**Dankwoord van Hilde Kieboom, 54ste verjaardag Sant’Egidio, 1-5-2022 Antwerpen**

Beste vrienden,

Eindelijk konden we vandaag opnieuw met velen samenkomen om de Heer te danken in deze kathedraal, en dat is bron van vreugde. Twee jaar kon dit feest niet doorgaan, maar vandaag zijn wij bijzonder verheugd dat u, Eminentie, kardinaal de Kesel, deze viering kon voorgaan, samen met de bisschoppen Bonny en Delville. Ik dank ook Metropoliet Athenagoras van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel, en de andere vertegenwoordigers van de christelijke kerken, schepen Els van Doesburg, ambassadeurs, en u allen die hier vandaag onze dankbaarheid komt delen.

Toen er na de twee jaren, die door de pandemie al voor velen heel pijnlijk waren, zicht kwam op verbetering, werden we opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne. Het zo gevreesde, voor onwaarschijnlijk geachte scenario, werd plots realiteit: de gesel van de oorlog barstte opnieuw los, op ons Europese continent, tussen christelijke broedervolkeren. Vijfenzeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog en “nooit meer oorlog” werd Europa geconfronteerd met de fragiliteit van zijn eigen waarden en principes die plots niet onomstotelijk leken vast te staan.

We kunnen alleen maar pijnlijk vaststellen dat we waarschijnlijk te nonchalant zijn omgesprongen met het grote goed van vrede en broederlijk samenleven. Het lijkt erop dat de grote welstand en consumptie van de laatste decennia ons hebben blind gemaakt en in slaap gewiegd, terwijl grote delen van de wereld door toenemende ongelijkheid steeds minder deel kregen aan de globalisering van de welstand en de veiligheid. Daarom werd het werk van de Humanitaire Corridors voor Sant’Egidio in Europa zo belangrijk: om vluchtelingen uit Syrië, Afghanistan, Libië en Ethiopië het menselijke gelaat van Europa te tonen.

Ik zie als lichtpunt in een duistere tijd de generositeit van vele burgers in ons land: zoveel mensen hebben hun diensten aangeboden tijdens de pandemie om de armsten bij te staan, en om oorlogsvluchtelingen in onze contreien te ontvangen en hen te helpen bij hun integratie. Sinds het uitbreken van de oorlog heeft Sant’Egidio in ons land met de hulp van velen al meer dan 150 Oekraïners onder wie vele kinderen onderdak kunnen geven. Ik groet hier speciaal de Oekraïners die hier ook vandaag talrijk aanwezig zijn, en hun gastgezinnen. Al kunnen we dagelijks zien dat de oorlog het lelijkste uit de mens naar boven haalt, we kunnen ons optrekken aan ongeziene gebaren van solidariteit en medemenselijkheid, die zelfs in het eigen vel snijden.

Beste vrienden, wanneer Jezus op het punt staat gekruisigd te worden en met zijn leerlingen nog een laatste moment samen is in de Hof van Olijven, spreekt hij de beklijvende woorden uit: “zorg dat je in de beproeving niet bezwijkt”. Dit is een moeilijke tijd van beproeving voor al wie de vrede en de eenheid tussen de mensen en de volkeren genegen is: ons enige “wapen” is ons vertrouwen op God die ons nooit verlaat, en op onze medemens die naar Gods beeld geschapen is en die de mogelijkheid heeft om het goede te doen. Zelfs Jezus, de zoon van God, werd niet gevrijwaard van de bekoringen, maar hij toonde ons een weg van vertrouwen en van vrijheid. Aan ons allen de oproep om ons eigen hart te ontwapenen, om de zo nodige bewerkers van vrede te worden. Hartelijk dank aan jullie allen die ons steunen en bevestigen in deze roeping die een weg wil banen naar toekomst en vrede voor allen!