Vrienden,

Toen de senioren op de drempel van dit Lionsjaar stonden, verwachtten ze er zich aan, na zovele jaren gebonden te zijn geweest aan een verstard stramien voor hun werkzaamheden, dat er over de club een nieuwe wind zou gaan waaien. Zij vermoedden in het bijzonder dat de stijl van de activiteiten in de club ging veranderen. Voor de *Jackies*, de rake naam die de ouderen in de club toegewezen kregen, is het stil genieten van de tafel en van het samenzijn en –gebeuren hun lot geworden. Oren en zien blijkt het enige wat overblijft van hun presteren als Lion. Aan zwijgen, daar zijn zij echter nog niet aan toe ! Het groepje wil zijn stem vanavond nog eens laten horen. Zij gaan aanstippen, over de persoon van de leden heen, wat hen trof in het reilen en zeilen van de club en op welke wijze de nieuwigheden dienen geïnterpreteerd.

[ Het aantal leden van club Asse was, opvallend in het District, andermaal gestegen. Daarmee doorbrak ze definitief de grenzen van het Pajottenland, zijnde tot recent haar natuurlijk aanwervingsgebied. Bij zover dat Tam Wing Kun, de Oosterse President van Lions International himself, er aan hield aan club Asse een onderscheiding toe te kennen, gepaard gaande met uitreiken van een speciale wimpel. De uitleg voor het verschijnsel ligt in de toenemende aantrekkingskracht van de club. Deze kwam enerzijds door het ophefmakende van haar serviceactiviteiten, anderzijds door de opgewekte sfeer zo eigen aan haar vergaderingen. Een *beachflag* en de realisatie van een internet-site verstevigden nog de uitstraling van de club.

Dit sloeg bij het publiek zodanig aan dat het geheel der aanvragen tot steun die haar bereikten niet meer kunnen beantwoord worden. In de toekomst zal het nodig zijn tot een goed bedacht, d.i. een specifiek profiel van goede werken in acht te nemen. Het zich rechtstreeks richten tot de individuele persoon was, afgezien van het overig geldelijk steunen van bestaande organisaties, een soort première, dan nog wel ontstaan uit eigen initiatief.

Noemenswaardig was de originele manier om anderen, d.i. niet-Lionspersonen, bij onze activiteit te betrekken : een dubbel positieve verwezenlijking. Het zelf instaan voor het opdienen aan de man heeft, voor ieder in zijn Lionszijn, voor het eerst in zijn binnenste aangevoeld als het zetten van een goede daad. We kregen de medewerking van de partners en zij worden hier van harte bedankt. Is hier soms, voor de leden van een mannelijke club, een een stille wenk te bespeuren, naar een nauwere samenwerking toe ? ]

Anderen hebben het gehad of zullen het hebben over de merkbare aangroei in het aantal leden en over de service-activiteiten, rede van bestaan van onze vereniging. Het direct tastbare in de levensstijl van een Lionsclub is echter in het gebeuren tijdens de vergaderingen zelf te vinden. Wat was er nieuw op dit gebied ?

Het voordragen van een stukje poëzie en het afsteken van een mop behoren voortaan tot het inleidingsritueel voorafgaande aan iedere bijeenkomst. Als alternatief voor dichtwerk wordt ons soms een citaat naar het hoofd geslingerd. De aanleiding hiertoe is het in conditie brengen van de geest, en dit zowel betreffend opgewektheid als werklustigheid, om doeltreffend aan de werkzaamheden actief te kunnen deelnemen. Gingen beide onze neus voorbij, dan is het omdat we vanavond niet werken, maar feestvieren.

Het protocol onderging een voelbare evolutie. Bij de toast aan de Vorst werd er aan zijn naam, in één adem, bijgevoegd het wat hoogdravend concept van Vriendschap. Zijn we het niet eens dat empathie en genegenheid ook al mooie, kostbare gaven zijn ? Het gaat, met dit toevoegsel, om de betekenisvolle verschuiving, van eerbied en gezag, naar meer persoonlijk-gebonden waarden. De bloemversiering aan tafel bezorgt aan het gezellig samenzijn de geapprecieerde *finishing touch*.

