# HOMILIE BIJ DE UITVAART VAN DE HEER

**GEERT DECRAEMER**

**Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Lucia Markegem**

**vrijdag 5 juli 2019**

Marleen,

Matthias en Lien,

Tom,

beste familieleden, vrienden, trouwe buren en thuiswachters en vele bekenden van Geert,

beste Zusters van het Geloof,

lieve mensen,

ik had het voorrecht verleden zaterdag in de voormiddag thuis aan Geert de ziekenzalving te mogen toedienen, in aanwezigheid van Marleen, Matthias en Tom, enkele familieleden, vrienden-thuiswachters en buren. Het was een ingetogen, eenvoudig en tegelijk zeer indrukwekkend gebeuren. Geert is gedurende de ziekzalving gestorven: in vrede, omdat hij blijkbaar klaar was voor de verre reis die hem te wachten stond. Net op het moment dat hij “vertrok” baden we psalm 23, met daarin die prachtige verzen vol rustige zekerheid en vertrouwen: ‘De Heer is mijn herder – het zal mij nooit aan iets ontbreken…’ (ps. 23, 1).

Niet toevallig hebben we Geert daarnet, bij de begroeting aan het begin van deze uitvaart, met dezelfde psalmverzen onthaald in deze parochiekerk van Markegem, waar hij ooit met Marleen is getrouwd.

In deze homilie bij Geerts uitvaart, wil ik proberen één en ander samen te vatten en te verwoorden van wat wij geleerd hebben uit alles wat met en rond hem gebeurd is in de laatste dagen, weken en maanden van zijn leven en sterven.

Drie belangrijke zaken op zijn minst:

1. Iets over Kerk-zijn en samen Kerk-maken.
2. Iets over God en over (een beetje) “goddelijk” mens-zijn.
3. Iets over het leven zelf, dat ruim is en diep als de zee…
4. **Iets over Kerk-zijn en samen Kerk-maken.**

Marleen heeft trefzeker het evangelie gekozen voor de uitvaart van Geert. Zij wilde hier absoluut het verhaal horen voorlezen over die verlamde man in Kafarnaüm, die door vier mensen via een gat in het dak tot bij Jezus werd gebracht. Het is waarachtig een wonder verhaal!

Het verhaal is vooral zo deugddoend, omdat het zo bemoedigend spreekt over ons dagdagelijks menselijk bezig zijn met elkaar. Al dat zwoegen en zweten, dat sukkelen en ploeteren, dat heen en weer geloop, die hele processie van Echternach van mensen die het voor elkaar willen opnemen, die elkaar dragen, verdragen en vér dragen, wordt daar in Kafarnaüm (het ‘Dorp van de Troost’!) door Jezus van Nazareth niet over het hoofd gezien of geminacht, wel integendeel. Hij ziet daar geloof in! Toen Jezus **hùn** geloof zag, staat er geschreven (Matt. 2, 5). Hij stond er bij en hij keek er naar, die Man van Nazareth. En Hij zag dat het goed was, hèèl goed: mensen in de weer met en voor mekaar, verzameld door, verbonden met die éne verlamde man…

**Geloven is volgens dit evangelieverhaal:** door de ogen van Jezus leren zien naar het geloof van mensen om ons heen. **Kerk maken is:** wat die vier vrienden samen doen met en voor die verlamde man. **Kerk is:**zorgen voor een netwerk waar iedereen iedereen draagt.

We moeten op vandaag zoals Jezus weer gelóóf leren zien in al de omwegen van mensen die op één of andere manier met elkaar op zoek zijn naar inzicht en uitzicht, naar genezing en aanvaarding. Wij zijn allemaal kwetsbare mensen die op elkaar aangewezen zijn, die zorg nodig hebben en zorg willen delen. **Meer dan ooit ben ik er van overtuigd dat God om alle mensen lief te hebben aan een paar van hen genoeg heeft.**

**En wij vragen ons af: heeft die verlamde man nu zijn genezing te danken aan Jezus of aan zijn vrienden?** Heeft Geert zijn kunnen en mogen sterven in vrede te danken aan het sacrament van de ziekenzalving, aan die psalm over de Goede Herder – of aan de lieve zorgzame mensen die om hem heen waren? Er is maar één goed antwoord op deze vraag: aan allebei! Die vier

vrienden doen iets, en Jezus doet iets.

