**Pinksteren 2020, Friezenkerk, Rome**

Pinksteren is spelen met vuur. Johannes de Doper zei het al (Matt. 3:11): De Heer zal u dopen in de Heilige Geest en met vuur. Ook Jezus gebruikte deze beeldspraak: Nee, ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde, en ik wou dat het al oplaaide (Luc. 12, 49). En zie, op de dag van Pinksteren verschenen er tongen van vuur boven de discipelen, en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En de gemeenschap van Jezusleerlingen werd Jezus Christus zelf: de primitieve Kerk was een feit; De Geest van Jezus legde Jezus’ evangeliserende zending op hun en op onze schouders.

Het is dus deze Geest, de Geest van Jezus Christus, die wij op deze dag op een bijzondere manier vragen om ook op ons neer te komen: "dring binnen in het hart van uw gelovigen". Wie zo bidt en dit oprecht doet, speelt eigenlijk met vuur. “Vraagt en je zult krijgen”, zei Jezus al. Het is mijn ervaring dat dit ook gebeurt, maar meestal op een andere manier dan ik het me voorstel. Zo bidden, is daarom spelen met vuur. Wie zo bidt, vraagt om gelovig te worden op een wijze die middelmatigheid en compromissen achter zich laat. Wie op deze manier bidt, vraagt om het geloof in zijn volheid te kunnen leven, zonder "als" en zonder "maar". Wie op deze manier bidt, verklaart zich bereid om zich voortdurend te bekeren en zich te vernieuwen. Of beter gezegd, die is bereid zich voortdurend te *laten* vernieuwen.

En dat deze vernieuwing nodig is, laat de mondiale Corona-crisis goed voelen. We moeten niet veel moeite doen om het Babel verhaal uit de eerste lezing op de huidige mondiale ervaring te leggen. Er is iets heel ergs mis gegaan is onze manier van omgaan met deze schepping. 5 jaar geleden kwam Laudato sì uit, de encycliek die om mondiale verandering vraagt in de verhoudingen tussen mensengroepen en in het omgaan met ons gemeenschappelijk huis. Dee inkt van de laatste pauselijke exhortatie ‘Querida Amazonia’ was nog niet opgedroogd of de corona crisis begon. Ook nu maken we een Babelse spraakverwarring mee. De wereld is veranderd door het kleinst denkbare schepsel, een virus, en er heerst verwarring. De impact op het globale leven in deze wereld en de wereldverhoudingen is groot. Dat de armen, de bejaarden en de zwakken in de samenleving er zwaar onder te lijden hebben is duidelijk, en dat er grote hongersnood en werkloosheid dreigt ook. We weten niet hoe we ons opnieuw moeten organiseren. We weten dat *nog niet*. Theologen breken hun hoofd over de betekenis van de lege kerken met Pasen, over de Paus alleen op het Sint-Pietersplein die het leed van de hele wereld op zich nam. Het is voor velen duidelijk dat Jezus Christus te vinden was in de Bejaardenhuizen en in de intensieve zorgen van de hospitalen, in de handen van de gezondheidswerkers. Een katholieke verpleegster schreef me hoeveel mensen er in totale eenzaamheid op haar intensieve zorgafdeling gestorven zijn. En dat zij de enige was die nog vlug een bemoedigend woord kon inspreken voor de angstige patiënt in coma ging. Ze prevelde een gebed, en gaf een kruisje.

Veni Sancte Spiritus. In deze omstandigheden hebben we Gods leven gevende Geest nodig. Niet enkel om de weg te wijzen. Ook om de tekenen van de tijd te verstaan. Als we Gods Geest binnen laten, zal onze horizon breder worden, onze vreugde dieper, ons leven zinvoller. Want de gaven van de Geest - in een lijst die ons door de heilige Paulus is gegeven - (Gal. 5,22) blijven doorheen de tijden dezelfde: "liefde, vreugde, vrede, grootmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing". Persoonlijk zou ik willen toevoegen: “moed en inzicht”. Veni Sancte Spiritus. Amen.

Johan Verschueren s.j.