**Homilie op het Feest van Ons Heer Hemelvaart: “Hemel en aarde niet zo ver uit elkaar!” (Lc. 24, 46-53)**

Tielt, 9 mei 2013

Is het wel de moeite waard om zoveel geld te investeren in de bemande ruimtevaarten naar de maan of naar ik weet niet welke planeet? Dat kost enorm veel geld. En zoveel wijzer zijn we erdoor tot op heden niet geworden. Of is het louter voor de kick of voor het prestige van een land?

Waarom trekken mensen de bergen in en beklimmen ze de toppen van de Himalaya of de Matterhorn? Honderden mensen hebben daar reeds het leven gelaten, zonder ooit de top te bereiken. Hoeveel angst, ijzige sneeuwstormen en bitterkoude nachten hebben ze doorstaan! Waarom zetten mensen daarvoor hun leven op het spel? Voor de kick?

En waarom een vijftien jaar geleden die gevaarlijke zuidpoolexpeditie van Dixie Darsercoer en Alain Hubert? Voor de stunt?

Weet je waarom ik die vragen stel? Niet om daarop een kritisch antwoord te geven, wel om te komen tot ons eigen levensverhaal. We tobben ons af, we werken ons kapot, we zuchten onder stress en zorgen, we worden depressief… en waartoe dient het? Is alles wel de moeite waard als het leven toch op de dood uitloopt? Dat we allemaal zullen sterven is toch zeker. Waarover maken we dan ons zo druk? Waarom niet leven als een kommerloze Pallieter, van wie de levensleus is: “Pluk of melk elke dag en lik van alles de saus af!” Waarover maken we ons zo druk?

Tegen de achtergrond van die vraag moeten we het feest van Ons Heer Hemelvaart plaatsen.

Voor de meeste mensen zegt Hemelvaart niets meer. Het is een vrije dag, het begin van een extralang vrij voorjaarsweekend, uitermate geschikt voor een vierdaags verblijf aan zee of in de Ardennen of een caravanoefendag, een soort proefdraaien voor de zomervakantie. Misschien is het belangrijk voor de leden van de Christelijke Arbeidersbeweging. Die vieren vandaag Rerum Novarum met een speciale mis, een mooie stoet, veel ronkende toespraken… Maar voor een landbouwer, een middenstander of werkgever? De meeste mensen zeggen wellicht heel oneerbiedig met de verzen van de zonderlinge Franse dichter Jacques Prévert: “Notre Père, qui êtes aux cieux. Restez-y. Et nous, nous resterons sur la terre qui est quelques fois si jolie” (Onze Vader, die in de hemelen zijt, blijf er maar. En wij, wij zullen hier op aarde blijven, die dikwijls zo mooi is).

En toch…, toch vieren we vandaag een bijzonder belangrijk feest. Hemelvaart is een onderdeel van het Paasfeest.

Jezus leeft over de grenzen van de dood heen. En Hij zegt ons: “Ik ga een plaats voor u bereiden.” Een gelovig mens weet dat hij niet al zijn kaarten op dit leven hier op aarde moet zetten. Hij hoeft zich niet in allerlei zorgen vast te bijten. Een oud spreekwoord zegt: “De wereld is als een brug. Stap erover heen en geniet ervan, maar bouw niet je huis op die brug.” Een brug brengt mensen naar de overkant. Daar pas zullen ze thuis zijn. Geen enkele verstandige zakenman investeert zijn geld in zaken die gedoemd zijn om failliet te gaan. Waarom zijn wij dan zo kortzichtig dat wij al onze energie stoppen in een leven dat op een failliet, op de dood, eindigt?

Onze voorouders hebben vrij vroeg Hemelvaart tot een feest gemaakt. Voor hen was het meer dan een vrije dag. Terecht! We leren vandaag dat we in onze wereld zo moeten leven dat we na dit leven bij God kunnen thuiskomen.

Hemel en aarde liggen niet zo ver uit elkaar. We hoeven echt niet, zoals de leerlingen, naar de hemel te staren. Het is voldoende dat we proberen op onze plaats hier op aarde, met onze mogelijkheden en beperktheden maar vooral in de kracht van Jezus’ Geest, de wereld een beetje menswaardiger te maken, de aarde uit te bouwen tot een stukje hemel voor iedereen: door een lief of bemoedigend woord, een kleine attentie, een oor dat kan luisteren naar de noden van de mensen, een open oog voor wat het leven vraagt, een milde hand, een ontvankelijk hart.

Dat bedoelt Jezus met de woorden in het evangelie die tot ons gericht zijn: “Van dat alles moet gij getuigen.”

Als we het feest van Hemelvaart zo zien, dan mogen we steeds leven in de vreugde dat ons leven hier op aarde en dat van de mensen om ons heen niet op een failliet, een mislukking, eindigt.

Wat een vreugdevolle boodschap, die heel ons leven hier op aarde kan bepalen en zelfs veranderen, op voorwaarde dat je anders wilt gaan leven!  
Maar dat is misschien het probleem!

Gabriël Buyse, pastoor-deken em. Tielt