**Homilie Rerum Novarum 2023**

Met de jaarlijkse viering van Rerum Novarum zet de kerk haar ‘sociaal ethisch denken’ in de kijker. Met het pauselijk document van Leo XIII uit 1891 engageerde de kerk zich in de toenmalige discussie over de beste manier om de samenleving zó in te richten dat alle mensen daarin aan hun trekken komen. Leo XIII was er zich van bewust dat de sociale kwestie een rechtvaardigheidsprobleem is dat structureel moet aangepakt worden.

Maar deze wereldbrief is vanzelfsprekend kind van zijn tijd en zeker niet perfect. Zo wou dit schrijven ook een dam opwerpen tegen het oprukkende socialisme. Bovendien was bijvoorbeeld de analyse van de oorzaken van de sociale ellende van de negentiende eeuw niet grondig genoeg. De ellende zelf wordt in striemende bewoordingen als sociale onrechtvaardigheid aangeklaagd. Dat wel. Maar de specifieke aard, het innerlijk verband met de kapitalistische organisatie van de arbeid en de gehele economie, worden niet grondig geanalyseerd. De tekst blijft de gevangene van de profetische en morele verontwaardiging. Men is héél gevoelig voor het onrecht dat geleden wordt, maar onvoldoende geïnformeerd over de structurele oorzaken van de sociale ellende. Hier is de encycliek het slachtoffer van de wetenschappelijke achterstand binnen het katholieke milieu van die tijd.

Tussen de zestiger en zeventiger jaren van vorige eeuw worden een aantal belangrijke kerkelijke sociale basisteksten geschreven. Denk bijvoorbeeld aan ‘Pacem in Terris’ (1961: over de rol van de staat, de mensenrechten en over vrede), ‘Gaudium et Spes’ (1965 – Vaticanum II: over de roeping van de kerk in de wereld van vandaag) en ‘Populorum Progressio’ (1967: over de ontwikkeling van de derde wereld). De nieuwe mentaliteit van waaruit deze teksten geschreven worden kan het beste getypeerd worden met het sleutelwoord ‘dialoog’.

In een recent interview met Tertio zegt onze huidige paus Franciscus:

*‘Een kerk die geen eucharistie viert, is geen kerk. Maar een kerk die zich in de sacristie verbergt, is ook geen kerk. Je wegsteken in de sacristie is geen correcte eredienst. Als je de eucharistie viert, heeft dat zijn gevolgen. Er is het breken van het brood. Dat houdt een sociale verplichting in, de verplichting om voor anderen te zorgen. Gebed en inzet gaan dus samen.’*

‘Liefde krijgen’ betekent in christelijke termen ook altijd ‘liefde geven’.

En die naastenliefde, die sociale actie – die ruimer, sterker en structureler is dan liefdadigheid – is zo essentieel, dat het de maatstaf is waarop ons leven door God zal worden beoordeeld. We verwijzen hier naar de zogenoemde ‘werken van barmhartigheid’, geïnspireerd op het evangelie van Matteüs hoofdstuk 25.

Dixit paus Franciscus:

*‘De aanbidding van God en de dienst aan onze broeders en zusters gaan samen, want ik elke broeder en zuster zien wij Jezus Christus.’*

Voorgenoemde documenten en uitspraken willen ons vandaag duidelijk maken dat het binnen het christelijk sociaal denken ‘niet-om-het-even’ is.

Het is niet om het even hoe we omgaan met elkaar.

Het is niet om het even hoe we omgaan met onze planeet.

Het is niet om het even hoe we solidariteit en vrede inkleuren.

Het is niet om het even hoe we sociale rechtvaardigheid invullen en vorm geven.

Het is niet om het even welke samenwerkingsverbanden we smeden,

het is niet om het even welke inspiratie we volgen en welke strijd we voeren.

En daarom doen we er iets aan, doen we er ‘zelf’ iets aan,

als individu, als beweging, als netwerk van partners.

Bij onze keuze om te bouwen aan een rechtvaardiger, meer solidaire en duurzamere wereld waar mensen gelukkig zijn, bij de keuze om er zelf iets aan te doen, krijgen we vandaag een belofte van Jezus:

*‘Zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld’.*

Hemelvaart is een feest van paradoxen.

Jezus gaat heen, hij neemt afscheid van zijn leerlingen. Maar tegelijkertijd is hij hen meer dan ooit nabij. Jezus blijft tastbaar aanwezig in zijn werk dat zijn leerlingen verder zetten. Van voedselbanken tot huizen voor vluchtelingen.

Van verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen tot de anonieme luisteraar aan de crisistelefoon. Van inzet voor eerlijke handel tot kinderen en jongeren een geweldige vakantie bezorgen. Van kiezen om solidariteit voorrang te geven op eigen gewin tot rechtvaardige belastingen. Zo staan we niet onverschillig maar verschil-lig in het leven, want het is niet om het even!

Hemelvaart is voor ieder van ons dubbel: het is ‘verlaten worden’ én ‘op weg gaan’. Net als de vrienden en vriendinnen van Jezus vertellen over en werk maken van goedheid en gerechtigheid, solidariteit en vrede. Dan gebeuren er wonderen.

En God zal met ons zijn.

Als gelovigen mogen we ons inspireren aan ‘Ne me quitte pas’ van Jacques Brel…

*Laat me niet alleen.*

*Neen, ik huil niet meer.*

*Neen, ik spreek niet meer.*

*Want ik wil alleen horen hoe je praat,*

*kijken hoe je lacht,*

*weten hoe je zacht door de kamer gaat.*

*Neen, ik vraag niet meer.*

*Ik wil je schaduw zijn,*

*ik wil je voetstap zijn,*

*ik wil je adem zijn.*

*Laat me niet alleen.*