Homilie Rerum Novarum 2019

Uit een bevraging van VRT-nieuws enkele weken geleden in het kader van de voorbije verkiezingen blijkt, dat de Vlamingen het meest wakker liggen van “ongeneeslijk ziek worden, de portemonnee, de sociale zekerheid, het pensioen, klimaat en migratie, veiligheid en psychisch welbevinden”. En uit die verschillende thema’s maakt eenieder zijn of haar prioriteitenlijstje en verwacht van de verkozen politiekers dat zij dit aanpakken. Maar wat verder in de bevraging blijkt meteen ook dat er in onze samenleving een duidelijk verschil is tussen denken en doen. Waar mensen van wakker liggen is niet meteen hetzelfde als waar mensen zelf consequent op betrokken zijn. De vraag blijft hangen waarvoor we “zelf” in beweging komen? Waar zijn we zelf voldoende én onvoldoende mee bezig? Voor wie of voor wat willen wij ons inzetten?

Voor een antwoord op die vragen vind ik inspiratie bij Georges De Smul.

Ik vermoed dat de meesten onder ons Georges niet kennen. Hij is 72 jaar en stond enkele weken geleden op de achterkant van het christelijk opinieweekblad Tertio. Georges De Smul heeft een hart voor de medemens in nood.

Op zondag 19 mei liep hij voor de 38ste keer de 20 kilometer van Brussel.

Geen marathon is hem te veel om geld in te zamelen voor kinderen met minder kansen in het leven of voor andere goede doelen. Georges is dankbaar voor zijn leven, zijn familie en alles wat hij kon realiseren. Hij vertelt:

*“Ik wil mij blijven inzetten voor mijn gemeente, voor mijn buren, voor wie het moeilijk heeft. Ik heb iets tegen de azijnpissers. Geen klaagzang! Kruip uit je schulp en doe iets voor anderen. Die positieve boodschap wil ik brengen, tot het einde.”*

Om aan zijn oproep ‘doe iets voor anderen’ een gevolg te kunnen geven is er wel een belangrijke voorwaarde die moet vervuld worden. We mogen niet ongevoelig worden, niet immuun voor het leed in onze kleine en grote wereld. En er is veel leed! Denk maar aan de aanslagen in Nieuw-Zeeland en Sri Lanka. Zovele doden dat men er cynisch genoeg de tel bij kwijt raakt. We kunnen denken aan de vermoorde Julie Van Espen en aan Lore Baeten die getuigt over het seksueel misbruik op haar vijftiende. We denken aan Daniël, de Palestijnse jongen van negen jaar. Als kind gevlucht en vermoord in het opvangcentrum voor asielzoekers in Broechem, …

Het gevaar bestaat dat we door al die miserie ontmoedigd of ontredderd geraken en terugplooien op onze eigen kleine leefwereld. Bij het leed door oorlog en geweld, door armoede en uitsluiting mogen we ons niet laten verdoven.

Rerum Novarum vieren is uiting geven aan het verlangen om ons ook vandaag te laten raken door het verhaal van mensen, dichtbij en veraf. Rerum Novarum vieren is uiting geven aan de volgehouden wil om iets te doen, iets te betekenen voor anderen. Maar wie zijn die anderen? ‘Wie is mijn naaste?’, om het in het thema van deze viering te zeggen. We vinden hiervoor inspiratie bij Jezus en bijvoorbeeld in zijn parabel over de barmhartige Samaritaan.

Wie is mijn naaste? Is het iemand van het eigen volk, van de eigen kring of is het ook iemand anders? Jezus maakt duidelijk dat het er niet toe doet welke mens het is, uit welke groep of categorie hij of zij komt. Elke mens kan mijn naaste worden. Daarom willen we ons als sociale en christelijk geïnspireerde beweging blijven inzetten voor een waardig en een kwaliteitsvol leven voor iedereen, zonder onderscheid van ras, nationaliteit, cultuur, geslacht, religie of taal.

Want de spiritualiteit van het ‘wij’ accepteert geen enkele muur.

Het belangrijkste is dat wanneer er iemand op je weg komt, je erdoor bewogen en aangesproken kan worden, zeker wanneer het een mens in nood is.

Jezus vormt de passieve vraag ‘Wie **is** mijn naaste?’ om tot een heel actieve beweging en zijn vraag luidt: “Van wie wil ik de naaste **worden**?”

Meteen is ook duidelijk dat het een keuze is die ieder voor zich moet maken.

De Bijbelse boodschap roept ons in ieder geval op niet in een boog om iemands verhaal en wonden heen te lopen. De diepste motivatie van Jezus’ oproep om naaste te worden is God zelf, want Hij gelooft dat God bewogen is door mensen. Dat wijzelf bewogen en geraakt kunnen worden is misschien juist ‘God in ons’.

Vanuit een geëngageerde inzet voor anderen oefenen we vandaag meteen ook een maatschappij kritische functie uit. Yvonne Zonderop, een Nederlandse journaliste, schreef vorig jaar een boek onder de titel: *“Ongelofelijk. Over de verrassende comeback van religie”.* Yvonne noemt zichzelf een cultuurchristen. Ze schrijft: *“Ik draag de christelijke traditie ‘onuitgesproken’ met mij mee. De christelijke cultuur zit al eeuwenlang in ons, heeft ons mee gevormd”.*

Yvonne is kritisch voor het hedendaagse dogma: ga voor jezelf. Zelfbeschikking is het nieuwe ideaal geworden. Zij is ermee akkoord dat de liberale utopie ons veel vrijheid heeft opgeleverd, maar ze vindt dat ze een beetje is doorgeslagen.

Het idee van vrijheid – blijheid leidt tot een doorgeslagen zelfstandigheid, je moet alles in je eentje doen. En daardoor voelt het leven vaak kil en eenzaam aan.

Het zijn niet toevallig psychiaters die pleiten voor meer waardering voor gemeenschappelijkheid. De Vlaamse psychiater Dirk De Wachter proclameert daarom voor iedereen die het horen wil: “Het geluk ligt in de ander”!

Rerum Novarum vieren mag ons (verder) inspireren om als positieve mensen ons in te zetten voor onze naasten in de ruimste en evangelische zin van het woord.