**HOMILIE BIJ DE UITVAART VAN PRIESTER JOSÉ LEFEVERE**

**Kapel Zusters Augustinessen – Kortrijk**

**zaterdag 8 maart 2025**

Beste mensen,

mag ik beginnen met twee korte stukjes uit een bekend gedicht van Adriaan Roland Holst:

**De ploeger**

Ik vraag geen oogst, Heer,

ik heb geen schuren,   
ik sta in uwen dienst zonder bezit.   
Maar ik ben rijk in dit:   
dat ik den ploeg

van uw Woord mag besturen.

Ik zal de halmen

niet meer zien,  
noch binden ooit

de volle schoven.  
Maar doe mij

in den oogst geloven   
waarvoor ik dien.

José had de gewoonte om vroeg op te staan, en vroeg op zijn ‘werk’ te zijn. En wanneer hij mij telefoneerde was dat altijd heel vroeg in de morgen – voor hem was het vanzelfsprekend dat je dan al lang wakker en op de been moest zijn…

Zo is dat nu eenmaal: een boer en een boerenzoon – zij zijn gewoon van vroeg op te staan. Wij kunnen ons allemaal wel op één of andere manier voorstellen hoe zo’n boer in het zuivere licht van de ochtend het open veld in trekt om te gaan zaaien. Hij ruikt de lucht en herkent de geur van de wachtende aarde. En dan gaat hij aan het werk als zaaier, rustig en bedaard en zeker van wat hij doet. Wat is zaaien toch een prachtig gebaar van groot vertrouwen in het leven. Heb je ooit een boer geweten die wèl jaar na jaar blijft planten en zaaien, maar op geen enkele manier nog gelooft dat er ooit iets van komt? Weken en maanden, regen en kou gaan voorbij, tot op de dag dat het zachte groen van het opschietend graan te zien is. Het lijkt nauwelijks nog op het zaad van het begin, en toch groeit het uit tot zware volle vruchtbare aren.

Er is geen grotere gestalte van ‘de gelovige mens’ te bedenken dan die van de zaaier.

En wat die zaaier zo geduldig doet, is dat geen beeld van Gods gang over de velden der mensheid? God houdt niet op langs de voren der geschiedenis, die zo vaak als open wonden zijn, te blijven zaaien. En mocht het gebeuren dat een strenge vorst de mogelijke oogst vernielt, dan zaait hij als Hereboer desnoods in de lente nog eens opnieuw. Ondanks de verschrikkelijke winters die de mensheid soms kent, houdt God nooit op om steeds weer opnieuw te zaaien. Want hij houdt nog taaier aan de toekomst van de mensen en de wereld vast dan de meest vreedzame boer hier in Vlaanderen…

Zo heeft ook José die wij vandaag ten grave dragen, als zaaier in de wereld rondgelopen.

Wat is zaaien anders dan telkens toch maar opnieuw geduldig herbeginnen aan het nauwelijks te overschatten dagdagelijkse werk: je midden in de nacht uit bed laten bellen voor een ziekenzalving, inderhaast. Gewillig inspringen voor ergens iemand, om ‘dienst te doen’. Voor mensen zorgen, mensen samen brengen, mensen sterken en troosten, genezen en helen waar het kan, en zo - bescheiden maar beslist - mee werken aan Gods Kerk, en aan een wereld die in vrede is, een klein begin van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde..?

Dag na dag betreedt de zaaier het omgeploegde land en strooit zijn handen leeg. Geduldig gaat hij heen en weer, en uit de zweepslag van zijn hand spreken zowel tederheid als vastberadenheid. Zo was José onder de mensen bezig.

De zaaier kijkt niet teveel achterom – dat deed hij ook niet bij het ploegen – maar wanneer zijn armen moe zijn en zijn handen leeg, dan valt de avond over het land. Dan gaat hij rusten, en hij vertrouwt er op dat alles zal gedijen.

Zoals gezegd is in de gelijkenis uit het evangelie: ‘Met het Koninkrijk Gods gaat het als met iemand die zaad op zijn land heeft gestrooid. Hij slaapt en waakt, nacht na nacht en dag na dag, en het zaad ontkiemt en schiet op – en de boer, hij weet niet hoe. Vanzelf draagt de aarde vrucht, eerst de groene spriet, dan de aar, dan het graan in de volle aar. Wanneer de vrucht zo ver is, slaat hij er meteen de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’ (Mc. 4, 26-29).

