Ik weet aan wie ik mij heb toevertrouwd 2 Tim 1:12

Zuster Ignatia, Maria Catharina, Sluijter werd in Haarlem geboren in een ondernemersgezin, haar moeder overleed een week na haar 10e verjaardag. Een ingrijpende gebeurtenis voor het gezin.

Ze trad in 1943 in in de congregatie en legde in 1944 haar eerste geloften af. In 1950 verbond ze zich voorgoed aan de congregatie. Ze gaf gehoor aan de opdracht om docent aan het lyceum te worden, haalde haar doctoraal Frans aan de universiteit en begon aan het Lyceum Onze Lieve Vrouw ter Eem in Amersfoort. Tijdens haar studie in Nijmegen leerde ze zuster Willemien kennen, het werd een hechte vriendschap.

Zuster Ignatia droeg haar kennis en cultuur graag over aan de jeugd, had daarbij ook veel aandacht voor beschaafde omgangsvormen. Dit werd gewaardeerd, oud-leerlingen kwamen haar nog regelmatig bezoeken. Huishoudelijke taken liet ze graag en met een gerust hart aan anderen over.

In 1970 werd ze gekozen als lid van het hoofdbestuur van de congregatie. In de tijd van vernieuwing groeide de vergaande collegiale bestuursvorm, de leden kwamen in onderling overleg, als elkaar gelijkwaardig, tot besluiten. Zuster Ignatia heeft dit proces uitvoerig beschreven in het gedenkboek bij gelegenheid van het 190 jarig bestaan van de congregatie.

Haar gedachten, opgenomen in het boekje *Wat ons beweegt* dat de spiritualiteit van de congregatie verwoordt, zijn van blijvende waarde. 6 bladzijden zijn gewijd aan de wezenskenmerken van geloften en gelijkwaardigheid, ze kon teleurgesteld raken als ideaal en werkelijkheid niet altijd samen gingen.

Ze woonde samen met zuster Willemien in Amersfoort en Hoogland, tot zuster Willemien in 2000 naar Agnietenhove verhuisde. Zuster Ignatia volgde haar in 2006. Ze was dankbaar voor de liefdevolle verzorging en de ruimte die ze er kreeg, nam graag deel aan regiobijeenkomsten, communiteitsgesprekken, lezingen en andere bijeenkomsten. Ze had altijd wel vragen ter verduidelijking of gaf raad, dat zat haar in het bloed. Ze benaderde haar medezusters vriendelijk en had belangstelling voor ieder.

De tekst op de rouwcirculaire heeft ze zorgvuldig gekozen, een uiting van dank voor ontvangen genaden en een aansporing tot volharding. Ze zag het proces van ouder worden met steeds meer beperkingen onder ogen, bleef tot het einde toe trouw aan haar ideaal en visie.

We zullen haar missen, haar opgestoken hand, haar vragen of iets goed was geformuleerd, want horen en gehoord was belangrijk voor haar.

Lieve zuster Ignatia, wij, de congregatie, je medezusters, familie en vrienden zullen je missen. We zijn dankbaar voor wie je was, moge je voorleven bij Hem die ooit jou het leven heeft geschonken. het onbekende is voor jou gekend geworden. Rust in vrede.