*Spiritualiteit*

**Overweging**

Soms zijn mensen verbaasd als ze horen dat de zusters in het klooster ook wel eens twijfelen. ‘Zij zijn ook gewoon mensen, hoor’, zeg ik dan.

Natuurlijk denken we na, stellen we vragen, twijfelen we of kunnen we soms niet meer geloven. De schepping in zeven dagen, de drie-éénheid, de maagdelijke geboorte, het laatste oordeel, de hemel, de eucharistie:

‘ik begrijp er niets van’, ‘het zegt me niets meer’, ‘ik geloof het niet meer’, hoor ik dan. Soms durven we het nauwelijks hardop te zeggen, alleen stilletjes te denken.

In de tijd dat mijn kinderen klein waren, was er een boek met de titel “Oei, ik groei”. Daarin werd uitgelegd dat baby’s vaak een huilperiode hebben, wanneer ze iets nieuws moeten leren. De ontwikkeling van een baby gaat niet geleidelijk en gestaag, in een rustige lijn, maar met horten en stoten. Perioden van betrekkelijke rust worden afgewisseld met een verandering. Een verandering die gepaard gaat met spanningen, met stress en met huilen. Het meest bekend is het doorkomen van de eerste tandjes. Dat kan een paar dagen duren of een week, maar dan is het tandje door en het leed geleden. Zulke overgangen zijn er niet alleen in het lichaam, maar ook in de geest.

“Oei, ik groei”: de titel zei al dat die crisis nodig was om te groeien in het leven.

Zou dat niet evenzeer gelden voor ons geloofsleven?

Kunnen de twijfel over ons geloof, de onzekerheid over onze toekomst, de kwetsbaarheid van lichaam en geest, ons ook verder brengen?

Zijn ze misschien ook een kans om onder ogen te zien dat het leven niet om ons draait, dat wij niet in het middelpunt staan, dat wij niet het stuur in handen hebben? Een kans om – als je weer hard wordt gewezen op je afhankelijkheid – tot een diepere overgave te komen, omdat je je meer moet toevertrouwen? Uiteindelijk moeten we dat allemaal: ons toevertrouwen; aan elkaar, aan de zorg, aan God.

‘Ja’ zeggen tegen het leven, in goede en in kwade dagen, wat er ook komt. Zoals we net lazen bij Dag Hammerskjöld – “eens zei ik ja, tegen iemand of iets”. Vanaf dat moment weet hij dat zijn leven zinvol is, dat hij zich niet hoeft te bekommeren om het verleden of over de dag van morgen.

Niet omdat het allemaal van een leien dakje gaat. Integendeel. Het leven blijft een labyrint, en de weg leidt naar een triomf die ondergang is en een ondergang die triomf is. Het gaat niet om moed, schrijft hij, want ik heb niets te verliezen: ‘Niets kan me meer ontnomen worden’.

De weg van Jezus is een weg door het lijden heen. Is proberen niet weg te vluchten van de pijn en het verdriet, maar blijven vertrouwen op bevrijding. Is proberen de twijfels onder ogen te zien in de hoop dat je een dieper geloof gegeven wordt. Als we de pijn van onze naasten en van onszelf niet serieus nemen, in wat voor God geloven we dan?

Geloven is niet zeker weten, geloven is op hoop van zegen, is geloven ondanks alles, is niets meer weten en toch…

“Het is de opgave van het geloof om te volharden in dit niet-zien”, zegt de Tsjechische priester en theoloog Tomáš Halík.

We hebben God en geloof niet in onze macht. Hij overkomt ons. God gebeurt. Soms in het loslaten, soms in de pijn. Oei, ik groei. Kunnen ook wij nog groeien in geloof en vertrouwen. Juist in deze levensfase, nu we zoveel moeten loslaten?

Ik moet daarbij denken aan het kaartje dat Homeira u schreef bij haar afscheid. Een heel bijzonder kaartje. Ze scheef:

“Uw huis is mijn tweede huis geworden en ik heb mij altijd veilig en vertrouwd gevoeld. Ik heb veel van u geleerd en op dat moment heb ik mijn verloren God terug gevonden. Ik heb van u geleerd wat ‘dankbaar zijn’ betekent. Ook sterk zijn en sterk blijven heb ik van u geleerd. Dank voor uw vertrouwen in mij.”

God gebeurt. We hebben God niet in onze macht. Hij overkomt ons.

Maria en Elisabeth zeggen ‘ja’. Ja, tegen een onzekere toekomst, Ja, tegen een onbegrijpelijke God, Ja, omdat ze trouw willen blijven.

En via het schilderij van Pontormo vragen ze ook aan ons: blijven jullie standvastig geloven? Standvastig mensen van God?

*Amersfoort, 31 mei 2019*

*Emmanuel Gerritsen*