**Lourdes 11 februari**

Ik schrijf dit artikel op de feestdag van de H Bernadette, 18 februari. Vorige week, 11 februari vierden we het feest van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en was ik op bedevaart naar Lourdes. Het waren ‘Lourdes-dagen’. Tijdens deze dagen komen directeurs en verantwoordelijken, voor bedevaarten naar Lourdes, samen.

Wat mij trof bij een eerste bezoek aan Lourdes?

Op 11 februari is er een plechtige eucharistieviering in de basiliek Sint-Pius X. Na deze viering gaan de priesters in processie naar de grot. Dit is trouwens een wens van de Dame: “Ga aan de priesters zeggen dat men naar hier in processie moet komen, en dat men hier een kapel moet bouwen.”

Aan de grot werd de tekst voorgelezen van Bernadette zoals zij de Dame zag tijdens de 1ste verschijning. Bernadette heeft nooit gesproken over Maria of Onze-Lieve-Vrouw maar steeds over de Dame.

Uit een brief van de heilige maagd Bernadette Soubirous:

*‘Toen ik mij op zekere dag naar de oever van de rivier de Gave begaf om samen met twee meisjes hout te sprokkelen, hoorde ik een geruis. Ik keerde mij naar de weide, maar ik zag dat de bomen bladstil waren. Toen hief ik mijn hoofd op en keek naar de grot. Ik zag een Dame, in witte kleren gehuld: zij droeg een stralend wit gewaad met blauwe gordel en had op beide voeten een gele roos in dezelfde kleur als haar rozenkrans.’*

We maakten een tocht in de voetsporen van Bernadette. We kwamen langs haar geboortehuis, met de molen van haar vader. Deze ging failliet en het hele gezin verhuisde naar het vuil, stinkende ‘cachot’, een vroegere gevangenis. We kwamen langs de pastorie waar in die tijd pastoor Peyramale woonde. Het deurtje van de pastorietuin staat er nog steeds. Bernadette ging er steeds vastberaden naartoe om aan de pastoor de boodschappen van de Dame door te geven. Pastoor Peyramale zou Bernadette niet geloven tot de Dame haar naam bekend maakte: “Que soy era immaculada councepciou”. Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis. Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis was in 1850 afgekondigd, enkele jaren voor de verschijningen.

11 februari ’s avonds mochten we voor het eerst in de geschiedenis als Vlamingen, aan de grot, de rozenkrans voorbidden. Dicht bij Onze-Lieve-Vrouw mochten we onze intenties aan haar voeten neerleggen.

Ik was er slechts 3 dagen maar het waren 3 diep intense dagen waarvan ik nu nog mag genieten.

Zr Margareta M