Zo gaan menselijke inzet en Godsvertrouwen samen. De houding en de ingesteldheid van de zaaier is de weg van iedere mens die anderen wil dienen. Hij moet durven vertrouwen. Hij moet zichzelf kunnen wegcijferen. Hij moet zijn leven durven verliezen. Dan wordt hij vroeg of laat zelf ook wel warm en voedzaam brood op de tafel van de mensen - een genade en een zegen voor zeer velen.

Zo’n milde, dienende, gelovige en vertrouwende zaaier was José.

Goede mensen,

op een andere plaats in het evangelie staat geschreven: ‘Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij onvruchtbaar. Maar als hij sterft, dan brengt hij rijke vruchten voort…’ (Joh. 12, 24)

Een graankorrel in Gods handen – dat was José ook, en dat zijn wij mensen allemaal. Die graankorrel is nu gestorven. Dat moèst, volgens de natuur. Het ligt in de aard en in het wezen zelf van de graankorrel ingeschreven: dat hij vroeg of laat moet sterven.

Maar die dood is niet uitzichtloos, niet zinloos en niet nutteloos. Als de graankorrel niet gelééfd had, en het niet had aangedurfd om in de aarde te vallen… Als hij alleen maar op zelfbehoud zou uit geweest zijn, dan ware het ook totaal zinloos en uitzichtloos dat hij nu gestorven is.

Want eenmaal in de aarde gevallen, komt de graankorrel open, geeft hij zijn binnenkant, zijn ware aard, zijn levenskiem prijs. Was de graankorrel in zichzelf opgesloten gebleven, dan was er nooit leven doorgegeven; dan was er vandaag ook geen sprake van hoop in deze uitvaart, en geen besef van vruchtbaarheid en oogst bij dit afscheid van José.

Maar dat opengaan en zichzelf prijsgeven kan nooit zonder breuken en kwetsuren. Geen mens komt uit dit geboorteproces, uit dit verrijzenis- en opstandingsgebeuren, ongerept en ongeschonden te voorschijn. Nee toch, wij weten het maar al te goed: alleen vanuit en mèt die kwetsuren is de graankorrel écht – levensecht en levensvatbaar…

We kunnen dus alleen maar dankbaar zijn dat José bij momenten ook zijn kwetsuren, de scherven en de schrammen, de littekens en de breuken van zijn binnenkant aan ons heeft laten zien. Hij was wie hij was en zoals hij was – hij was een méns, een beetje wonder en een beetje wonde – en in zijn werk als ziekenhuisaalmoezenier bijvoorbeeld wilde hij met toeleg ‘de gewonde genezer’ zijn, die mensen tot op hun sterfbed wilde blijven vertellen over vergeving en verzoening, over genezing en heil, over het wonder van de dadelijke en de heiligmakende genade die wij uit Gods milde zalvende handen mogen ontvangen…

Lieve mensen, ik moet nu nog even op het einde van mijn preek aan een gemaakte belofte voldoen. José zou kwaad en ongelukkig zijn mocht ik hier moedwillig aan voorbijgaan.

Tijdens één van mijn bezoeken in Ten Oever, een paar weken geleden, vroeg José mij ineens of ik eens ‘rechtuit’ wilde zeggen hoe het nu volgens mij eigenlijk zat met dat fameuze geloof in een ‘leven na de dood’, en wat ik daar nu zelf écht van geloofde. Ik vond het een hoogst belangrijke en gewichtige vraag – maar ik zat verlegen met het antwoord. Toen heb ik hem ten stelligste beloofd dat ik zou antwoorden in de preek op zijn begrafenis. En zoals je weet: belofte maakt schuld. Hier komt dan mijn antwoord, postuum gericht aan mijn trouwe ‘compagnon de route’ van zoveel jaren – ik heb er wel eens grondig moeten over nadenken, en ik formuleer het met de nodige bescheidenheid en voorzichtigheid:

Beste José,

er zijn twee tekstjes die reeds jarenlang bij mij thuis aan de muur naast mijn kruisbeeld zijn bevestigd, en die mijn eigen hele zoekende geloof, mijn twijfel én mijn zekerheid over leven en dood samenvatten en uitdrukken:

Deze tekst – het is al jarenlang haast het enige wat overschiet van mijn geloofsbelijdenis, een tekst van Gerard Kornelis van het Reve:

‘Eigenlijk geloof ik niets

en twijfel ik aan alles, zelfs aan U.

