Drievuldigheidszondag 14/15 juni 2014

Zusters en broeders

Hebben jullie op Pinksteren ook de beelden gezien uit Rome waar in de tuin van het Vaticaan gebeden werd voor vrede? Het persbericht meldt:

‘Paus Franciscus heeft de Israëlische president Peres en de Palestijnse president Abbas ontvangen in het Vaticaan. Hij heeft hen uitgenodigd om samen met hem te bidden voor vrede in het Midden-Oosten. Franciscus hoopt dat de ontmoeting kan helpen om Israël en de Palestijnen opnieuw rond de tafel te krijgen. De vredesgesprekken liggen al meer dan een maand stil.

Abbas en Peres werden op het einde van de namiddag apart door paus Franciscus ontvangen. Zij hadden beiden een persoonlijk onderhoud met de kerkleider. Nadien ging het naar de tuinen van het Vaticaan voor het historisch gebed. Ook de orthodoxe patriarch Bartholomeos en de Grieks-orthodoxe patriarch van Jeruzalem waren uitgenodigd voor dit gebeuren

Er werd gebeden in het Hebreeuws, het Engels, het Italiaans en het Arabisch. De gebeden werden onderbroken door muzikale intermezzo's. Iedere delegatie had haar eigen teksten gekozen.’

Tot daar het persbericht op 2eSinksen.

Niet toevallig ging het om vooraanstaande figuren uit de drie monotheïstische godsdiensten. Zowel Joden, Christenen als Moslims geloven in één God, dezelfde God. De drie monotheïstische godsdiensten geven God wel andere namen.

Op Pinksteren hebben mensen uit deze drie godsdiensten in Rome apart tot God gebeden, de Joden in het Hebreeuws, de Moslims in het Arabisch en de Christenen in het Engels en Italiaans. Zo vermeden ze de delicate kwestie met welke naam ze God zouden aanspreken.

Het Joodse volk gelooft in Jahwe, maar uit eerbied voor God zullen ze die naam nooit uitspreken. Zo had God zich geopenbaard aan Mozes in de woestijn. En daar, zo vertelt het boek Exodus, openbaart God wie hij is:

‘Ik ben Jahwe, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izaak, de God van Jakob.’

Vroeger werd die Godsnaam vaak vertaald door ‘Ik ben die ben’. Meestal vertalen wij de naam Jahwe nu als ‘ik zal er zijn’. Het is de belofte dat God zijn mensen nabij zal zijn, dat hij hen niet in de steek laat.

De gelovige Joden houden het bij die ene naam, met een betekenis waar wij als christenen ons vlot in herkennen en die ons vertrouwd in de oren klinkt.

De naam Jahwe toont ons dat God met ons op weg wil gaan, dat hij een nabije God wil zijn op onze levensweg.

Ook de gelovige moslims hebben veel eerbied voor de naam van God. Ze beseffen dat één naam voor God onmogelijk alle facetten van God kan bevatten. Ze spreken dan ook graag over de ’99 schone namen van God’

En vele van die namen kunnen we zonder moeite beamen en bevestigen:

De schepper, de vrede, de oneindige vergever van de zonden, de alwetende, de alziende, de allerhoogste, de liefhebbende, de waarheid, de opwekker van de doden, de sterke, de eerste, de laatste, de rechtvaardige, de koning der koningen, en de negenennegentigste naam: de geduldige.

Toen ik het lijstje doornam was ik persoonlijk het meest getroffen door de 56e naam in het lijstje: de beschermende vriend. Het doet me denken aan de icoon ‘Christus en abt Menas’, die men in Taizé noemt: de icoon van de vriendschap.

Vele namen uit dit moslimlijstje spreken ook over een warme band tussen God en zijn mensen. En dat is wel een ander beeld van de Islam dan datgene wat we in de media gewoonlijk zien en horen.

In onze christelijke traditie houden we het meestal bij drie namen: Vader, Zoon en Geest. Deze namen werden vastgelegd in de eerste concilies van de vierde en vijfde eeuw. En ook deze namen verwijzen naar de verbondenheid tussen God en zijn mensen. Maar Christenen doen dit op een heel unieke wijze.

De evangelist Johannes omschrijft God als liefde. God is daarin de initiatiefnemer: Hij heeft ons als eerste bemind. En die liefde wil zich uiten, wil zich tonen. En zijn liefde gaat zo ver dat zijn zoon is mens geworden. Dit is een unieke belijdenis van ons christelijk geloof: Gods Zoon heeft ons menseijk leven gedeeld. Jezus heeft ons bij zijn afscheid beloofd dat hij de heilige Geest zou zenden. En op Pinksteren vierden we de komst van de Geest.

Zusters en broeders

Laten we hopen dat de Geest niet enkel gekomen is op Pinksteren in een Vaticaanse tuin bij de presidenten Peres en Abbas, maar dat hij welkom is in ons eigen hart, in het hart van elke christen, in het hart van elke mens, al de dagen van ons leven.

Amen.