Verhalen en artikelen uit de oude doos

**HEILIG NAANTJE VAN DER LINDEN**

Uit het Nieuwsblad voor het KANTON OOSTERHOUT en DE OMROEPER 69ste jaargang,

Zaterdag 3 mei 1941.

 Ik geloof me niet van overdrijving te moeten beschuldigen, wanneer ik zeg, dat deze week een latente heilige in onze gemeente is overleden. En dan zeg ik dit met diepe overtuiging en innige vreugde.

 Duizenden menschen zijn in Oosterhout geboren en overleden, die haar wellicht nooit gezien hebben, zoo groot was hare ingetogenheid en afgezonderd leven. Slechts enkele buurtbewoners konden ze 's morgens vroeg naar de H. Mis zien gaan in de kapel van de Eerw. Zusters in de Rulstraat, maar dan nog alleen bij gunstig weer. En toen ze op leeftijd kwam, en het loopen allengs moeilijker werd moest ze ook dit geestelijk genot ontberen, en met vreugde en algeheele overgave bracht ze ook dit offer.

 Ze was voor het kloosterleven geroepen, doch lichamelijke gesteldheid was een onherstelbare hinderpaal. Buiten de plaats harer geboorte is ze nooit geweest. Nooit heeft ze kunnen aanschouwen de heerlijke voortbrengselen van kunst en architectuur die de 20ste eeuw heeft voortgebracht. En blijkbaar had ze daar ook geen behoefte aan.

 De impulsen van een jong meisjesleven hebben haar nooit bewogen. Ze koesterde geen enkel verlangen dan haar leven te mogen doorbrengen in de intimiteit van haar nederig huiskamertje, altijd bezig met kunstnaaldwerk, en nooit eindigende borduurwerken, bestemd voor kerken en missies. En deze werkzaamheden wisselde ze af met gebed en contemplatie en bracht eerherstel voor zonden, die ze niet kende.

 Een sterke figuur als een Judith was ze geenszins. Een hevige natuur als een H. Rosa van Lima, die eveneens een H. Dominicus derde ordeling was, en die haar onschuldig vleesch tuchtigde, ,,avec rudes mortifications", was ze allerminst. Ze was veeleer de Maria uit het rustig gezin te Bethanie, waar ze altijd aan de voeten van haren Goddelijken Meester zat, luisterend naar Zijn woord, terwijl Martha hare zuster het huiswerk verrichtte.

 En zoo was ze geheel doorglansd van de zon, de warme scheppende zon, de zon van God, de zon van den Hemel. Zoo was ze een heerlijk voorbeeld voor allen die de heiligen willen navolgen en zich niet laten vangen in de lokkende armen van een moderne en wufte wereldbeschouwing. Zóó bloeide haar verstorven gebedsleven uit, tot vruchten van warme liefde en milde offervaardigheid voor de armsten onder ons.

 Den avond van haar vruchtbaar leven, heeft ze doorgebracht in het St. Josephgesticht. En toen ik haar eens wilde beschuldigen van vrouwelijke ijdelheid, wijzend op een afgesleten gouden ringetje, dat ze steeds aan den vinger droeg als eenig sieraad, zeide ze met nederige trotsch, dat het nog een geschenk was van Koning "Willem 3, bij gelegenheid van zijn verblijf in de ,,Koppelpaarden". Ze was toen óók bruidje, met nog slechts, 17 andere meisjes, en waaronder er waren van alle gezindten.

 Na een kortstondige ziekte heeft ze deze week hare zuivere groote ziel aan haren Schepper weergegeven. In den nacht, haar bij ingeving voorspeld, hoorde zij de stem van haren Bruidegom, om haar binnen te leiden in de Bruiloftszaal......

 En toen op den eersten schoonen Meimorgen de lucht rook naar water en ontluikend groen en de perelaars en krieken honingzoet druppelden, hebben wij met eerbiedige liefde haar lichaam in den schoot der aarde neergelegd. Ik wierp voor de laatste maal een blik in de groeve, waar de stof rustte van 't brooze lichaam, dat eens zoo’n serene ziel hield omslooten. Toen dacht ik aan St. Franciscus zonnelied ,,Geprezen en gezegend zij mijn Heer en dank gezegd" en met geloof en vertrouwen bad ik: Heilig Naantje van der Linden, bid voor ons. ondertekend door: De-En-Ve FVW