**‘Fratelli tutti’ - Veel ongezellige waarheden**

**Antoon Vandevelde • Hoger Instituut voor Wijsbegeerte KU Leuven**

Wie denkt dat religie opium voor het volk is, of dat de Kerk met haar rijke gebouwen en domeinen en haar schimmige geldbeheer de belangen van de machthebbers dient, heeft deze en ook vorige encyclieken niet gelezen.

Profeten zegden luid en duidelijk wat mis ging in hun tijd. En dat doet de paus hier ook.

Het is minder een kapitalismekritiek dan een kritiek op alle structuren die mensen louter als middel gebruiken en die hen isoleren van elkaar.

Sommige aanklachten gaan in tegen de onbewust beleefde evidenties van onze tijd. Wie durft nu nog het consumentisme aanklagen? Is dit geen thema van mei ’68? Hebben mensen die het zich kunnen permitteren zich niet knus genesteld in een wereld waarin het plezier van ‘shopping’ niet wordt vergald door het idee dat er mensen in hoge nood verkeren?

Er staan in dit document nogal wat ongezellige waarheden. In een wereld waarin de ‘commerce’ moet draaien, waarin men me bijvoorbeeld zegt dat kleerwinkels draaien op de verkoop van kleren die bestemd zijn om slechts één keer te worden gedragen, is dit een eenzame stem.

We moeten wat ons nog rest aan economische groei richten op het duurzaam maken van ons economisch model, en niet op het produceren van gadgets.

De paus gebruikt geen gesofistikeerde economische theorie in zijn maatschappijanalyse, maar hij knoopt wel aan bij het universalisme van de boodschap van Jezus Christus. Hij verdedigt de menselijkheid van migranten bijvoorbeeld. En hij breidt de universaliteit van die boodschap uit met de ecologische gevoeligheid die hier en daar naar boven komt.

De maatschappijkritiek die we hier lezen is antiliberaal, omdat ze de mens consequent als gemeenschapswezen en niet als geïsoleerd individu ziet.

Verdrukkende praktijken ondermijnen de gemeenschapsgeest die mensen nodig hebben om zich te ontwikkelen. Maar ook de maatregelen om het risico op coronabesmetting in te dijken, zetten op een nooit geziene wijze een domper op de gemeenschapsvorming. We leven met 7,8 miljard mensen op de wereld, en nu moeten we ons isoleren om te overleven. De paus heeft gelijk als hij erop wijst dat virtuele communicatie niet dezelfde nabijheid brengt als contacten in levenden lijve.

(Kerknet – 12 oktober 2020)