**Homilie 28ste Zondag A Friezenkerk. 11 oktober 2020.**

De laatste encycliek van onze Paus, Franciscus, “Fratelli Tutti”, is een oproep voor alle mensen van goede wil. Het schenkt ons een scherpzinnige lezing van de "tekenen van de tijd". Ik wil die pijnpunten hier niet uit de doeken doen; we kennen ze allemaal: er zijn vandaag zoveel krachten aanwezig in de samenleving, in de politiek, in de economie, zelfs in de godsdiensten, die het sociaal weefsel bedreigen dat deze wereld vreedzaam bijeenhoudt. Hier bovenop kwam de pandemie die de levenskwaliteit en de bestaanszekerheid van velen overal in de wereld bedreigt. Deze encycliek is een warme herinnering aan eenvoudige deugden zoals liefde, mededogen, vriendelijkheid en openheid voor de vreemdeling; het zijn de essentiële ingrediënten voor de genezing van onze gemeenschappelijke ellende. Het is een oproep om alle vlak verbindend te werken. “Amicizia sociale” heet het; de overtreffende trap van sociale gerechtigheid, die bereikt wordt als de liefde zijn intrede doet: “Sociale vriendschap”. ‘De 83-jarige paus is bij uitstek geschikt om deze oproep tot eenieders geweten te doen. Hij doet een beroep op het beste dat in een mens aanwezig is.

Is deze paus een religieuze leider? Ja, zeggen de journalisten eenstemmig. Maar meer nog; hij is op dit ogenblik een universele leidende morele figuur in onze tijd. We hebben dit soort leiders hard nodig. De ontvangst van deze encycliek in de wereldpers is ongemeen groot. En positief. Het valt me op in de digitale wereld.

Nogal wat journalisten vinden het helemaal niet erg dat deze paus op het terrein komt van de politiek, van de economie, van het recht. En ze zeggen er in een adem bij dat het geen godsdienstig traktaat is, omdat het iedereen aanspreekt, en omdat het zo breed gaat, en omdat het zelfs inspiratie bij geestelijke leiders vindt uit andere geloofstradities. En dat verrast mij dan weer. Waarom zijn er niet-christenen die deze encycliek niet beschouwen als een godsdienstig traktaat?

Allicht komt dit omdat zij “godsdienstig” verstaan als iets dat gekenmerkt wordt door hoogdravende theologie of door speculatieve leerstellige dogmatiek; dàt moeten we inderdaad niet in deze encycliek zoeken. Maar het werkstuk is in zijn hart godsdienstig op een juiste en waarachtige manier, omdat het zich in het hart van de Bijbelse traditie situeert zoals Jezus het zag en voorleefde. Geen wonder dat deze encycliek gefundeerd werd op het verhaal van de Barmhartige Samaritaan.

Ook de lezingen van vandaag passen er perfect in. De profeet Jesaja laat alle volkeren uiteindelijk in grote feeststemming samenkomen op de berg, in een happening van universele verzoening en erkenning van God en Zijn bedoeling met deze schepping. En het is net dit beeld dat Jezus gebruikt in de parabel van het bruiloftsfeest dat we vandaag hoorden: iedereen wordt uitgenodigd. Net wat de paus doet. Paus Franciscus is er zich van bewust dat velen zullen zeggen, “nou dank u, ik heb wel andere belangrijker dingen te doen”, dat lees je bijna letterlijk in deze encycliek. Of erger. In de parabel zijn er die niets moeten hebben van die uitnodiging, of die ronduit vijandig gezind zijn en die opstandig zijn; ze vermoordden zelfs de boodschappers.

Het gaat hier om de profeten en om Jezus zelf. En wezenlijk gaat het om het verwerpen van God. Wat de paus doet in deze encycliek is ons bewust maken dat de mensheid opnieuw op een historisch moment is aanbeland waar eenieder voor een fundamentele keuze komt te staan. Wie Jezus Christus kent, en weet dat Hij deze keuze consequent heeft gemaakt en voorgeleefd heeft, beseft wat er hier op het spel staat. Het gaat om meer dan een naïeve utopie, het gaat om een hoop die ons God doet kennen en ons doet aanschuiven aan de feestdis die Hij voor iedereen heeft bereid. Amen.

Johan Verschueren SJ