Je mag dat niet en nooit tegen elkaar uitspelen: mensen die samenwerken met elkaar en Jezus die zonden vergeeft en een mens weer in beweging brengt. Horizontaal en verticaal bezig zijn in de Kerk van Kafarnaüm: ze horen onafscheidelijk bij elkaar, als in een kruiswoordraadsel. En je moet die beide dimensies maximaal trachten in te vullen om het raadsel ooit een beetje

opgelost te krijgen.

De genezing, de vrede en de vergeving kwamen er aan toen Jezus **hun geloof** zag, zegt Marcus. **'Hùn vertrouwen'** staat er letterlijk, niet 'zijn vertrouwen', niet het vertrouwen van die verlamde man alléén. Het is toch opvallend dat in dit verhaal die verlamde man **niets** doet, niets ‘verdienstelijks, niets ‘religieus’ of zo... En precies aan hém vallen al die wondere dingen te beurt: mogen opstaan en tot leven komen, je zonden die vergeven zijn, thuis mogen komen, geheeld en genezen worden van je grote heim-wee, je verlangen naar huis... Blijkbaar kan het geloof van je medemensen minstens even heilzaam voor je zijn als je eigen geloof!

Beste familieleden, buren, thuiswachters vrienden, bekenden van Geert die dit allemaal met hem en met Marleen samen onophoudelijk hebben gedaan: jullie hebben schitterend kerke-werk gepresteerd, weten jullie dat? Jullie hebben samen met Geert zijn hemel ‘verdiend’, en tegelijk ook die van jullie. Duizendmaal bedankt. Ik sta daar – net zoals Jezus – van te kijken..!

1. **Iets over God en over (een beetje) “goddelijk” mens-zijn.**

Beste mensen,

GOD IS RUIMTE… Zo leert ons het fameuze dogma over de Heilige Drievuldigheid. Want

* **God is VADER.** Met oneindig veel ruimte voor vergeving en onvoorwaardelijke aanvaarding. Met kansen op altijd herbeginnen, met mildheid en openheid voor wie verloren is gelopen of eigenzinnig zijn eigen weg is gegaan. Dat horen we in de parabel van de Goede Vader en de verloren zoon.
* **God is ZOON.** Met ruimte voor universele en wereldwijde broederschap, maar ook dichtbij: een bestendige oproep tot mensen om trouw en nabij te zijn, een appèl tot doodgewoon en eenvoudig mens-zijn met en voor elkaar. Dat leren we van Jezus van Nazareth.
* En **God is GEEST**. Met ruimte voor vriendschap en verbondenheid, voor gemeenschap, voor gesprek in de relatie, voor af en toe spreken en vooral luisteren, voor buurmanschap en supporter-zijn van elkaar, voor samenhorigheid, voor daadwerkelijke solidariteit, desnoods dag en nacht…

Lieve mensen hier aanwezig,

in een reportage van 27 december 2014, gemaakt op het eiland Schiermonnikoog, vertelt Stef Bos wandelend aan zee met Leo Fijen over zijn 92-jarige vader die in de loop van dat jaar overleden is.

‘We hebben zo’n volle reis met elkaar afgelegd…’, zegt hij. ‘Toen hij begraven werd zei ik tegen mijn broer en zus: ‘We moeten vieren dat hij er is geweest, en niet alleen rouwen omdat hij er niet meer is…’

‘Kijk, dit heeft mijn vader mij nagelaten toen hij vertrok (wijzend naar de zee achter zich). Sommige mensen als ze doodgaan laten een LÉÉGTE na, en daar dwaal je in rond, en je weet niet wat je er mee moet. Want je zit met vragen of met een schuldgevoel of wat dan ook… Maar mijn vader heeft RUIMTE nagelaten – ruimte om zelf in te vullen…’

Zo is het precies: ook Geert laat geen lèègte na – maar heel veel ruimte. En straks, als het verdriet om het afscheid wat getemperd is en een beetje een plaats heeft gekregen, is het aan jullie (familie, thuiswachters, buren, parochianen…) om die ruimte in te vullen met herinneringen en vooral ook met nieuwe initiatieven om bij elkaar te komen, met gelegenheden tot inzet en inkeer, met werklust en vindingrijkheid, met bondgenootschappen en verbindingen die mede op Geerts inspiratie en voorbeeld zijn geënt… Zo, en niet anders, zal hij voor jullie blijven leven voor altijd.

