**EIGEN EN VERTROUWD?**

**CONGREGATIEDAG, 29 JULI 2020**

**Woord van welkom**

Beste zusters, wat fijn dat we vandaag weer samen kunnen komen om

Congregatiedag te vieren! Na al die maanden corona-quarantaine. En in

zo’n mooie met zonnebloemen versierde kapel!

En goed om te weten dat ook u, zusters aan de televisie of aan het

internet, bij ons bent. Fijn dat u allen ook meedoet en meeviert! Bijzonder

ook zusters in Malawi en Indonesië, en misschien zelfs zr. Beata, die

jarig is. Gefeliciteerd! U allen gefeliciteerd!

Want we vieren samen Congregatiedag, twee maanden na de eigenlijke

datum van 31 mei, nu op de dag van de stichting van de Congregatie, de

“Pédagogie Chrétienne”, vandaag 198 jaar geleden. Wat een lange

geschiedenis! Hoe veel zusters zijn jullie voorgegaan! En wat heeft dit

zaad dat Christus gezaaid heeft veel vrucht gebracht, zoals zuster Baps

vanuit Arnhem mailde.

Niet dat het altijd gemakkelijk is. Want een congregatie is ook een

samenraapsel, een ‘con’ – samen, en ‘grex’ – kudde, een

bijeengeroepen bonte verzameling. Daarom hebben we met de

voorbereidingsgroep voor deze viering – zr. Fiet, zr. Henny en Joke den

Dulk – ook een vraagteken gezet bij de titel: eigen en vertrouwd?

Want soms kan je in de congregatie toch het gevoel hebben, dat je er

niet helemaal bij hoort, dat je anders bent dan de anderen. Dat je wel

meedoet, maar niet echt begrepen wordt, dat je niet in je wezen, in je

hart gezien en gekend wordt.

Als Maria en Elisabeth elkaar ontmoeten, lijken zij juist heel eigen en

vertrouwd met elkaar om te gaan. Warm, vriendschappelijk, familiair. Ze

waren dan ook familie. Zij zijn een voorbeeld voor ons: als wij elkaar

ontmoeten, op een dag als vandaag, dan willen we ook zo warm,

vriendschappelijk en familiair met elkaar zijn. Jezelf kunnen zijn. De

ander accepteren, als je eigen familie. Eigen en vertrouwd. Moge dat in

ons samenzijn deze dag de boventoon voeren.

**Overweging**

In de afgelopen maanden van Corona hoorden we vaak over

eenzaamheid. Mensen die alleen in huis of verpleeghuis zaten, en

nauwelijks bezoek mochten ontvangen. En als er bezoek kwam, geen

hand, geen omhelzing, maar onherkenbaar ingepakt met mondkapjes en

handschoenen. Ook wij hebben dat meegemaakt. Zuster Angeline

allereerst, en zuster Clemence, bij u mocht helemaal niemand op bezoek

komen. Maar ook voor sommige andere zusters was het een beproeving.

Gelukkig is het strikte beleid nu een stuk soepeler. Laten we hopen dat

het zo blijft.

Al in de eerste bladzijden van de bijbel horen we God zeggen “Het is niet

goed dat de mens alleen blijft” (Gen.2,18). Een mens heeft anderen

nodig om te kunnen leven, om te kunnen groeien, om vollediger mens te

worden. Een mens heeft anderen nodig om iets tot stand te brengen, om

een ideaal te verwezenlijken, om een missie te beginnen. Zoals de jonge

vrouwen die samen met pater Wolff aan het begin stonden van de

Congregatie. Samen kan je wat doen. Samen sta je sterker.

De weg van de congregatie is een weg die je samen gaat.

En toch hebben velen van u ook wel eens het gevoel alleen te staan. We

kunnen samen eten, samen bidden, samen vieren, en dat is goed. Maar

tegelijk kan je het gevoel hebben ten diepste alleen te zijn. Is er wel

iemand die mij hoort, die mij begrijpt, met wie ik kan delen wat ik voel,

wat ik denk? Waarom is het met mijn medezusters soms zo moeilijk om

eigen en vertrouwd bij elkaar te zijn?

Misschien is het een soort existentiële eenzaamheid. Het besef dat jouw

weg door het leven, jouw weg is, en niet die van een ander. Je moet je

eigen weg gaan, en de andere zusters hebben ook een eigen weg te

gaan. Ieder wordt op haar eigen manier beproefd, ieder heeft haar eigen

zegeningen.

Je kan misschien steun vinden bij God, bij Jezus of Maria. Een vader,

een moeder, een vriend, die er voor je is, bij wie je al je gedachten en

gevoelens kan neerleggen, bij wie je helemaal jezelf kan zijn, en die van

je houdt, zo intens en toch zo gewoon, als een zon die je ziel verwarmt

en vult met licht en liefde, tot je zelf overloopt.

Eigenlijk is het ook de Schepper die ons ten diepste met elkaar verbindt.

Hoe meer we dat beseffen, hoe meer we zien dat wij als zijn kinderen,

gelijkwaardig zijn aan elkaar, ten diepste elkaar broeders en zusters. We

horen bij elkaar. We zijn familie van elkaar.

Het vreemde van familie is, denk ik, dat je ze niet hebt uitgekozen. Ze

zijn er gewoon, ze horen bij je en jij bij hen, ook al groei je heel erg uit

elkaar, ook al ga je heel andere wegen.

Misschien hoeven we elkaar ook niet helemaal te begrijpen. Is het niet

genoeg elkaar wat ruimte te geven? Soms eens interesse te tonen, ook

al weet je al wat de ander gaat zeggen, ook al heb je zelf een heel

andere mening, gewoon vragen: ‘Hoe bedoel je dat?’

Als je een oordeel voelt opkomen, zet je oordeel in de wacht, en zoek in

je hart, in je ziel, waar de liefde is. Jezelf openen voor die liefde, die

hartelijkheid, die warmte. God woont in onze ziel. Laten we hem de

ruimte geven ons te vullen, dat het overloopt.

Zoals bij de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria.

Toevallig heb ik zelf ook familie. En dat is ook niet alleen maar rozengeur

en maneschijn. Ik kan niet alles met al mijn zussen delen. De een zal mij

begrijpen, de ander niet. Net als andersom ik de een beter kan volgen

dan de ander. Soms zit je op een andere golflengte, op een ander spoor.

Maar het blijven wel mijn zusjes.

Er is een verbondenheid die heel basaal is. Niet onze zieleroerselen

delen we, maar we horen bij elkaar. En als het nodig is, schieten we

elkaar te hulp. Ieder gaat haar eigen weg. En toch zijn we verbonden, en

blij als we elkaar weer zien. Eigen en vertrouwd.

We vieren Congregatiedag. We vieren dat we weer samen mogen

komen. We vieren dat we bij elkaar horen, dat er voor ieder een plek is in

Huis Nederland, in de Congregatie. Ook al ben je anders dan de

anderen – en zijn we dat au fond niet allemaal? – je hoort er bij. Bij de

zusters van OLV van Amersfoort, bij deze bijna twee eeuwen oude

congregatie, die zoveel heeft kunnen doen, zoveel vrucht heeft

voortgebracht, en die nog steeds zoveel betekent voor heel veel

mensen. Omdat de Heer jullie heeft geroepen en verzamelt. Jullie zijn

een van zijn kuddekes. Een soms weerbarstig, soms wijs, eigenwijs,

creatief, geïnspireerd, inspirerend, liefdevol en altijd kleurrijk kuddeke.

Eigen en vertrouwd. Zijn familie. Amen.

Amersfoort, 29 juli 2020

Emmanuel Gerritsen