**Congregatiedag 31 mei 2024 Het geloof van Maria**

**Overweging**

Beste zusters van Onze Lieve Vrouw,

“In Maria willen wij ons herkennen” zo begint jullie rode boekje ‘Wat ons beweegt’, waarin de spiritualiteit van de Congregatie zo mooi en inspirerend is opgeschreven. In Maria willen jullie je herkennen. En dan gaat het natuurlijk om haar gelovige houding en haar vertrouwen op God.

In dit jaar van geloof, waarin het algemeen bestuur alle zusters vraagt zich te bezinnen op het geloof, is het goed om ook eens stil te staan bij het geloof van Maria.

* Allereerst is Maria een joodse vrouw. Ze is opgegroeid in de traditie, in de gemeenschap van het joodse volk, waar ook haar nicht Elisabeth deel van uitmaakt; net als al die voorvaderen en aartsmoeders voor hen: waaronder Rebekka, Lea en Rachel. En natuurlijk de oerouders van het geloof: Abraham en Sara. Maria gelooft in de God die Abraham een talrijk nageslacht beloofde, in de God die zich het lot van zijn volk aantrekt en Israël uit de slavernij bevrijdt. Maria maakt deel uit van een volk dat geleerd heeft te vertrouwen op God, dat gaandeweg, met vallen en opstaan, een diep besef heeft gekregen van de aanwezigheid van een bijzondere God, die met hen gaat, die bij hen blijft. Er is een verbond gesloten. Zij zullen zijn volk zijn, en Hij zal hun God zijn; een God die zijn mensen niet in de steek laat, een God waarop je kan vertrouwen.
* Dat geloof van Maria en haar volk is geen van woorden alleen, maar het komt tot uiting in daden, in het alledaagse leven, waarin je telkens weer moet kiezen. Zoals het joodse volk, wanneer Mozes het de keuze voorhoudt (Deut.30,19), kiest voor het leven - zo kiest Maria voor de weg waarop God haar roept. Ze durft Maria ‘Ja’ te zeggen, zij durft zich aan Gods toekomst toe te vertrouwen, kome wat komt.
* We hebben het over het jaar van geloof. Dan is het goed te weten dat in het Nieuwe Testament het griekse woord *‘pistis’* staat. Dit woord wordt vertaald met ‘geloof’, maar het heeft altijd betrekking op een relatie. Het gaat niet zozeer om geloven in de zin van ‘voor waar aannemen’, ook al kan je het niet begrijpen. Het gaat om geloven in een persoon. Daarom zegt een docente exegese dat we in de onze Bijbelvertalingen beter ‘vertrouwen’ kunnen schrijven, waar nu ‘geloof’ staat[[1]](#footnote-1).
* Maria is geen toeschouwer, die het wel gelooft. Zij durft zich aan God toe te vertrouwen. Misschien kent u het verhaal over de Franse koorddanser Charles Blondin. Hij zou over een koord lopen, gespannen over een woeste waterval, en daarbij een kruiwagen voortduwen. Tevoren vroeg hij de toeschouwers of ze dachten dat hij het kon, en ze brulden allemaal: *ja*. Maar toen hij na zijn stunt vroeg wie er nu in de kruiwagen wilde zitten, terwijl hij over het koord terugliep, bleef iedereen stil… Iedereen zei dat hij geloofde, maar niemand handelde ernaar.

Maria durft het aan met God. Ze zegt niet alleen *‘ja’*, maar ze handelt ernaar en richt haar leven ernaar in.

* Maria’s geloof is niet onbeproefd gebleven. Wanneer Jezus ouder is, blijft ze haar zoon volgen, ook al doet Hij soms afwijzend of zelfs bot tegen haar: *‘Vrouw wat heb ik met u te maken?*’(Joh.2:4) en *'Mijn moeder en mijn broeders zijn zij, die het woord van God horen en ernaar handelen’* (Lk.8:21). Uiteindelijk staat ze onder het kruis als Jezus sterft. Haar vertrouwen in de goede God moet dan toch een knauw gekregen hebben. Haar geloof is door tegenslagen en problemen heen gegroeid.

Maar ze heeft ook met de apostelen ervaren hoe de heilige Geest gekomen is en troost geeft en de kracht om verder te gaan.

* Tenslotte krijgt Maria in de traditie van de Kerk vele namen en titels, omdat in alle tijden men weer nieuwe aspecten aan haar ontdekt. Soms ziet men haar heel vroom en onderdanig, soms heel stoer en strijdbaar.

