Homilie Rerum Novarum 2017

Goede vrienden en vriendinnen van onze Beweging, beste mensen allemaal,

Heb je net als ik ook een voorkeur voor een bepaalde warme bakker of een lokale beenhouwer?

Ik moet bekennen: ik heb een vaste slager waar ik mijn geprepareerde filet americain koop, ik vind hem de beste van Gent en omstreken.

Het kopen van mijn americain preparé verloopt zowat altijd volgens een vast ritueel. Ik bestel naar goede gewoonte 250 gram en mijn slager - nadat hij een hoopje preparé in het daartoe voorbestemde plastiek potje deed – antwoord steevast: “Mag het ietsje meer zijn?”

Eerlijk gezegd en toegegeven: het is nog nooit ietsje minder geweest. Et alors!?

**“Mag het ietsje meer zijn?”…,** deze vraag is mijn rode draad in wat volgt.

Mag het ietsje **meer** **rechtvaardig** zijn in onze wereld vandaag?

Want de ongelijkheid, de kloof tussen arm en rijk is bijzonder groot. De 8 rijkste mensen ter wereld bezitten evenveel als de armste helft van de bevolkingen, dat is 3.6 miljard mensen. Bovendien lijden 800 miljoen mensen in onze wereld nog steeds honger, dat is 1 op 9. En wie wordt er niet geraakt door de schrijnende televisiebeelden van huilende en uitmergelde Afrikaanse kinderen wiens onvermijdelijke bondgenoot de hongerdood is!? Ik voel schaamte en onmacht tegelijk, ik voel verontwaardiging en opstandigheid tot in mijn onderbuik. Als sociale en christelijke geïnspireerde organisatie kunnen en mogen wij hier niet onverschillig aan de zijlijn blijven staan.

Rerum Novarum vieren is de durf hebben om je te laten raken en je in beweging te laten zetten voor betrokkenheid en verbondenheid. Het is ingaan tegen de stroom van het “grote nooit genoeg” en kiezen voor herverdelen. Onze beweging moet het maatschappelijk debat blijven voeren vanuit een duidelijke kritiek op een ongebreideld kapitalisme en de idee dat de ‘vrije markt’ automatisch leidt tot een meer rechtvaardige samenleving. De ongelijkheid en die kloof tussen rijk en arm creëert een harde en verdeelde wereld. Paus Franciscus pleit in zijn schrijven over ‘de vreugde van het evangelie’ voor sociale integratie van de armen in de samenleving en tegen elke vorm van ongelijkheid, met als argument dat de ‘sociale ongelijkheid de wortel is van alle kwalen in de samenleving’.

Mag het ook ietsje **meer solidair** worden in onze wereld vandaag?

Het populistische “wij tegenover zij” discours van sommige politici wil ons angstvallig laten terugplooien op onszelf. Ze zoeken hun heil in het bouwen van muren en niet in het leggen van bruggen.

“Wij tegen over zij”, alsof er twee soorten van mensen bestaan.

Vijftig jaar na zijn dood blijft de boodschap van kardinaal Cardijn klinken:

*“Elke mens is meer waard dan al het goud van de wereld!”*

Solidariteit is hét middel om sociale rechtvaardigheid te bereiken.

De solidaire hamvraag vanuit christelijk perspectief is niet “of we solidair zijn” maar wel “met wie”. Het is een solidariteit die verder gaat dan je familie en vrienden, eigen vereniging of regio. Je komt ook in beweging voor solidariteit met de mensen die je niet kent en waarschijnlijk nooit zal kennen of ontmoeten. Het is de wereld doorheen de ogen van anderen leren zien en je in hun schoenen verplaatsen, ongeacht waar ze leven en hoe ze leven. Bovendien roept Jezus ons op vooral oog te hebben voor de meest kwetsbare en zwakke mensen.

Waarom moet je aan hen speciale aandacht geven?

Ik vind hiervoor geen betere verwoording dan het Bijbelse:

“wil je winnen?... geef dan, wil je helen?... breek dan, wil je leven?... heb dan lief”.

En mag het tenslotte ook ietsje **meer duurzaam** zijn in onze wereld vandaag?

Meer sociale rechtvaardigheid in onze wereld is vandaag onlosmakelijk verbonden met een ecologische bekommernis, een oprechte solidariteit met onze planeet, ons gemeenschappelijk huis en met een diep respect voor de draagkracht van de aarde. Meer nog dan andere problemen dwingt de klimaatverandering de mens ertoe het radicaal over een andere boeg te gooien. We moeten voluit gaan voor een andere manier van leven, een andere manier van eten en wonen, van zich verwarmen of zich verplaatsen. We moeten durven geloven in de kracht en de macht van kleine stappen. Als grote sociale beweging hebben we hier een uitdaging en een voorbeeldfunctie. Als bewuste planeetbewoner zet ik daarom mijn privébelang op de tweede plaats, met oog voor het algemeen welzijn en uit liefde voor mens en wereld.

**Mag het ietsje rechtvaardiger, solidairder en duurzamer zijn in onze wereld?** Als ik daardoor bewogen wordt en daarvoor in beweging wil komen, waar vind ik dan de kracht en de inspiratie, de lange adem om het vol te houden?

In een interview vertelt zuster Jeanne Devos daarover het volgende:

*“O, ik weet wel dat er zoveel tekenen zijn van het tegendeel,*

*maar ik herinner me ook de woorden van Ghandi die ooit zei:*

*‘Verlies nooit je geloof in de mensheid want die is zoals een oceaan: als er enkele druppels vervuild zijn, wil dat niet zeggen dat de hele oceaan vervuild is’.*

*Ik geloof in wonderen. Als ik zie tot welke daden van goedheid en liefde mensen in staat zijn, dan kan ik niet anders dan geloven dat God aanwezig is. Tegen de achtergrond van zoveel onverschilligheid en cynisme vertoont zich zoveel méér liefde en goedheid op grond van empathie, solidariteit en engagement.”*

Met Hemelvaart horen we de laatste zin van dat grote evangelie van Matteüs:

*“En vergeet nooit: Ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt”.*

De laatste zin onthoud je het langst. Die blijft je bij. We zijn niet alleen, niet van God verlaten. Blijf daarom niet naar de hemel staren, maar zet je opnieuw en verder in beweging voor de goede samenleving.

**Mag het ietsje rechtvaardiger, solidairder en duurzamer zijn?...**

zodat we de wereld opnieuw kunnen ervaren als een plek waar God met ons is

en onze medemensen een zegen kunnen zijn.