**Professiefeest 2022**

**Woord van Welkom**

Van harte welkom aan u alle zusters, hier in de kapel, of op uw kamer via televisie of internet met ons verbonden. Fijn dat we hier samen komen rond de drie feestelingen hier vooraan.

Want daarom zijn we hier, om met jullie feest te vieren, zuster Martina, al 60 jaar geprofest! Met uw familie hebt u het al goed gevierd, en uiteraard met zuster Marlies, die u in alles ondersteunt.

Zuster Julia, al 70 jaar geprofest! Wat een lange, lange tijd, en wat hebt u veel meegemaakt; zoveel veranderingen dat je wel eens terugverlangt naar vroeger, vooral naar de tijd in Indonesië.

En zuster Generosa, ook u viert 70 jaar professie! Als u terugkijkt was het altijd weer aanpassen, aan ieder nieuw huis, waar u geplaatst werd. Dit is al uw tiende statie! Gelukkig zijn het geen lijdenswegstaties, maar kunt ook u in dankbaarheid terugkijken.

Eens wist je je geroepen. Zoals de eerste leerlingen op de voorkant van het boekje. Zij werden zo vanuit het gewone leven weggeplukt, gingen met Jezus het avontuur van het Rijk van God aan. Zo bent u eens het avontuur aangegaan en ingetreden, het avontuur van een leven in dienst van de Congregatie. En je wist toen nog niet waar dat leven je brengen zou. En nu, na 60 of zelfs 70 jaar, kunt u terugkijken op een vol en vruchtbaar leven. Wat is er veel gebeurd, en wat hebt u veel kunnen doen! Ja, er is veel om dankbaar op terug te kijken.

Maar uw wilt niet alleen terugkijken! Ook verder gaan! Want uw roeping is nog niet ten einde. Ook al merkt u dat uw krachten minder worden, u bent en blijft zusters van Onze Lieve Vrouw, en samen wil u verder gaan, trouw aan uw roeping, soms met moeite, soms met blijdschap, altijd met dankbaarheid.

**Aansteken professiekaarsen**

Zr. Martina van de Wolfshaar, 60 jaar geprofest:

*Ik ben dankbaar voor wat ik heb kunnen en mogen doen, voor hoe het leven gegaan is en wat er op mijn weg gekomen is. Natuurlijk, overal is wel wat op aan te merken, maar ik kon me aanpassen. Ik probeer te leven met wat het leven aanbiedt.*

Zr. Julia Maria Ronde, 70 jaar geprofest:

*Graag was ik in Indonesië gebleven. Het was daar gemoedelijk, je lette niet op de tijd, je leefde daar vrij en vrolijk. Ook de religies leefden vredig samen, er was geen fanatisme. Maar dat is geweest, ik kan er alleen dankbaar voor zijn.*

Zr. Generosa van Rooijen, 70 jaar geprofest:

*Het was wel eens moeilijk, als je ergens net gewend was, moest je weer weg omdat je elders nodig was. Iedere keer opnieuw beginnen. Als leidster moest ik instructies geven. Maar zo wilde ik het niet, voor mij is ieder gelijk.*

**Overweging**

De evangelist Marcus windt er geen doekjes om. Als hij vertelt over de roeping van de eerste leerlingen, is dat een heel kort en – ook al is het aan de rand van het water – een droog verhaal. Geen uitgebreide preek van Jezus, geen grote vergezichten of motiverende aansporingen, alleen maar ‘Kom, volg Mij! Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’

En bij Simon en Andreas geen aarzelingen, zelfs geen afwegingen ‘zal ik het doen, zal ik het niet doen, en hoe moet het dan met de boot, en hoe vertel ik het mijn ouders?’.

De evangelist heeft haast, zo lijkt het, om zijn verhaal verder te vertellen, het Evangelie, het goede nieuws, de blijde boodschap. Het hoe en waarom is niet zo belangrijk, het gaat erom dat ze Jezus volgden, dat ze meegingen op zijn weg. Op avontuur met Jezus, terwijl je niet weet waar Hij je zal brengen, misschien wel naar Indonesië, of naar tien verschillende staties, of misschien heel gewoon dichtbij naar Bussum of Nijkerk.

