**Homilie Rerum Novarum 2022**

Wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?,

zo hoorden we in de lezing uit de handelingen van de apostelen.

Wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?

Het was en is een oproep en een uitdaging voor gisteren, vandaag en morgen.

Het Bijbelse verhaal van Hemelvaart is duidelijk een eindpunt. Jezus is niet meer, zijn volgelingen moeten zijn lichamelijke aanwezigheid loslaten. Het verhaal hier en nu is voorbij. Jezus komt thuis in die nieuwe wereld, de nieuwe toekomst van God. Want het is de diepe overtuiging van de leerlingen dat God helemaal akkoord gaat met al wat Jezus gezegd en gedaan heeft.

Maar dit eindpunt is tegelijk ook een nieuw begin. Nu zijn de vrienden en vriendinnen van Jezus zelf aan zet. Dit is geen moment om naar de hemel te blijven staren, dit is het moment om aan het werk te gaan en om de evangelische en bevrijdende boodschap in woorden en daden te realiseren.

Wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?

Op het einde van de 19de eeuw had de kerk meer dan ooit begrepen dat zij zich moest engageren voor de goede samenleving. Men moet niet alleen spreken over sociale vraagstukken en de oplossingen ervan, men moet er vooral werk van maken. De wereldbrief ‘Rerum Novarum’ geschreven door paus Leo XIII in 1891 was daarom gewijd aan ‘het lot van de arbeiders’ en was het startpunt van een betrokken en sociale christelijke ethiek. Het schrijven was een pleidooi voor een rechtvaardig loon, voor solidariteit met de zwakkeren, voor het recht op eigendom, het middenveld en het recht op vereniging. Bovendien was Leo XIII er zich van bewust dat de sociale kwestie een rechtvaardigheidsprobleem is dat structureel moet aangepakt worden. Daarom werden zowel overheidsingrijpen als de vorming van vakbonden genoemd. Ook toen was het geen moment om naar de hemel te blijven staren, maar een nieuw begin van het besef dat een godsdienst zonder gerechtigheid niets waard is.

Wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?

Ook nu kan er geen sprake van zijn om bij de pakken te blijven zitten, want er zijn zaken genoeg die onze aandacht nodig hebben. We zijn nog maar pas bekomen van dat Covid-virus dat zowat de hele wereld heeft lamgelegd, of er woedt opnieuw oorlog in Europa. Miljoenen mensen zijn op de vlucht en de energiecrisis drukt ons keihard met de neus op de feiten. Het verschil tussen arm en rijk is (te) groot geworden en onze planeet schreeuwt om een meer ecologische en duurzame levensstijl.

Beweging.net en zijn partners willen te midden de weerbarstigheid van onze realiteit niet naar de hemel staren maar proclameren samen en uit één mond: ‘WE DOEN ER IETS AAN!’

We doen er iets aan… is kort geschetst de samenvatting van de voor velen gekende Cardijn-methode: Zien – Oordelen – Handelen. Het zien en oordelen is als het ware inbegrepen, maar de klemtoon ligt op het actieve, op het handelen.

Door en via sociale acties verzetten we ons tegen de vaak heersende onverschilligheid of moedeloosheid, het geklaag en het gezaag, de verzuring en de negativiteit op sociale media. Voor velen is de Cardijn-methode verworden tot: zien, oordelen… en kankeren. De actuele Rerum Novarum oproep luidt opnieuw: blijf niet bij de pakken zitten en doe er iets aan, want het is mogelijk!

Maar misschien heb je bij deze oproep het gevoel dat die boodschap voor jou te hoog gegrepen is en dat je als gewone man en vrouw te weinig invloed kan uitoefenen op de samenleving? De kernboodschap van het sociaal en christelijk geïnspireerd middenveld is hierbij: laten we samen de handen uit de mouwen steken via een ‘klein initiatief met grote impact’.

We geven enkele eenvoudige en haalbare voorbeelden:

‘Men’ vindt dat het niveau van het onderwijs daalt!? We doen er iets aan en we doen aan huistaakbegeleiding.

‘Men’ stoort zich aan sluikstorters die overal zwerfvuil achterlaten!? We doen er iets aan en organiseren een namiddag ‘mooi maken’.

Dagelijks de rolluiken bij je zieke of oude buur ophalen, kan een kleine maar positieve actie zijn tegen eenzaamheid.

Jongeren in een gevoelige buurt hebben weinig om zich te amuseren en daarom creëren we een sportclub die hen vertrouwen schenkt en de goesting.

Blijf dus niet naar de hemel staren, want jouw actie – hoe klein of groot ook – heeft vaak meer dan je denkt een grote impact op onze samenleving en op verandering.

Bovendien is de gelovige boodschap van Hemelvaart: ‘we staan er niet alleen voor’. Want binnenkort met Pinksteren ontvangen we Gods Geest, de kracht van boven. Ik wil deze hoopvolle boodschap inkleuren met volgende uitdagende gedachten en woorden van Etty Hillesum. Deze joodse vrouw heeft in de Tweede Wereldoorlog in haar dagboek en in haar brieven aan geliefden, prachtige teksten geschreven over de macht en de onmacht van God. Terwijl zij om zich heen de uitroeiing van haar volk en de gruwel van de vernietigingskampen ziet, schrijft zij: *‘Het zijn bange tijden, mijn God. Ik zal je één ding beloven, een kleinigheidje maar: ik zal mijn zorgen om de toekomst niet als evenzovele zware gewichten aan de dag van heden hangen, maar dat kost een zekere oefening. Ik zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van tevoren nergens voor instaan. Maar dit ene wordt me steeds duidelijker: dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen, en door dat laatste helpen wij onszelf. En dit is het enige waar het op aankomt en wat we moeten redden:*

*een stukje van jou in onszelf, God’.*

De duidelijke en uitdagende woorden van Etty Hillesum verhinderen dat we naar de hemel blijven kijken. Wij mensen, wij kunnen en moeten zelf werk maken van solidair en rechtvaardig, gezond en gastvrij samenleven. Als christenen geloven we dat Gods geestkracht ons daarbij bezielt, zodat we in beweging komen en niemand achter laten.