Maar soms, wanneer ik denk

dat Gij waarachtig leeft,

dan denk ik dat Gij liefde zijt en eenzaam

en dat, in zelfde wanhoop,

Gij mij zoekt zoals ik U.’

En dan dat kleine stukje uit psalm 73, dat ooit op het prentje van mijn priesterwijding stond, enkele weken voor ook jij priester werd gewijd:

‘Gij houdt mij vast

mijn hand in Uw hand

en alles zult Gij

ten goede leiden…’

Ik ben zelf deze week verjaard – José zou binnen enkele dagen jarig zijn. Wanneer de kalender je toefluistert dat je stilaan aan het einde van je levensweg gekomen bent, dan kan je niet anders dan terugvallen op de hoop dat leven groter is dan alleen maar doodgaan. En dat veroudering en ontluistering ook iets hebben van een soort her-schepping. Dat ouderdom je terug brengt bij een lang gekoesterd visioen dat er meer is tussen hemel en aarde dan je ooit hebt kunnen vermoeden of beleven.

Met ouder te worden weet ik zeker dat ik er niet voor niets ben. Dat er in en achter en boven en onder mij een kracht is, een stem, een impuls, een hand die mij begeleidt en roept, af en toe bij de haren grijpt en mij, dat geloof ik vast, opvangt als de dag van het vallen in de leegte is gekomen.

Ik weet niet veel over God, ook nu niet, hier en nu op het moment van deze uitvaart. Maar Hij of Zij, wat maakt het uit, laat mij niet los – dat houd ik over als een zekerheid. En geen mens kan mij wijsmaken dat het niet zo is. Is dat misschien de grote genade van het ouder worden? Dat je iets, maar niet veel, zèker weet. En dat geen mens dat van je af kan nemen. Dat je er desnoods, als het dan niet anders kan, mee dood kunt gaan. En dat je dan misschien in alle rust en vrede kunt zeggen: ‘Amen-zo is het goed…’?

Natuurlijk stonden Gods armen wijd open voor José op het moment dat hij stilletjes van ons is weggegaan. De armen van die vreemde, onbekende, verre God; mens geworden in Jezus van Nazareth - weerloos en zelveloos, kwetsbaar en tot op het einde schamper uitgelachen omwille van Zijn naïeve godsgeloof, maar met een onwrikbaar vertrouwen in liefde en leven die sterker zijn dan de dood – zo belijden wij vanouds.

De dichter Martinus Nijhoff zegt ergens: ‘Ik denk wel dat wij eeuwig leven, want eens gegeven, blijft gegeven…’ Aan die eeuwigdurende belofte van die vreemde, onbekende, lieve betrouwbare God in de verte, aan de overkant, ergens bij ‘Ten Oever’, hou ik mij vast. Zo’n bewijs van ‘levensverzekering’ en ‘garantie’, neergeschreven op de oorkonde van de Bijbel en het Evangelie – ze is tè mooi en tè belangrijk om NIET waar te zijn…

Lieve mensen,

de hemel kan niet vreemd, niet ver van ons vandaan zijn. Hij is ons rakelings nabij.

De hemel is een huis, en in dat huis een Vader/Moeder, een God die ons verwacht.

‘Die mij het heimwee schonk naar Zijn Verte, Hij waakt ook daar over mij;

dag en nacht gaat Hij met mij mee, een schaduw van vrede aan mijn rechterhand’ – zo zegt het de psalm

Dus vragen wij in dit heilig uur aan de God van Leven en van Liefde:

berg José nu veilig in Uw grote armen, tot wij ons ooit samen mogen warmen in Uw eeuwig morgenlicht

Maar mocht daar in die verre hemel toch altijd ook ergens een plek zijn van waar José ons kan groeten af en toe, en ons – als voorzitter van ons wijdingsjaar - kan blijven gadeslaan en soms een beetje kan corrigeren en bijsturen als het moet.

