wilde komen.
* Vervolgens plaatste hij het kopje op de romp.
* Onmiddellijk kwam het beestje tot leven, vloog naar zijn vertrouwde plekje op de schouder van vader abt en barstte uit in jubeltonen die luid schalden door de gewelven.
* [**Legende**](http://heiligen.net/wb/legende.php) **van de bramen**
* De vrijgevigheid van koning Rhydderch was wijd en zijd bekend.
* Een Ierse koning geloofde die verhalen niet en zond zijn beste speelman om uit te zoeken of de koning echt zo gul was.
* Na een optreden tijdens een feest bood de koning hem inderdaad de prachtigste geschenken aan, maar met enig misprijzen merkte de speelman op dat hij dat thuis allemaal al had en als hij wilde kon hij daar eindeloos meer van krijgen.
* Hij wenste een meer bijzonder geschenk.
* De koning vroeg hem wat dat kon zijn.   
  "Als u echt uw naam eer aan wilt doen van een vrijgevige koning," aldus de speelman, "dan bezorgt u mij nu een schotel verse bramen."   
  "Maar het is midden in de winter...?"   
  "Dan heeft mijn koning dus toch gelijk, dat uw mildheid veeleer geveinsd is..."  
  "Ik zal kijken wat ik voor u doen kan," antwoordde de koning in verlegenheid gebracht.
* Met een overwinnaarsglimlach ging de speelman bij de koning vandaan.
* Deze ontbood onmiddellijk Kentigern en legde hem zijn situatie voor.
* De heilige bisschop trok zich terug in de kerk en bracht een nacht door in gebed.
* Hij bracht God in herinnering hoe goed de koning altijd was geweest voor hem en voor de christelijke zaak.
* Bij het aanbreken van de morgen wandelde hij met een schaal de bossen in, vond een braamstruik die vol bramen hing, vulde zijn schaal en bezorgde hem bij de koning.
* Deze overhandigde hem aan de speelman.
* Op hetzelfde moment had deze spijt van het hooghartige spelletje dat hij met de goedheid van de koning had gespeeld, kwam tot inkeer, en besloot niet meer naar zijn koning in Ierland terug te gaan, maar zich de rest van zijn leven aan de Heer te wijden in het klooster van Kentigern.

[**Legende**](http://heiligen.net/wb/legende.php) **van Merlijn**

* In de Schotse plaats Drummelzier leeft de legende voort van Kentigerns ontmoeting met de tovenaar Merlijn uit de verhalen van koning Arthur.
* Merlijn was intussen hoogbejaard, zelfs al enigszins dement, wat wellicht mede werd veroorzaakt door zijn wroeging over het feit dat hij in de gevechten die koning Arthur had te leveren, steeds de partij van de heidense koningen had gesteund.
* Hij had tenslotte zijn toevlucht gezocht op de plek waar de Tweed en de Powsail Burn samenstromen. Daar wilde hij zijn laatste dagen slijten.
* Op een van zijn zendingsreizen kwam Kentigern daar langs en preekte er het evangelie.
* De woorden troffen het hart van de heidense tovenaar.
* Zo vond de man vlak voor zijn dood genade en vergeving.
* Tenslotte verkoos de jonge Kentigern toch vandaar weg te gaan.
* Zijn levensbeschrijver hecht er aan te vermelden dat dit gebeurde met uitdrukkelijke instemming van de hemel.
* Zo zou er een pad droog gevallen zijn in de rivier de Forth, waardoor hij droogvoets en behouden kon oversteken.
* In Kernach bij Airth trof hij een zekere Sint Fergus, een hoogbejaarde kluizenaar. Kentigern besloot bij hem te blijven om hem in zijn laatste levensfase bij te staan; hij beloofde zijn begrafenis te verzorgen.
* Niet lang daarna stierf Fergus.
* Zijn jonge verzorger legde hem op een kar, voortgetrokken door twee wilde stieren.
* Toen de dieren de rivier de Clyde bereikten, waar in vroeger tijden Sint Ninian († 432; feest 16 september) had geleefd, weigerden zij verder te gaan.
* Daar begroef Kentigern zijn oude vriend en hing zijn kluizenaarsklokje, waarmee hij de mensen in zijn omgeving had opgeroepen tot het gebed, in de bomen.
* Daar ligt de oorsprong van de band tussen Kentigern en Glasgow. Hij restaureerde de vervallen kerk van Sint Ninian en bouwde er kluizenaarsverblijven voor zichzelf en zijn leerlingen. Op het graf van Sint Ninian plantte hij zijn beroemde bomen.
* Hij duidde zijn vestiging liefdevol aan met 'geliefde kerk'; in het Welsh Eglais Cu wat later verbasterde tot Glasgow.

**Aldus Hale in zijn boekje over Sint Mungo.**

**Anderen menen dat de stad haar naam ontleent aan 'glas cu' = 'groene rivier'.**