**Feest van de H. Drie-Eénheid. Friezenkerk, Roma.**

Een homilie geven over het mysterie van de Heilige Drieëenheid is niet makkelijk.

Laten we beginnen met het Joodse basisgeloof dat God één is. In het oudste evangelie, dat van Marcus, geeft Jezus een commentaar op de beroemde Thora verzen: “Hoor Israël, er is één Heer God, één enkele”. En dit monotheïstische geloof vraagt om die éne God met hart en ziel te beminnen. Dat is het allerbelangrijkste, zegt Jezus, maar er is een tweede gebod dat even belangrijk is en gelijkwaardig aan het eerste: “Heb je naaste lief als jezelf”. Jezus vindt dit niet uit; Hij citeert letterlijk het boek Deuteronomium. Jezus laat ons dus voelen dat hij volledig geworteld is in de Joodse traditie van de Thora. De cultus van God -de aanbidding- (dit is godsdienst) en de moraal moeten een eenheid vormen.

In de traditie van de profeten heeft Jezus altijd aangeklaagd dat die twee uit elkaar worden getrokken. Ook vandaag neigt de mens spontaan om die twee te scheiden. De formalistische regelgelovige aan de éne kant van het spectrum, en de morele doe-mens zonder diepgewortelde spiritualiteit aan het andere uiteinde van het spectrum; in onze Kerk kennen we beide uitersten en al zijn tussenvormen. In de Joodschristelijke traditie horen Godsaanbidding en moraal evenwichtig samen. En wat bewerkt het best die eenheid tussen godsaanbidding en moraal? De liefde. Bovenal bemin één God, en bemin de naast als uzelf. Dat de liefde dit vermag is dus geen ontdekking van Jezus, maar hij heeft het wel sterk uitvergroot en op het voorplan gebracht.

“Heb je mij lief?” vraagt Jezus op het einde van het Johannesevangelie aan Petrus. Het is een uitnodiging en een uitdaging. Ook voor ons. Want de liefde voor Jezus opent een poort op God, zoals het een poort opent op de andere mens, onze naaste. Hij leert ons hoe Hij God beleefde, als Abba, Vader. Via Jezus kunnen we God leren kennen op een unieke heel directe en persoonlijke, intieme manier. Alle mystici en spirituele christenen, mensen met iet of wat geestelijke diepgang, getuigen erover: **vriendschap met God** is mogelijk. Zoals de heilige Ignatius zegt: "Men kan met God spreken zoals een vriend tot zijn vriend spreekt". Een beetje zoals in de oude films waarin Don Camillo tot God bad (de Italiaanse dorpspastoor en zijn dorpsconflicten met de communistische burgemeester).

Echte vrienden kennen elkaar gaandeweg door en door. In de vriendschap met God is dat net zo. Vertrouwelijke omgang met God, is als de ontdekking van de liefde die zichzelf meedeelt. Gods liefde is een liefde die zich niet egoïstisch opsluit in of voor zichzelf. Het is liefde die uitnodigt en zichzelf geeft. God is aldus wezenlijk relatie in zichzelf, - tussen Vader en Zoon zeggen we dan-, en een relatie waar wij deel van mogen uitmaken. Onze band met Jezus laat ons toe om hetzelfde te beleven wat Hij beleefde en bezielde, niet alleen in zijn omgang met anderen, maar ook in zijn intieme omgang met God, Vader. En die liefdesband -tussen Vader en Zoon- is de Geest die ons bezielt en de weg toont. Jezus, de Zoon, nodigt ons dus uit, en laat ons God kennen niet als veroordelend rechter maar om ons op te nemen in die liefdesband. En dat is verlossing. “God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld om die te veroordelen maar om de wereld te verlossen”, horen we vandaag. De mooiste woorden van de H. Eucharistie -voor mij- worden uitgesproken op het moment dat het water bij de wijn wordt gegoten. Het drukt dat relationeel liefdesmysterie perfect uit: “Water en wijn worden één; Gij (God) deelt ons mens-zijn (in de Zoon en door Zijn Geest), en Gij (God) neemt ons op in uw goddelijk leven”.

Amen.

7 juni 2020

Johan Verschueren SJ