De traditie van het beboeten,met het oog op de ordentelijkheid van de vergaderingen, verwaterde daarentegen in een *pro forma* dreigement : het zondigen is niet meer aan de orde van de dag. Dit geldt eveneens wat betreft de Lionsethiek, die in de Vereniging weliswaar onder de verouderde benaming van « erecode » gekend is. Een voorbeeld, toegegeven louter formeel van aard : het ontbreken van het Lionsspeldeken op de jas van ‘n gepatenteerd lid, het wordt hem doorgaans oogluikend vergeven.

Er werd eventjes, maar te vergeefs, terug aangeknoopt met de verloren gegane traditie van de avondkledij op de ladiesnights, terwijl op de tweewekelijkse vergaderingen de correcte stadskledij in voege blijft. Zeker ware het geen teken geweest van hoogmoedige plechtigheid van een zogezegde « betere stand ». Ook zonder kan het het Lionszijn *au sérieux* genomen worden en kan men aan diens waarden aankleven.

De intronisatie van nieuwe leden gebeurde dit jaar met ongekende luister. De nodige geloofswaardigheid van hun curricumum werd met de gepaste dosis humor ingepakt. Het uitvoerig voorstellen van hun persoonlijkheid getuigt van de hoge verwachting van de club in hun toekomstige bijdrage tot haar succes.

*Last but not least* was dit jaar de wijze waarop de verkiezing van het nieuwe bestuur in zijn werking ging ; het gaat hier in het bijzonder om het huldigen van een originele wijze van stemmen. Er werd hier namelijk gebruik gemaakt van een oertype van stembus. Deze werd overgenomen van overgangsrituelen eigen aan bepaalde volksstammen uit de « warme landen ». We spreken hier, voor dit Lionsgebeuren, dat de deelnemers in een staat van onbekende vervoering bracht, van een soort kers op de taart. Zij die toen bij de stemming aangeduid werden staan hier nu voor u : fris en monter.

Wij vatten samen en besluiten. Menig aspect van het leven in Lionsclub Asse kende het laatste jaar een bepaalde kentering. Het gaat om meer dan om alleen maar een schijn. Verwonderlijk ? Geenszins : *C’est la* *vie* ! In hun geheel komen de veranderingen ons over, niet zozeer als de zogezegde « willekeurige aanpassing aan de geestesgesteldheid van de tijd », beter gezegd als een gevolg, het spiegelbeeld zelf van zulke geleidelijke evolutie. Deze wijzigingen konden alleen gebeuren dankzij de relatieve zelfstandigheid van de club-eenheden. Zij bezorgen hen hun eigen kleur en stijl. Het « genie » eigen aan de club alhier bestaat in de ongewone kunst om het nastreven van haar ideaal op speelse wijze aaneen te knopen aan de voortaan alomgekende uitbundigheid van de companie.

Wij, leden van Lionsclub Asse, kunnen het niet loochenen dat we, naar geest en gevoel, Breughelzonen zijn : smulpapen van een land van Kokanje, prinsen van de grote dorst, ridders van het Goede leven en van spot en pret, verzot op dansen, op alle zich voordoende feestjes present,. Ongeduldig kruipen we op de kar van de Lions, niet alleen doorkruisen we Berg en Dal met de huifkar ! Hoog en fier dragen we de hop in ons vaandel. Dat de club aangeduid werd om, op de toekomstige hopfeestenstoet, het thema van de « hopkeesten » op een praalwagen voor te stellen, is niet te verwonderen. De keuze door de plaatselijke organisator van Lions Asse, voor het verheerlijken van deze *nota bene* exclusieve delicatesse uit de gastronomie, siert de groep, die alzo als bij het publiek als een « elite » moet overkomen.

Wellicht waren de *Jackies*, meer dan hun collega’s, aandachtig bij het zich ontwikkelen van deze nieuwigheden ten overstaan van een verder verleden. Vrienden, mochten jullie dit betoog – een bewuste, diepere kijk op het functioneren van ons genootschap – beschouwen als hun bescheide bijdrage tot de gezamenlijke inspanning.

Nadat zij *efkens* mentaal alert zijn geweest over wat, beperkt tot de stijl, zoal beweegt in de club, maar uitgeput door de prestatie, gaan zij nu terug op hun plaats zitten. Wees er zeker van, nog steeds verblijden ze zich, midden hun onstuimige deelgenoten van Lions Asse. JacquesReygaerts Kasteel Waalborre Asse, 29 juni 2012