En mocht vooral dat grote hart van hem altijd voor ons blijven bestaan

en ons tot leven strekken en ten goede komen.

Vaart wel! A Dieu, José! Goede, trouwe ‘compagnon de route’. ‘Tsjeentjebewoarje’ - God zegene en beware je…

En heel, heel wel bedankt voor alles. Amen.

geert dedecker

* **Voorbeden**

Wij bidden tot U, vreemde onbekende God,

Die in de wereld verborgen zit als een zaad

wachtend op het moment om in ons te kunnen ontkiemen.

Wij smeken u, zoek in elk van ons geduldig

naar de vruchtbare plekken waar we open en ontvankelijk zijn

en niet alles zelf willen presteren of in handen houden.

Vind tussen onze rotsen, onze distels en doornen

de goede aarde van ons eenvoudig, dagdagelijks bestaan,

de plekken waar de ‘kleine goedheid’ woont

en de momenten waarin wij voor mensen om ons heen

Uw dadelijke en heiligmakende genade

handen en voeten mogen geven. Laat ons bidden.

Wij bidden U, God,

dat wij mensen mogen tegenkomen zoals José.

Mensen waarin wij een voorbeeld kunnen zien

van de manier waarop geloof dag na dag groeit vanuit de diepte.

Geef ons priesters, diakens en leken, vrouwen en mannen,

gewijden, niet-gewijden en toe-gewijden

die mee willen doen aan het immense ‘pont-ificale werk’

dat ons te wachten staat, in de Kerk en in de wereld.

Geef ons mensen die zich geroepen weten,

als bruggenmakers, verbinders, zalvers, heelmakers en genezers.

Mensen die vroeg willen opstaan

en de grond willen omploegen met geduld en doorzettingsvermogen

omdat zij hoe dan ook geloven in de oogst waarvoor zij dienen.

Dat wij van hen ook kunnen leren gerust te zijn in de goede afloop,

omdat wij weten dat ons leven in Uw hand is. Laat ons bidden.

En wij bevelen bij U aan, God,

zoveel mensen die in onze samenleving bijdragen

aan de groei van eenvoudig geloof,

van hoopvol perspectief, van dienende liefde,

en die ons leren in het alledaagse bestaan

iets te bespeuren van Uw aanwezigheid.

Onbevangen mensen die iets van U uitstralen:

kinderen in hun openheid,

jongeren in hun enthousiasme,

volwassenen in volle daadkracht,

bejaarden met hun grijze-wijze levenservaring.

En vooral bidden wij in dit uur ook voor de mensen uit de wereld van de zorg

in ziekenhuizen, Woon- en Zorgcentra, Palliatieve eenheden

en in zoveel andere huizen en instellingen…

Mensen die gewoon – buitengewoon dag en nacht hun werk doen

met een toewijding die voor onze ogen opbloeit

in een lente van levensmoed, een zomer van liefde en mededogen, een herfst vol rijpe oogst. Laat ons bidden.

* **Gebed om af te sluiten:**

Heer,

laat mij als een zaaier door de velden van het leven gaan.

Ik wil geen onkruid zaaien,

geen eendagsbloemen langs de weg,  
maar graan dat de diepste honger van de mensen stilt.

Leg in mijn handen, Heer, de korrels van Uw liefde  
en toon mij het veld waarop ik zaaien mag.  
Met Uw genade zal ik gaan,  
Uw liefde zaaien in de smalle voren van het mensenhart.

Laat mij dan elke avond, Heer, huiswaarts keren,  
moe, met lege handen misschien,  
maar met een rotsvast vertrouwen op de oogst.

Omdat ik weet dat het kiemen en rijpen van het graan  
alleen maar in Uw handen ligt.

Wil, Heer, mij geven  
al wat een goede zaaier nodig heeft:  
een groot geloof, een rustig hart,

een eindeloos geduld  
en heel veel edelmoedigheid. Amen.