**Woord van welkom**

In de naam van de Vader

Welkom, welkom alle zusters! Fijn dat u er weer bij bent, u hier dichtbij in de kapel en u wat meer op afstand via de televisie of het computerscherm, in Amersfoort of elders in het land, in Indonesië of waar ter wereld ook: welkom. We vieren dat we allen met elkaar verbonden zijn, en u zusters wel heel speciaal, verbonden in één congregatie, één spiritualiteit, hoe verschillend u die ook beleven mag.

We vieren niet alleen de verbondenheid, de éénheid met elkaar, maar vandaag juist ook de verscheidenheid, de verschillen. Want het is juist door de verschillen tussen ons, dat we elkaar kunnen aanvullen, dat we samen meer kunnen verwerkelijken van het ideaal.

Zouden we allen hetzelfde zijn, dan was het een beetje saai. Dan zou ik in mijn pastoraat ook denken ‘weer een zuster van OLV’, ‘weer een zuster van OLV’, ‘weer een, nog een.’ Juist de verschillen tussen u maken het mooi – ja, ik weet wel, soms ook moeilijk! – maar pas door die verschillen is er ook echte ontmoeting en verbondenheid mogelijk, zoals tussen Maria en Elisabeth. In hen allebei is God bezig, maar op een heel andere manier. In ons allemaal is God bezig, en steeds weer anders, soms heel anders. Ieder voegt zo met haar eigenheid een stukje toe, aan de schepping, aan het rijk van God, aan de congregatie.

Niet dat het altijd gemakkelijk is. Soms zijn de verschillen tussen ons zo groot, dat we elkaar niet begrijpen. Maar we zijn oud genoeg om te weten dat we niet hoeven strijden om wie gelijk heeft of om wat goed of beter is. Vandaag willen we blij zijn met elkaar, ook met de verschillen tussen ons, dankbaar dat God ons zó gemaakt heeft, ieder van ons zo anders.

Misschien hebt u dat gedichtje wel eens gezien op die poster op mijn werkkamer, het is van Hans Andreus, en heel kort:

Je bent zo

mooi

anders

dan ik,

natuurlijk

niet meer of

minder

maar zo mooi

anders,

ik zou je

nooit

anders dan

anders willen.

**Overweging**

Beste zusters, op deze Congregatiedag spiegelen we ons weer aan de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Maria heeft net haar toestemming, haar fiat gegeven:

"Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord."

Zo luidt het traditioneel. Maar in de nieuwe Bijbelvertaling die we net lazen klinkt het net een beetje anders: “God wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd”.

Misschien weten de bijbelvertalers ook hoe die woorden van Maria eeuwenlang zijn misbruikt – de vrouw moest de dienstmaagd zijn, nederig, onderdanig, gehoorzaam. Veel vrouwen hebben daaronder geleden, kwamen daardoor niet uit de verf, konden niet worden wie ze moesten zijn.

In de nieuwe Bijbelvertaling horen we daarom Maria zeggen: God wil ik dienen. Dat klinkt veel krachtiger. Ik wil dit. Zelfbewuster. Het is een eigen keus.

Bovendien wordt het woord dienares hier alleen gebruikt ten opzichte van God. In haar Magnificat zingt Maria ‘God heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares’. Minste dienares – zo schetst Maria zich in haar verhouding met God. Niet in haar verhouding met mensen.

Dat heeft de Congregatie ook goede begrepen toen de zusters in ‘Wat ons beweegt’ de nadruk hebben gelegd op de gelijkwaardigheid. Iedereen telt mee, niemand is te min.

Dat is wel eens anders geweest. Nadruk werd gelegd op de nederigheid. Je moest alles vragen, nederig vragen. Zuster Joke gaf in het voorbereidend gesprek het voorbeeld van een zuster – ik weet niet meer hoe ze heet, laten we haar Joke noemen – die over zichzelf sprak in de derde persoon: ‘Mag zuster Joke dit, mag zuster Joke dat?’ Zo kon ze het woordje ‘ik’ vermijden.

Maria is een voorbeeld van nederigheid. Maar dat woord nederigheid heeft een nare bijklank. In de voorbereidende gesprekken vertaalden we dat liever met bescheidenheid. Bescheidenheid is: jezelf niet in het middelpunt, niet op de eerste plaats zetten. Maar tegelijk ook weten dat je gelijkwaardig bent: niet meer dan een ander, maar ook niet minder dan een ander. Daarom: bescheiden én gelijkwaardig.

Maria is ook een voorbeeld van dienstbaarheid. Dienstbaarheid is niet erg populair in onze samenleving. Als een jonge man of vrouw gaat solliciteren, dan wordt verwacht dat ze zelfbewust zijn, weten wat ze kunnen en willen: dit kan ik bijdragen, deze kennis heb ik, deze vaardigheden. Zo gezien is dienstbaarheid geen willoze uitlevering aan anderen die over jou kunnen beschikken. Het is een bewuste daad om bij te dragen aan een organisatie. Of aan een ideaal: je stelt je in dienst van een werkgever, of in dienst van de vrede, de rechtvaardigheid. Dienstbaar én zelfbewust!

Bescheiden én gelijkwaardig. Dienstbaar én zelfbewust.

Grote woorden misschien, prachtige idealen, maar het kan ook heel klein, bij de lift, waar je de ander laat voorgaan; aan tafel, waar je naar het verhaal van de ander luistert, tot ze is uitgepraat, en het niet overneemt, omdat je zelf ook iets heel interessants hebt meegemaakt; het kan door een stoel te halen, omdat je ziet dat zij niet lang kan staan; door je te verplaatsen in die ander.

Tegelijk hoef je niet alléén maar te zorgen en te luisteren, jezelf weg te cijferen. Het leven is geven en ontvangen, je mag ook voor jezelf zorgen. Ook jijzelf mag er zijn. “Hou van de ander, zoals van jezelf” zegt Jezus. Pas als je jezelf liefhebt, weet dat je zelf de moeite waard bent, dan kan je bewust dienstbaar zijn, dan kan je kiezen om bescheiden te zijn.

“Je moet wel je plaats weten!” Dat zeggen we meestal tegen iemand die een te grote broek heeft aangetrokken. We bedoelen dat hij zich wat bescheidener moet opstellen. We willen haar wat kleiner.

Wij moeten wel onze plaats weten. Maar wat is onze plaats? Wat is uw plaats, mijn plaats? We zijn allemaal gelijkwaardig, allemaal de moeite waard. Waar je ook vandaan komt, van Den Haag of Achterveld, wat voor opleiding je ook hebt gekregen, of je nu nog vlot kan lopen of je komt maar moeizaam vooruit, wij zijn allen gelijkwaardig, allemaal de moeite waard.

Onze plaats is hier. Hier zijn we allemaal een onderdeel in het geheel, allen mede verantwoordelijk, allen verbonden met elkaar. Hoe verschillend we ook zijn.

In ons allemaal is God bezig met zijn werk, en in ieder van ons weer anders, soms heel anders. Ieder voegt zo met haar eigenheid een stukje toe, aan de schepping, aan het rijk van God, aan de congregatie.

Dat is onze plaats. Bescheiden én gelijkwaardig. Dienstbaar én zelfbewust.

Amen.

*Amersfoort, 31 mei 2022, Emmanuel Gerritsen*