De totstandkoming van de vernieuwde Constituties 1971 – 1988.

Eind 60-er jaren van de vorige eeuw riep Rome religieuze ordes en congregaties op om zich te bezinnen op hun oorsprong. Er werd daarbij ruimte gegeven om te experimenteren. Deze oproep was voor onze congregatie aanleiding to thet vernieuwingskapittel van 1970. In dit kapittel werd de collegiale bestuursvorm aangenomen, in overeenstemming met het eigentijds levensgevoel.

Onmiddellijk vanaf het begin ging het bij collegialiteit meer om een levenshouding dan om een werkwijze, getuige de tekst van 1970: “Collegialiteit is een geest van samenleven en samenwerken waarin getracht wordt voor ieders eigenheid en dus voor elkaars verscheidenheid ruimte te maken. Dit brengt een houding mee van luisteren, vertrouwen, aandacht hebben, kunnen wachten op elkaar, elkaar willen voltooien, samen willen groeien in een gemeenschappelijk ondernomen doelstelling, elkaar en elkaars gaven leren accepteren, risico’s durven nemen....” Wij samen, blz. 6.

Deze geest ontwikkelde zich al spoedig tot een spiritualiteit, de spiritualiteit van gelijkwaardigheid.

Daarmee bevond de congregatie zich in een diepgaand proces van vernieuwing, een proces waarin elke zuster zich langzaam aan bewust werd van alles wat de beleving van gelijkwaardigheid in haar eigen leven in de weg stond.

(Het begrip ‘gelijkwaardigheid’ kan wellicht meer beeldend, meer inspirerend worden weergegeven met ‘zusterlijkheid’, niet alleen gericht op de omgang van ons, zusters onder elkaar, maar evenzeer op die met mensen buiten het klooster. Als ‘zusters van mensen’, ‘zuster’ als beeld van gelijkwaardigheid: zuster, staande náást haar broers en zusters, niet méér, niet minder dan zij, niet hoger, niet lager, in rangorde op eenzelfde lijn, even-waardig.)

We herinneren ons de sensitivity-trainingen. Deze hadden ten doel te komen tot zelfinzicht en van daaruit tot het pogen om eventuele onechte ‘houdingen’ af te leggen.

In die periode discussieerden wij dus over thema’s als vrijheid en verantwoordelijkheid, ruimte voor ieders eigenheid en pluriformiteit, openheid en vertrouwen.

De geest van deze thema’s bleek overeen te stemmen met wat leefde tijdens het Tweede Vaticaans Concilie. De ramen van de kerk moesten opengezet worden naar de wereld (Paus Johannes XXIII). Het waren ook de thema’s die speelden in de maatschappij van de 60-er jaren. Een optimistische stemming was overal voelbaar. Het merendeel van de zusters in Nederland was enthousiast en bereid te veranderen.

Ter ondersteuning van het proces in de congregatie werd het communicatiebureau opgericht, met als taak het organiseren van het ‘gesprek’ in de congregatie. Het bestuur stelde daarvan het thema vast, in samenspraak met de officieel aangestelde adviseurs – een psycholoog en een theoloog -, met de daartoe opgeleide zusters/gespreksleidsters en met de leden van het communicatiebureau.

Tegelijkertijd werd in de congregatie de gelijkwaardigheid uitgebouwd: in alle sectoren, op alle niveaus werd ze doorgetrokken. De ‘missiegebieden’ werden respectievelijk provincie en regio, op gelijk niveau met het eveneens tot provincie geworden ‘Nederland’.

Feitelijk maakte de congregatie met dit alles een radicale omslag: van een naar binnen gerichte spiritualiteit (de formule van de geloften uit die tijd spreekt van ‘afgescheiden van de wereld’ ) naar een spiritualiteit die uitstaat naar de wereld, de wereld als de plek waar het heil zich voltrekt, de plek waar het Rijk van God gestalte krijgt. Tegelijk met deze omslag kon elke afzonderlijke zuster, als een ware zuster in de oorspronkelijke familiebetekenis, - ongehuwd omwille van het ‘Rijk der hemelen’ -, onbekommerd iedere mens die haar weg kruist, tegemoet treden, vrij en belangeloos, open, hartelijk en nabij.

Zij kan zich zich daarbij gedragen voelen door het vertrouwen op de goede weg te zijn, de weg waartoe de constituties elke zuster afzonderlijk oproepen, namelijk om zich in te zetten “voor een nieuwe samenleving waarin mensen herkenbaar zijn als zusters en broeders.” Constituties, blz. 23.

De geest van dit alles werd tenslotte vastgelegd in de Vernieuwde Constituties.

De congregatie mocht de goedkeuring van deze constituties ontvangen d.d. 29 juli 1988.