ZO VOND IK U

Wanneer er gesproken wordt over de liefde, Heer, denken de mensen misschien aan iets wat altijd het­zelfde blijft. Maar de liefde kan zo anders zijn!

Toen ik U ontmoette, was ik er niet bezorgd om U lief te hebben. Dat kwam misschien omdat U me zelf tegemoet kwam en U zelf mijn hart wilde vervullen.

Ik herinner me dat ik soms een en al vuur was, ook al werd ik gehinderd door de last van mijn mens-zijn en had ik de indruk dat ik een zwaar gewichtmeesleepte. Al vanaf dat moment begreep ik door uw genade een beetje wie ik zelf was en wie U. En ik zag dat vuur als een geschenk van U.

Daarna heeft U me een weg gewezen om U te vinden. “Achter het kruis, achter elk kruis, daar ben Ik”, zei U me. “Omhels het en je zult Mij vinden.”

U hebt het heel vaak tegen me gezegd, en ik herinner me niet welke argumenten U aanvoerde. Ik weet alleen dat U me hebt overtuigd. En nu is het zo.

Telkens wanneer er dan een lijden kwam, moest ik aan U denken. En met mijn wil zei ik ja tegen U... Maar het kruis bleef, als een duisternis die het donker maakte in mij, als een pijn die mijn ziel verscheurde of als iets anders... zoveel kruisen als het leven telt.

Maar U hebt me daarna ook geleerd om U lief te hebben in mijn medemens. Als er dan een lijden was, bleef ik er niet bij stilstaan, maar nam het aan en dacht aan degene die naast me stond, mezelf vergetend. Als ik dan meteen daarna weer in mezelf keerde, merkte ik dat mijn lijden was verdwenen.

Zo ging het jarenlang. Het was een voortdurende oefening met het kruis, een ascese van liefde. Vele beproevingen zijn er geweest, en U weet het. U, die zelfs de haren van mijn hoofd telt, U hebt ze geteld in uw hart.

Nu is mijn liefde anders geworden, ze is geen louter willen meer.

Ik wist dat God Liefde is, maar zo had ik me dat niet voorgesteld.

Chiara Lubich, Or.titel: Fu così che ti trovai, La dottrina spirituale, 2006 - p 103 Vertaling: Leo van den Broek