Woensdag nog in dagblad Trouw over Susan van der Hijden, die ook hier is geweest, om te vertellen over het Jeannette Noëlhuis. Ze protesteert tegen kernwapens in Duitsland en daarbij heeft ze een poster van Maria bij zich. Een hele strijdbare Maria met gebalde vuist. Om haar heen staat in het Engels: ‘Haal de machtigen omlaag’, ‘Verhef de nederigen’, ‘Stuur de rijken weg’, ‘Voedt de hongerigen’.

Maria die radicaal kiest voor de weg van God, wat het ook kost. Susan weet dat ze gearresteerd zal worden en in de gevangenis wordt gezet.

Zo is Maria voor vele mensen en op vele manieren een voorbeeld geworden van geloof en vertrouwen. En ieder herkent in haar iets van zichzelf, ook u, zusters van OLV. Dat doet me denken aan die prachtige litanie van pastor Bart bij de uitvaart van zuster Silvestra.

*Er zijn vooruitstrevende zusters die verlangen naar het nieuwe het onbekende; en er zijn zusters die vasthouden aan het oude vertrouwde*

*Er zijn zusters die graag in de kapel vertoeven
Er zijn zusters die liever op hun kamer bidden*

En dat gaat zo een hele tijd door. Ik zal niet alles herhalen, maar nog wel de laatste regels:

*Er zijn zusters die met een zekere vanzelfsprekendheid over God en zijn hemel durven spreken
er zijn zusters die het Onuitsprekelijke Geheim van het bestaan omzichtig benaderen*

*En al die zusters zijn, in al hun verschillen, zusters van Onze Lieve Vrouw,
Ze laten elkaar niet los, ze zijn met elkaar verbonden in goede dagen en in uren van verdriet.*

Zo verschillend, en allemaal zusters van Onze Lieve Vrouw!

God heeft ieder van ons andere talenten en eigenschappen gegeven en een ander karakter. En ook een andere manier om je geloof te beleven.

En een eigen wijze om met de beproevingen van je leven om te gaan.

Wat ten diepste blijft is het vertrouwen. Vertrouwen in God, vertrouwen in Jezus, die, zoals Matteus in de laatste zin van zijn Evangelie schrijft, bij ons is en blijft, *‘alle dagen tot aan de voleinding der wereld.'* (Mt.28:20)

Wanneer we durven te vertrouwen, wanneer *we durven te geloven* – zo eindigt de tekst van ‘Wat ons beweegt’ – dan k*unnen we als Maria Magdalena en de andere vrouwen het verhaal van Jezus vertellen, waarin God geen God van doden maar van levenden is.*

Moge het zo zijn.

*31 mei 2024 Emmanuel Gerritsen*

*Litanie van zusters van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, door pastor Bart Verreijt:*

Er zijn vooruitstrevende zusters

die verlangen naar het nieuwe het onbekende
er zijn zusters die vasthouden aan het oude vertrouwde

Er zijn zusters die zich godgewijde maagden weten
en er zijn zusters die zich als godgewaagde meiden beschouwen

Er zijn zusters die graag in de kapel vertoeven
Er zijn zusters die liever op hun kamer bidden

Er zijn praatgrage zusters
en er zijn zusters die niet het hart op de tong hebben

Er zijn zusters die graag in de openbaarheid treden
en er zijn er die het liefst hun dienstwerk

in alle bescheidenheid verrichten

Er zijn zusters die dagelijks hun gebedenboek gebruiken
en er zijn zusters die liever

met eigen woorden en gevoelens willen bidden

Er zijn zusters die het heerlijk vinden om cadeautjes te krijgen
er zijn zusters die het heerlijk vinden om cadeautjes te geven

Er zijn zusters die hun muzikale gaven tot op hoge leeftijd benutten in spel en zang
en er zijn zusters die hopen dat het wellicht minder welluidende lied dat uit hun hart opwelt, toch de Lieve Heer raakt

Er zijn zusters

die hun uitvaartviering zorgvuldig hebben voorbereid
en er zijn zusters die het graag aan de nabestaanden overlaten

Er zijn zusters die met een zekere vanzelfsprekendheid

over God en zijn hemel durven spreken
er zijn zusters die het Onuitsprekelijke Geheim van het bestaan omzichtig benaderen

En al die zusters zijn, in al hun verschillen,

zusters van Onze Lieve Vrouw,
Ze laten elkaar niet los, ze zijn met elkaar verbonden

in goede dagen en in uren van verdriet.

1. Docent Nieuwe Testament Suzan Sierksma-Agteres: Om misverstanden die de term ‘geloven’ in deze tijd oproept te voorkomen, kan in de toekomst beter consequent gekozen worden om *‘pistis’* te vertalen met relationele termen als ‘trouw’ en ‘vertrouwen’. [↑](#footnote-ref-1)