Ks. Radosław Kaźmierski

*katecheza dla młodzieży (gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne)*

**TEMAT:** Błogosławiona Chiara „Luce” Badano – jedna z nas w niebie.

**CELE KATECHEZY:**

Uczeń powinien:

- znać historię życia bł. Chiary „Luce” Badano

- wiedzieć czym jest *Noc Świętych* organizowana na terenie Archidiecezji Gnieźnieńskiej   
i rozumieć jaki jest jej sens

- wiedzieć, w jaki sposób sprawowany jest kult Świętych i Błogosławionych w Kościele

- rozumieć różnicę, między *Uroczystością Wszystkich Świętych* (1.XI) a *Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych* (2.XI)

- rozumieć sens modlitwy za wstawiennictwem Świętych i Błogosławionych

- być zachęcony do codziennej modlitwy za wstawiennictwem bł. Chiary „Luce” Badano   
i naśladowania jej w swoim życiu

**METODY I TECHNIKI:**

- rozmowa kierowana

- praca z obrazem

- wykład urozmaicony

- konkurs

**ŚRODKI DYDAKTYCZNE:**

- obrazy przedstawiające świętych i błogosławionych

- film „Wspaniały zamysł” (źródło: https://www.youtube.com/watch?v=1MeVcKX18ck)

- formularz konkursowy

**PRZEBIEG KATECHEZY:**

1. Katechezę rozpoczynamy rozmową na temat Świętych i Błogosławionych:   
   Jakich świętych znamy? Czym charakteryzowało się ich życie? Czym jest świętość?   
   Po zakończonej rozmowie podsumowujemy tę część katechezy na podstawie udzielanych odpowiedzi. Katecheta może zaprezentować jednocześnie obrazy, obrazki i zdjęcia świętych i błogosławionych Kościoła. Warto zadać młodzieży pytania   
   o patrona Gniezna, a także o patrona parafii uczniów.
2. Następnie katecheta prezentuje w formie wykładu naukę Kościoła odnośnie do zasad kultu Świętych i błogosławionych w Kościele.

*W określone dni roku liturgicznego Kościół na ziemi wspomina świętych: przede wszystkim Świętą Bożą Rodzicielkę, następnie Apostołów, męczenników i innych świętych. Ukazuje   
w ten sposób, że jest zjednoczony z liturgią niebieską; wielbi Chrystusa za to, że dokonał zbawienia w swoich uwielbionych członkach. Ich przykład jest natchnieniem Kościoła w jego drodze do Ojca* (KKK 1195)*.*

*Obchodząc ten roczny cykl misteriów Chrystusa, Kościół święty ze szczególną miłością oddaje cześć Najświętszej Matce Bożej, Maryi, która nierozerwalnym węzłem związana jest   
ze zbawczym dziełem swojego Syna. W Niej Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym cały pragnie   
i spodziewa się być* (KKK 1172)*.*

*Gdy Kościół w ciągu roku liturgicznego wspomina męczenników i innych świętych, "głosi Misterium Paschalne" w tych, "którzy współcierpieli i zostali współuwielbieni z Chrystusem, przedstawia wiernym ich przykłady, pociągające wszystkich przez Chrystusa do Ojca, a przez ich zasługi wyjednywa dobrodziejstwa Boże”* (KKK 1173)*.*

Właściwie rozumiany i sprawowany kult Świętych i Błogosławionych w Kościele jest:   
1) uwielbieniem Boga za dzieło objawione w życiu ludzi przez Niego wybranych   
i powołanych, 2) wyrazem wiary w ich orędownictwo, 3) znakiem woli naśladowania   
ich przez chrześcijan.[[1]](#footnote-1)

1. Katecheta prosi uczniów, aby na przykładzie zbliżających się *Uroczystości Wszystkich Świętych*, oraz *Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych* wyjaśnili liturgiczną   
   i teologiczną istotę tych obchodów w Kościele: Jaki jest sens tych dni dla chrześcijan? Jaka nauka płynie do nas w czasie tych liturgicznych obchodów?
2. Następnie katecheta informuje, że w wielu parafiach Archidiecezji Gnieźnieńskiej, także w Gnieźnie, odbywa się *Noc Świętych*, w czasie której wspominamy i czcimy różnych świętych i błogosławionych. W tym roku szczególną bohaterką i patronką *Nocy Świętych* będzie bł. Chiara „Luce” Badano.
3. Katecheta prezentuje historię życia bł. Chiary „Luce” Badano, dostosowując   
   to do wieku i zdolności uczniów (do wykorzystania ZAŁĄCZNIK I).
4. Katecheta wskazuje, że bł. Chiara „Luce” Badano była młodą, normalną dziewczyną, która dla młodzieży może stać się wzorem, jak żyć kochając Pana Boga   
   i innych ludzi. W miarę możliwości można tutaj wykorzystać fragmenty filmu: „Wspaniały zamysł”.
5. Jako podsumowanie katechezy wszyscy uczniowie uczestniczą w konkursie wiedzy dotyczącym życia bł. Chiary Badano (ZAŁĄCZNIK II – test wysłany wcześniej   
   do szkół).
6. Modlitwa na zakończenie katechezy za wstawiennictwem Bł. Chiary „Luce” Badano:

*Ojcze, źródło wszelkiego dobra, dziękujemy Ci za wspaniałe świadectwo życia Błogosławionej Chiary Luce Badano. Chiara Luce ożywiona łaską Ducha Świętego i prowadzona światłem Jezusa, wierzyła niezłomnie, w Twoją nieskończoną miłość, którą starała się odwzajemniać   
ze wszystkich sił, powierzając się z pełną ufnością Twojej ojcowskiej woli. Pokornie   
Cię prosimy: udziel również nam tego daru, byśmy żyli z Tobą i dla Ciebie, a jednocześnie ośmielamy się prosić, jeśli jest to zgodne z Twoją wolą, o łaskę... Przez zasługi naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.*

***ZAŁĄCZNIK I:***

Bł. Chiara Badano urodziła się 29 października 1971 w Sassello, na północy Włoch, w skromnej, głęboko wierzącej rodzinie. Jej rodzice - matka Maria Teresa (gospodyni domowa) i ojciec Rugero Badano (kierowca ciężarówki) - przez 11 lat czekali na dar potomstwa i prosili o nie Boga.   
Po urodzinach Chiary jej matka mówiła z przekonaniem: *Choć wypełniała nas ogromna radość natychmiast zrozumieliśmy, że ona nie była tylko naszą córką lecz że przede wszystkim była dzieckiem Boga*.

Choć Chiara była normalną, radosną dziewczyną, jej życie potwierdzało słowa matki.   
Już od wczesnych lat była ona bardzo wrażliwa na potrzeby innych. Od samego początku została wychowywana ku miłości względem ubogich. Chiara miała potrzebę dzielenia się z innymi tym,   
co posiadała. Gdy kiedyś jej mama poprosiła ją, aby przygotowała jakieś zabawki dla ubogich dzieci, Chiara wybrała tylko te, które nie były w żaden sposób uszkodzone czy zużyte mówiąc: *Nie mogę biednym dzieciom dać zepsutych zabawek*.

Chiara od najmłodszych lat odznaczała się także niezwykłą religijnością. Jeszcze przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii uważnie słuchała Słowa Bożego i w wielkim skupieniu uczestniczyła w Eucharystii. Więź Chiary z Panem Jezusem, uformowana w prostej pobożnej rodzinie, stała się jeszcze bardziej zażyła, gdy jako dziewięcioletnia dziewczynka poznała Ruch *Focolari*, założony przez Chiarę Lubich. Przystąpiła do niego wraz z rodzicami, którzy wspominają:   
*Gdyby zapytano nas, kiedy się pobraliśmy, odpowiedzielibyśmy: Kiedy poznaliśmy ten ideał*.   
Odtąd cała rodzina uczestniczyła w formacji Ruchu. Kilka lat później okazało się to dla niej wsparciem i ostoją w trudnym czasie choroby i odchodzenia Chiary. Duchowość Ruchu *Focolari* wywarła ogromny wpływ na Chiarę Badano.

Przy tym wszystkim Chiara żyła jako dorastająca dziewczyna normalnym życiem nastolatki. Miała dużo kolegów i koleżanek, podobała się i była lubiana, stale otoczona przyjaciółmi i przyjaciółkami. Jej ulubioną dyscypliną sportową był tenis. Bardzo lubiła także narciarstwo, pływanie, wycieczki górskie. Chociaż była grzeczna i posłuszna, to chciała zachować własną indywidualność. Nie potrafiła ustać w miejscu. Szczególne miejsce w jej sercu zajmowali jednak przyjaciele z Ruchu *Focolari*. Chiara znajdowała jednocześnie czas, aby odwiedzać domy starości, opiekować się chorymi dziadkami, czy odwiedzać koleżankę chorą na szkarlatynę. Twierdziła, że *ważniejsza jest miłość niż strach*. Kochała ludzi, a szczególnie tych, którzy są daleko od Boga. Gdy pewnego razu mama zapytała ją, czy mówi tym osobom o Bogu, Chiara odpowiedziała, że nie mówi o Nim, lecz chce Go im dawać przez świadectwo życia. Wielką miłością Chiary były misje, pragnęła na nie kiedyś wyjechać.

Jednocześnie, co może zaskakiwać, Chiara Badano miała problemy w szkole. W 1988 roku pomimo wysiłków nie zdała do następnej klasy z matematyki, choć uczniowie i nauczyciele nie znajdują   
ku temu wytłumaczenia.

