*Volledige tekst*

ALS KERK HEILIG WORDEN

Het is niet moeilijk vast te stellen dat er onder vele christenen een diep en groeiend verlangen bestaat om de Kerk te dienen, niet of niet alleen op een uiterlijke en materiële manier, maar op een manier die meer over­eenkomt met hun geloof en die meer essentieel is.

Vooral onder de leken wordt de weg naar de heiligheid, zoals die tot nu toe werd gezien, als achterhaald beschouwd. De heiligheid waartoe een christen zich van­daag aangetrokken voelt, gaat verder dan persoonlijke, individuele volmaaktheid. Je zou het als volgt kunnen omschrijven: we willen samen heilig worden, we ver­langen naar een collectieve heiligheid.

Zo ontstaan er hier en daar groepjes geëngageerde christenen die in eenheid met elkaar naar God streven.

De indruk bestaat dat God dat zelf wil, mits dit streven maar gekenmerkt wordt door openheid, verbonden­heid met de Kerk en liefdevolle eenheid met de hiërarchie.

Het gelaat van de Kerk, dat hier en daar helder verlicht is en elders overschaduwd door donkere plekken, moet je kun­nen terugvinden in iedere christen, in iedere groep van christenen. Alles wat in de Kerk vreugde geeft en hoop, en haar altijd nieuwe bloei en veroveringen kunnen we beschouwen als iets van onszelf. Maar ook en vooral kunnen we al haar lijden zien als iets van ons­zelf. We kunnen denken aan het trauma van de scheiding tussen de Kerken, de scherpe pijn veroorzaakt door bedroevende situaties, de negatieve protesten, de dreiging dat eeuwenoude schat­ten verloren zullen gaan, aan de bezorgdheid voor de men­sen die ver van de Kerk zijn geraakt, en voor de atheïsten die onverschillig of afwijzend staan tegenover de boodschap die God tot de wereld richt om haar te redden.

Al deze dingen, vooral het geestelijk lijden, maken dat de Kerk de Gekruisigde is van onze tijd, die uitroept: “Mijn God, mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Mt 27, 46).

Een poosje geleden was ik in La Verna[[1]](#footnote-2). Daar heb ik gemediteerd over de stigmata van Franciscus, de bijzon­dere gave die God hem schonk als bekrachtiging van zijn navolging van Christus, van zijn christen-zijn.

Ik bedacht dat alle echte christenen eigenlijk ‘gestig­matiseerd’ zouden moeten zijn, niet in die buitengewone en uiterlijke zin, maar geestelijk. En ik meende te begrijpen dat de stigmata van de moderne christen juist deze mysterieuze, maar reële won­den zijn van de Kerk van vandaag.

Als onze liefde voor Christus zo beperkt is dat we de pijn van deze wonden niet in onszelf ervaren, dan zijn we niet zoals God ons wil in deze tijd.

Individuele heiligheid is in deze tijd niet meer voldoende en evenmin de heiligheid van een gemeenschap die niet openstaat naar buiten. We moeten in onszelf de pijn en ook de vreugde voelen die Christus vandaag ervaart in zijn Bruid. Heilig worden wil zeggen: heilig worden als Kerk.

*Mondadori, Chiara Lubich, La dottrina spirituale Ed 2001 p 160*

*Geschreven door Chiara Lubich op 25 sept 1970*

*Vertaling : Leo van den Broek*

1. La Verna, klooster in de buurt van Arezzo, dat Franciscus in 1213 op de gelijknamige berg stichtte en waar hij de stigmata ontving. [↑](#footnote-ref-2)