**1 CHARISMA**

*“Voor de lezing gebruik ik een tekst van Merton als uitgangspunt, ‘monnik zijn vandaag’. Merton hield zich zo'n beetje in heel zijn oeuvre met die vraag bezig. Op zich is de tekst niet heel bijzonder maar de vraag is eeuwig jong. Voor jullie geldt die vraag op jullie manier. Voor ons op ons eiland geldt nu we ons gaan settelen - hoe gaan we dat doen? Wat hebben we geleerd in vier jaar ‘communiteitsretraite’? Daar wil ik me vooral op richten: monnik zijn vandaag - wat Merton daarover zegt, maar vooral: wat betekent dat voor ons en voor jullie?”*

**MONNIK ZIJN VANDAAG**

*Lezing br. Alberic 11 januari 2020 CGS Diepenveen*

**Thomas Merton** Monnik zijn vandaag

*Het charisma van de monnik: de woestijn in, weg van de wereld* De monnik tracht de duidelijkheid en de waarheid van zijn innerlijk bewustzijn te verdiepen om meer mens te worden in Christus, om een mens te worden 'verlicht door de genade en door de gaven van de Heilige Geest'. Omdat de handelingen en de werken van de monnik alledaags en onbeduidend zijn -- ze bestaan uit werk, meditatie, lofprijzing, gebed, lezing, liturgie en dienst aan de gemeenschap -- komt zijn dagelijks leven beschrijven erop neer, gewoon helemaal niets te beschrijven.

De monastieke roeping wordt traditioneel beschouwd als een charisma van vrijheid, waarin de monnik niet eenvoudig zijn rug naar de wereld toewendt, maar die zich integendeel vrij voelt in de vrijheid van de kinderen Gods uit kracht van het feit dat hij, Christus volgend in de woestijn en delend in zijn verzoekingen en zijn lijden, Hem kan volgen waar Hij ook mag gaan.

Deze nogal poëtische benadering van de ideale monnik moet duidelijk streng afgewogen worden tegenover het strikte institutionele leven dat cenobieten op de dag van vandaag moeten leiden. Het is hier niet de plaats om te discussiëren over het monastieke instituut. Wat ik wil zeggen verwijst alleen maar naar het charisma van de monastieke roeping in zijn diepste realiteit. De woestijn van de monnik is zijn klooster en zijn eigen hart. En in die woestijn is hij vrij om de hele wereld te ontmoeten en ervan te houden.

**Congegratie vd religieuzen** Nieuwe wijn in nieuwe zakken

In de periode vóór het Twee Vaticaans Concilie (1962-1965) vertegenwoordigde het religieuze leven in al zijn vormen en structuren, een onverdeelde en werkzame kracht voor het leven en de zending van een strijdende kerk, voortdurend **in verzet tegen de wereld**. In de nieuwe periode van openheid en dialoog met de wereld voelde het religieuze leven zich in de voorhoede gedrongen om op zoek te gaan naar de kenmerken van **een nieuwe relatie tussen Kerk en wereld** die ten goede zou komen aan het hele lichaam van de kerk.

Godgewijde mannen en vrouwen worden opgeroepen om nieuwe paden in te slaan, opdat de idealen en de leer werkelijkheid worden in ons leven: systemen, structuren, diakonie*,* stijlen, relaties en taal. De verleiding zich strategisch aan te passen om de voortdurende uitdagingen te vermijden die nodig zijn om het hart te bekeren, is er doorheen heel de geschiedenis van de Kerk geweest. De boodschap van het Evangelie kan niet tot iets puur sociologisch worden herleid. Het is veeleer een geestelijke oriëntatie die altijd nieuw blijft. Authentieke, duurzame veranderingen gebeuren nooit automatisch. Het is geen gemakkelijke taak om de sprong te wagen van een eenvoudig bestuur in een welbekende situatie naar leiding geven met onbekende doelen en idealen met een overtuiging die echt vertrouwen wekt.

We moeten niet bang zijn om eerlijk te erkennen hoe ondanks een hele serie veranderingen, het oude institutionele stramien moeite heeft om resoluut de stap te zetten naar nieuwe modellen. Heel de uitgelezen verzameling van talen en modellen, waarden en plichten, spiritualiteit en kerkelijke identiteit waaraan we gewend zijn heeft misschien nog geen plaats gelaten aan de keuring en stabilisering van het nieuwe, uit de inspiratie en de postconciliaire praktijk geboren PARADIGMA. *We leven in een periode van noodzakelijke en geduldige herziening van alles wat de erfenis en identiteit van het godgewijde leven uitmaakt binnen de Kerk en voor het wereldgebeuren.*

**Klooster Schiermonnikoog** Website

**Klooster Schiermonnikoog** Wij zijn monniken. We wonen op Schiermonnikoog om te leven met God in eenvoud. We hopen hier op het eiland een kleinschalig klooster te openen.

**Een leven met God.** Monnik zijn is onze concrete manier om Christus te volgen, ons leven lang. In Christus is er niets dat ons van God gescheiden kan houden. Ons levensritme is gericht om zo in Christus open en verbonden met God te leven tot in de diepte. Dag in, dag uit, nacht in, nacht uit, tot in het alledaagse toe. Dat is de verborgen binnenkant van ons leven. De stilte en de eenvoud van het eiland passen daar naadloos bij.