Je werd geroepen, je wilde iets goeds doen met je leven, iets betekenen voor de wereld, voor de mensen, voor God. Niet in het gewone stramien lopen van trouwen en kinderen krijgen, geen huisje-boompje-beestje. Zoals de leerlingen die niet gewoon visser wilden blijven, niet gewoon doen wat de maatschappij van ze verwacht, dat ze als vissers hun best doen, presteren, steeds meer vissen vangen en verkopen, tot je nog een boot kan kopen en nog een, en dagloners voor je kan laten werken. Nee, er zijn andere waarden in het leven. Er is een ander leven dat roept.

Zo bent u drieën indertijd ook geroepen. Van binnen wist u wat u wilde, en wat u niet wilde. Maar Zr. Generosa, u moest van uw vader nog wel een jaar wachten. Het klooster ingaan, dat is niet zomaar iets. Hij wilde dat u er goed over nadacht, dat u de juiste keus zou maken.

In de tijd dat u veel medezusters uit het klooster zag vertrekken, hebt u ook wel eens gedacht: ‘En ik? Zit ik wel op het goede pad?’ Maar u bent gebleven, dit was uw roeping, in dienst van de Congregatie.

Zr. Martina, voor u was uw roeping van meet af aan heel duidelijk, vanzelfsprekend. U nam het zoals het kwam. En gelukkig, deze weg van de Heer, dit is echt uw weg. Het was goed. Het is goed. Wat een zegen!

Zr. Julia, u hebt eerst uw moeder verzorgt tot haar dood. En daarna kon u naar het klooster. Uw moeder wist dat u dat wilde, en vond het goed.

En toen heel snel naar Indonesië. Je ging in die tijd voor het leven, je nam afscheid, liet alles en iedereen achter en dacht: ik kom nooit meer terug. Pas later kwam de tijd dat je met verlof mocht.

Die stap naar het klooster was een grote stap, een levenskeuze, het had iets onherroepelijks, iets radicaals. Jullie kozen voor een ander leven, voor andere waarden dan wat de samenleving ons voorhoudt; het ging jullie niet om eigen prestaties, een mooi bankstel, verre vakanties, of merkkleding. Jullie wilden heel eenvoudig in de congregatie dienstbaar zijn aan God en zijn koninkrijk.

Het had dan ook iets zorgeloos: we doen het gewoon, we stappen erin, we zien wel. Net als die eerste leerlingen. Soms was het anders dan je hoopte en moest je even slikken, en dan: hup, weer verder!

Zoals Paulus zegt in zijn brief aan de Korintiërs: “Denk eens aan uw roeping, zusters”. Niet omdat je zo geleerd was, of zoveel vaardigheden had, of vanwege je hoge afkomst ben je geroepen. God kiest vaak juist de kleine, de zwakke, de dwaze om de wereld te beschamen. Want Gods Koninkrijk gaat tegen de stroom in. Dat hebben jullie, ieder op je eigen plek en op je eigen manier laten zien.

Als je je leven overziet, al die jaren in het klooster, dan hebben jullie hard gewerkt, ontzettend veel gedaan en betekend voor heel veel mensen. Niet alleen voor die mensen individueel, maar ook voor onze samenleving. In onderwijs en zorg, in hulp voor mensen aan de rand. De zusters hebben hele generaties opgevoed, geholpen, op vele plaatsen. Veel meisjes en vrouwen hun eigenwaarde leren kennen, door ze te leren zelf kleren te maken. En dikwijls juist voor de mensen aan de rand van de samenleving.

Het wordt te weinig gezien en gewaardeerd wat jullie congregatie en vele andere congregaties voor de maatschappij hebben betekend.

“Kom, volg Mij!” klinkt Jezus stem. Jullie hebben het gewaagd met Hem, met de Congregatie. En nog steeds volgen jullie die roeping, nog steeds wagen jullie het die weg van Jezus samen te gaan.

Ook al is je roeping in het leven nu anders geworden, nu je ouder bent en kwetsbaarder. Soms is het anders dan je hoopte, soms heel anders en dan moet je even slikken. Maar dan: hup, weer verder! Dan is er weer die spirit van vertrouwen. Dan kunnen jullie weer in dankbaarheid verder gaan.

*Amersfoort, 21-9-2022, Emmanuel Gerritsen*