

Zuster Marianne Geres is donderdagavond 11 juni in Amersfoort, Agnietenhove overleden. Zuster Marianne heeft veel geleden. Een week voor haar sterven kwam ze thuis uit het ziekenhuis, waar ze twee weken was geweest. Ze leed veel pijn en een huidziekte was bij tijden ondraaglijk. Zuster Marianne verlangde naar het einde van haar leven. Nu heeft de Heer haar thuisgehaald in Zijn vrede.

Zuster Marianne is 87 jaar geworden.

Zuster Marianne, Maria Johanna Angela Geres werd geboren te Vlagtwedde, 27 juni 1927. Ze kwam uit een groot gezin van twaalf kinderen. September 1950 is ze ingetreden en maart 1953 heeft ze haar eerste geloften afgelegd als Zuster van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Tijdens haar noviciaat behaalde ze de handwerkakte.

Aanvankelijk heeft ze in Groningen handwerklessen gegeven, maar dat bleek toch niet haar sterke kant te zijn. Ze heeft zich op diverse plaatsen verdienstelijk gemaakt waar en hoe ze maar kon, in de keuken en met andere huishoudelijke bezigheden. Ze wilde vaak meer dan waartoe ze in staat was. Dat was wel moeilijk voor haar en voor de omgeving.

In Leeuwarden kreeg ze contact met Broeder Jan Hoekstra. Ze bezocht daar zijn ouders. Tot aan zijn dood steunde ze hem in zijn missiewerk met gebed en ook nog op andere manieren. Dat alles betekende veel voor haar.

Zuster Marianne, haar eerste kloosternaam was Annunciata Maria, was een grote Maria vereerster. Reizen naar Lourdes deden haar goed. Ze was een vrouw van rotsvast geloof en dat geloof heeft haar gesterkt in al haar levensomstandigheden.

In Dordrecht, waar ze jaren is geweest, was ze ook te vinden in Jeugdstad, dat geleid werd door Pater Paus. Ze ging mee met de kinderen op kamp.

Zuster Marianne hield van zingen en dat kon ze goed. In het verzorgingshuis in Dordrecht leidde ze een koortje. Dat deed ze graag. De communiteit van Dordrecht werd in het begin van de jaren negentig opgeheven. Zuster Marianne verhuisde naar Elden. Ze werd daar ook lid van het parochiekoor en functioneerde als lectrice in de kerk. Ze deed dit alles graag met een heldere duidelijke stem. Ze was daar op haar plaats en was druk met haar hobby’s: poppen en kaarten maken en breien.

Met haar familie had ze een goede band. Bijzonder trots was ze op twee dochters van haar zus die voor het religieuze leven hebben gekozen.

Wij, haar broer, zussen en zwagers zullen Zuster Marianne missen. Tegelijkertijd weten we ook dat het zo goed is. Ze is uit haar lijden en we houden ons vast aan wat ze zelf schreef: “Niet de dood heeft het laatste woord, maar Gods liefde die wil dat wij leven.”

Sinds 2008 verbleef Marianne in Agnietenhove. Ze was dankbaar voor de verzorging en liefdevolle aandacht die ze kreeg, wel heel bijzonder op het einde van haar leven.

Ze wist dat het einde nabij was en toonde haar dankbaarheid aan hen die voor haar gezorgd hebben.

Wij zijn zuster Marianne dankbaar voor haar leven en zijn met ons. Wij houden haar levend in onze gedachten, met Gods liefde in ons.