**MORAAL EN PLURIFORMITEIT**

**Autobiografie**

Autobiografische insteek: bouwjaar 1955

Nadagen Rijke Roomse Leven in Nederland

Leven doordrongen van Kerk en geloof

Thuis, school en parochie (dagelijkse schoolmis).

Ethisch uitgangspunt: goed zijn voor de ander/het zwakke

Herinneringen uit mijn jeugd:

Vgl. boek Ciske de Rat ziet gelukkig meisje met haar vader bij oliebollenkraam

Gevoel van medelijden/empathie

Vgl. als tiener geld inzamelen voor wezen in Den Haag

Vgl. Emmanuel Levinas: la petite bonté; het kleine goede voor de ander

**Bronnen van moraal**

Moraal en biologie: strijd / voortbestaan van de meest aangepaste

Maar ook: zorg en empathie voor nageslacht

moraal als cultuurgegeven.

In de westerse cultuur meerdere bronnen:

Griekse filosofie: Plato: zoeken van het ware, het goede en het schone;

Romeins recht

Joodse traditie:

10 geboden die leven met God en elkaar ordenen

profeten: roep om gerechtigheid vgl. Jesaja en Amos: gerechtigheid van het verbond

Christelijke traditie: geloof, hoop en liefde;

dubbelgebod: bemin God en de naaste als jezelf.

Verlichting; vrijheid, gelijkheid en broederschap

Christelijke visie op moraal:

moreel besef gegeven met het schepsel zijn.

katholieke notie van het desiderium naturale: verlangen naar God/het/de Goede/de Liefde

Het geweten als de stem van God

Notie van de openbaring: Hoor Israël

morele eisen van de 10 geboden en het onderwijs van Jezus

liefde niet als gevoel maar als zelfgave ( het leven geven voor jouw vrienden)

dienstbaarheid

vergevingsgezindheid/ verzoening.

mens is gebroken/ donkere kant/ zondig: je doel missen; liefdeloos zijn

Gods Geest kan mens bekeren/anders laten denken en handelen/ bedacht te zijn op God en het geluk van een ander.

**Vreedzaam samenleven in een pluriform land**

Nederland en België zijn landen van minderheden

polderen

schikken en plooien

Zoeken naar wat op moreel gebied verbindt

Bijna iedereen is een cultuurchristen, zeker op macro ethisch terrein

Naastenliefde/ recht van de zwakkere/ rechtvaardigheid /vergeving en verzoening

Botsing van ethische opvattingen, met name op terrein van micro-ethiek

abortus, euthanasie, homoseksualiteit, transgender

Liberaal- seculiere moraal is in Nederland dominant geworden

Is er ruimte voor afwijkende ethiek?

In een democratische rechtstaat is optimaal ruimte voor minderheden

Vgl. botsing van ethische visies:

Jongensbesnijdenis versus integriteit van het menselijk lichaam

Koosjer slachten versus dierenwelzijn

Ruimte voor afwijzing van homoseksuele praktijk?

Ruimte voor afwijzing van orgaantransplantatie en vaccinatie?

Elkaar blijven zoeken

vgl. de gulden regel in veel godsdiensten: behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden.

Nederland is een parlementaire democratie

Grondwet

Wetgeving door meerderheid parlement goedgekeurd

Vgl. abortuswet

Vgl. euthanasiewet

Minderheden ( joods, christelijk, islamitisch) verontrust maar accepteren de parlementair- democratische spelregels.

Wetten zijn legaal maar ethisch wordt legitimiteit betwijfeld.

Blijvende dialoog voor goed samenleven.

Vgl. verklaring over de godsdienstvrijheid van het Tweede Vaticaanse Concilie ( 1965)

Mensen hebben de opdracht de waarheid te zoeken.

Christus als de waarheid in persoon

Maar het aannemen van deze waarheid kan alleen in vrijheid en zonder dwang of geweld.

Menselijke waardigheid verdraagt geen geweld ( versus extremisten).

Vgl. initiatief paus Benedictus: de voorhof van de volkeren ( 2011)

In Rome wordt dat project geleid door kardinaal Ravasi, president van de Pauselijke Raad voor de Cultuur.

Dialoog tussen katholieken en ongelovigen over de grote kwesties van het leven

Vgl. de dialoog tussen Joseph Ratzinger en Jürgen Habermas

Mgr. dr. Gerard de Korte