Laudatio Yuval Noah Harari – 27 January 2020

Gisteren, vandaag en morgen.

Over die bescheiden tijdsspanne heeft Yuval Noah Harari zijn baanbrekende inzichten met ons gedeeld.

Globale inzichten, want ze gaan over de hele wereld, de hele geschiedenis, de hele mensheid.

En over onze toekomst. De toekomst van Sapiens.

De 21 studenten achter me hebben allen Harari verslonden.

Een aantal van hen hoorde je net al in de video.

21 students for the 21th Centrury.

De chairman of the board of VUB, Eddy Van Gelder, (hier naast me) zal meteen mee het VUB-eredoctoraat uitreiken aan Yuval Harari.

Dank u professor Harari om Doctor Honoris Causa van onze universiteit te willen worden. Het is een eer.

VUB has a long tradition of presenting honorary doctorates to outstanding and inspiring personalities in recognition of their achievements in the academic, scientific or social field.

Personalities who match the principles of free inquiry and critical thinking, the values of our university.

Yuval Noah Harari beantwoordt in alle opzichten aan deze criteria.

Hij is niet alleen een buitengewoon academicus, maar vooral ook een van de meest inspirerende en uitdagende denkers van vandaag.

Een denker die – en dat is heel belangrijk – zich ver voorbij de grenzen van de eigen discipline waagt.

Je kan immers geen nieuwe verbanden leggen, als je geen grenzen durft overschrijden, als je geen muren durft slopen.

En dat is wat Harari heeft gedaan.

En dat is een van zijn grote verdiensten.

Een denker die vanuit zijn expertise als historicus ook de biologie betrekt, en de ethiek – denk aan zijn pleidooi voor vegetarisme - en tal van andere domeinen.

Om tot een holistische visie te komen.

Het wonderlijke is dat Harari genoeg heeft aan twee keer 500 pagina’s voor Sapiens – a brief History of Humankind en Homo Deus – A Brief History of Tomorrow. En de 21 lessons for he 21ste Century konden op een goede 300 pagina’s.

Een ijverige samenvatter die ontelbare pagina’s oude en nieuwe geschiedenis overbodig maakt, zou je denken.

Maar dat is Harari zeker niet.

Integendeel, hij vat de geschiedenis niet samen, hij breidt ze uit.

Hij werpt een geheel nieuw licht op onze geschiedenis als mensheid, waardoor we vele historische werken voortaan anders lezen en interpreteren.

En waardoor we ook onze toekomst anders zien.

Yuval Harari heeft een superkracht.

Hij kan adembenemend uitzoomen in ruimte en in tijd, zonder zijn oog voor detail te verliezen. Daardoor kan hij nieuwe lijnen zien die onze evolutie als mensheid hebben bepaald.

En Harari kan tegelijk inzoomen op cruciale kantelmomenten, gebeurtenissen die een voor en een na hebben die wezenlijk verschillend zijn.

Zoals bijvoorbeeld de wetenschappelijke revolutie van 500 jaar geleden.

Die revolutie heeft in Europa en bij uitbreiding in de westerse wereld een gigantische vooruitgang op gang gebracht.

In een mum van tijd – 500 jaar op een geschiedenis van ruim 2 miljoen jaar – zijn we terecht gekomen waar we vandaag staan.

Op een nieuw kantelpunt, in het begin van het derde milleneum. Volgens een tijdrekening die gebaseerd is op religieuze fictie.

Ja, ook de waarden van mijn universiteit, die van de Verlichting en van het humanisme, zijn volgens Harari fictie.

Net als de universiteit zelf. En net als om het even welke universiteit, organisatie of bedrijf.

Ik citeer: “For better or worse, fiction is among the most effective tools in humanity’s toolkit.“

Dat fictie nodig is om mensen te doen samenwerken, is een van de grote lessen van Harari.

Nu, wat me geen fictie lijkt, is de kracht van wetenschap.

En de technologische vooruitgang die onze wereld als een wervelwind in de greep heeft.

We weten nu al dat het verschil tussen het jaar 1900 en het jaar 2000, veel kleiner zal zijn dan het verschil tussen het begin en het einde van deze eeuw.

(wijzend naar de studenten) Jullie eeuw.

De kracht van wetenschap geeft alvast hoop, ze sterkt ons in onze overtuiging dat we de wereld beter kunnen maken.

Hans Rosling, de beroemde Zweedse statisticus en auteur van Factfulness, heeft het over possibilisme.

Maar is optimisme gerechtvaardigd.

Kunnen wetenschap en de technologische toepassingen die eruit voortvloeien niet net zo goed bijdragen aan de ondergang van de wereld?

Toen kernfysicus Robert Oppenheimer in de woestijn van New Mexico, de detonatie zag van de eerste atoombom, refereerde hij aan de Bhagavad Gita, of zo u wil, aan Hindoe-fictie.

Hij zei: *Now I am become Death, the destroyer of worlds*.

De krachten die wij mensen sinds Los Alamos hebben ontwikkeld, zijn alleen maar groter geworden. In tal van domeinen.

Professor Harari stelt dat de mens een *homo deus* is geworden: een god gelijk.

We zullen in staat zijn om zo goed als alle ziekten uit te roeien.

En zelfs om de maximale levensduur te verlengen. Het record staat nu nog op naam van Jeanne Calment, een vrouw uit Arles die eind vorige eeuw op 122-jarige leeftijd overleed en die als jong meisje Vincent Van Gogh nog persoonlijk had gekend. Hoe oud zal de oudste mens zijn in de 22ste eeuw?

We zijn in staat om met behulp van artificiële intelligentie steeds meer en steeds betere beslissingen te nemen.

AI opent deuren naar totaal nieuwe ervaringen.

Maar als mens en machine steeds meer versmelten, blijft er dan nog voldoende mens over?

De mens is al lang niet meer de beste schaker.

Maar in wat zijn we straks nog wel de beste?

Veel zal afhangen van de keuzes die we maken als samenleving, als mensheid en ook als wetenschappers.

Met professor Harari hebben we een voortreffelijke gids om ons te wijzen op de nieuwe mogelijkheden maar ook op de grote gevaren waarmee de toekomstige ontwikkelingen gepaard kunnen gaan.

Is dit futurologie?

Neen, dit is geschiedenis. A brief history of tomorrow.

Daarom ook willen we dit eredoctoraat opdragen aan de jongeren van de 21ste eeuw. Jullie (studenten achter rector) zullen mee de juiste keuzes moeten maken, keuzes die bepalend zullen zijn niet alleen voor jullie toekomst, maar voor de toekomst van onze soort.

Professor Harari, we kijken met z’n allen uit naar uw lecture, maar mag ik u eerst op het podium uitnodigen om het eredoctoraat van onze universiteit in ontvangst te nemen.

(applaus Harari komt op).

DIPLOMA LEZEN:

Vrije Universiteit Brussel

following the initiative of the academic authorities,

and in consideration of his contribution to the beauty, the power and the wisdom of science,

confers upon Yuval Noah Harari the title of Doctor Honoris Causa

in recognition of his powerful and groundbreaking insights as an historian, thinker and author, into the history of mankind, and of his provocative and disruptive views on today’s society and tomorrow’s world.