Choroba Chiary pojawiła się nagle i zupełnie nieoczekiwanie. Gdy grała w tenisa, zaczęła odczuwać dotkliwy ból ramienia. Po licznych badaniach usłyszała diagnozę: rak kości. Wyjątkowo złośliwy. Chiara przyjęła od samego początku chorobę jako wolę Bożą: *Dla Ciebie, Jezu! Jeśli Ty tego chcesz, ja też tego pragnę!* Przez cały czas trwania choroby pozostawała niezłomna i ufała Jezusowi.   
Gdy straciła czucie w nogach mówiła: *Gdybym miała wybierać między możliwością chodzenia   
a pójściem do nieba, bez wahania wybrałabym pójście do nieba. Teraz interesuje mnie tylko to…   
Lecz mówię to bardzo ostrożnie, bo ktoś może sobie pomyśleć, że chcę tam pójść, aby przestać cierpieć. Ale tak nie jest. Ja chcę pójść do Jezusa.* W szpitalu i w domu odwiedzało ją wiele osób. Paradoksalnie to one otrzymywały od Chiary pocieszenie i nową nadzieję. Nie chciała też,   
aby zwiększano jej dawki morfiny, gdyż jedyne, co miała w momencie swojej choroby - cierpienie -   
do końca i świadomie pragnęła oddawać Jezusowi.

Szczególna więź łączyła Chiarę Badano z Chiarą Lubich. W jednym z Listów do Chiary Badano, Chiara Lubich nadaje jej nowe imię - Luce (Jasne Światło). *Chiara Luce – o takim imieniu dla ciebie myślałam. Podoba ci się? To światło Najwyższego, które zwycięża świat. Przesyłam ci je z miłością*.

Taka właśnie jasna i promienna była Chiara do chwili odejścia. Przygotowywała się na śmierć   
jak na spotkanie z Oblubieńcem. Śmierć nazywała dniem zaślubin. Wybrała na swój pogrzeb czytania mszalne i piosenki. Chciała także, by uszyto jej białą sukienkę z czerwoną wstążką. Przed śmiercią potwierdziła, że zgadza się na przekazanie swoich rogówek do transplantacji.

W odchodzeniu Chiary uczestniczyli jej rodzice, którzy także - choć z bólem - przyjęli chorobę jedynej córki jako Bożą wolę i towarzyszyli jej z zaskakującą dojrzałością. Podczas przygotowania pogrzebu powtarzali słowa-testament, które przed śmiercią pozostawiła im córka: *Mamo, gdy będziesz mnie przygotowywać, powtarzaj stale: teraz Chiara Luce widzi Jezusa.* Wszystko w dniu pogrzebu miało być radosne i piękne. Chiara prosiła swoją mamę, aby nie płakała, gdy ona umrze, ponieważ *kiedy do nieba przychodzi osiemnastolatka, wszyscy się cieszą*. Pod koniec swojego życia śpiewała   
w głębi swojego serca: *Oto jestem, Jezu*. W sercu Chiary panowała cały czas niezłomna pewność dotycząca jej przyszłości: *Pójdę do nieba i już nie będę cierpieć, będę bardzo, bardzo szczęśliwa.*

Chiara umarła 7 października 1990 r., w niedzielę nad ranem, w święto Matki Bożej Różańcowej.   
Byli przy niej rodzice. Chiara uśmiechnęła się do taty i ostatnie słowa skierowała do mamy:   
*Bądź szczęśliwa, bo ja jestem szczęśliwa.*

Dzień pogrzebu Chiary był według jej życzenia w Sassello wielkim świętem. Radośc płynąca z wiary w zmartwychwstanie była silniejsza niż łzy z powodu śmierci. W czasie homilii biskup Maritan mówił: *Trzeba, abyśmy się wznieśli na tę samą długość fal, co Chiara, aby uczestniczyć w jej wierze   
i aby móc stwierdzić, że dziś, jak stanowi tradycja Koscioła, świętujemy „dies natalis”,   
dzień narodzin. Dziś rozpoczyna się wielkie życie, prawdziwe życie*!

Chiara „Luce” Babano została ogłoszona błogosławioną 25 września 2010 r. w Rzymie.[[2]](#footnote-2)

1. Por. Żądło, Andrzej: Podstawy teologiczne kultu świętych w Kościele, Studia Pastoralne 2011(7), 430-446. [↑](#footnote-ref-1)
2. Por. Magrini, Mariagrazia: Ze światła ku światłu. Błogosławiona Chiara Badano [tłum. Popławska Anna], Kraków 2011; Konik-Korn, Agnieszka: Chiara Luce jest szczęśliwa, URL: [http://www.niedziela.pl/artykul/92893/  
   nd/Chiara-Luce-jest-szczesliwa](http://www.niedziela.pl/artykul/92893/nd/Chiara-Luce-jest-szczesliwa) (02.09.2016); Chiara Badano, URL: <http://adonai.pl/ludzie/?id=100> (02.09.2016). [↑](#footnote-ref-2)