1. **Iets over het leven zelf, dat ruim is en diep als de zee…**

Geert hield van de zee. Hij ging er heel graag naartoe. En hij kwam er tot rust. Want hij wist: wij mensen kunnen van de zee heel veel leren…

Bijvoorbeeld deze wijze levensles: dat het ritme van alle leven het ritme is van ebbe en vloed, van land veroveren en land weer prijsgeven, elkander vasthouden en weer loslaten, naderen en weggaan en terugkeren, altijd weer…

Dàt is het grote geheim van de zee. De zee is trouw, omdat zij los kan laten en ruimte kan geven, maar ook altijd terugkeert. Ook wanneer zij het land hartstochtelijk heeft bestormd en overweldigd, trekt zij zich daarna altijd weer – heel bescheiden – terug, en laat het land zichzelf zijn. De zee die altijd komt en gaat, in het ‘perpetuum mobile’ van ebbe en vloed (en soms eens over-vloed…) Zo trouw en zo geduldig is de zee. Zo trouw en geduldig was ook Geert – dat heeft Marleen mij herhaaldelijk en met veel nadruk en vertedering verteld.

En dan het andere grote geheim van de zee: de zee kan dràgen! En dat kan ze maar omdat ze diepte heeft. Het is een simpele wet van de natuur: hoe meer diepte, hoe meer draagkracht. Mocht er maar vijf centimeter water in de zee staan, mocht er alleen maar oppervlakte-water zijn in de zee, dan liepen stelselmatig alle boten vast, dan zou alle beweging en alle leven hopeloos stranden en verzanden. Zo is dat: wie enkel wedt op een leven van spelevaren – een beetje surfen op de golven dicht bij het strand en je laten drijven, weet je wel – die kent de diepte van het leven niet, en vindt dus ook geen draagkracht…

Beste mensen,

de naam van de zee is zoals je weet precies dezelfde als de Naam van God: ‘Ik-zal-er-altijd-zijn’…

We gaan Geert Decraemer hier niet heilig verklaren. Dat zou alleszins het laatste zijn wat hij zelf had gewild (hij was wel op zijn manier een zàlig mens!) Maar dat we (zonder dat hij dat zelf besefte) af en toe in zijn manier van doen en zijn een glimp van God mochten opvangen: dat mogen we hier in zijn uitvaart wel zeggen. Het is onze opdracht in het leven - ieder op zijn manier en op zijn tijd – mens proberen te zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Geert is daar op zijn bescheiden en eenvoudige manier schitterend in geslaagd (ik denk dat hij er zelf een beetje verlegen zou om lachen). Niet te veel woorden – geen complimenten maken… Voortdoen en volhouden, soms op je tanden bijten, zeggen waar het op staat, niet klagen, niet op-jezelf-betrokken-zijn, dankbaar zijn voor wat mensen met en voor je doen… En voortdoen, voortdoen, voortdoen… Geert heeft het ons allemaal al doende geleerd. We zijn er hem ontzettend dankbaar voor.

Beste mensen,

waar zou Geert nu zijn, nu hij gestorven is?

Misschien kan dit gedicht een voorzichtig begin van antwoord zijn:

Zeg aan de zee

dat ik nu wijder ben

ruimer dan de verste verte

zonder oever

zonder grenzen

Zeg aan de lente

dat ik nu blijer ben

frisser dan de jongste jeugd

zonder twijfel

zonder vrees

in de volheid van het leven

Zeg aan de liefde

dat ik nu vrijer ben

dichter bij eenieder

dan beminnen ooit kan zijn

zonder gemis

zonder pijn

in de volheid van al wat is

(Leen Maeyaert)

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 is er een Goede Herder,

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.

Lieve sterke Marleen, Matthias en Tom, onthoud voor altijd de woorden uit één van de paasverhalen, bewaar ze in de zachtste plek van jullie geheugen, en leer ze ‘par coeur’:

‘Hou mij niet vast,

 maar ga aan mijn broeders zeggen:

 Hij lèèft!

 Dit heeft Hij mij gezegd:

 Ik zal opgaan naar het huis van mijn Vader

 om daar een plaats voor jullie te bereiden.

 Want in het huis van mijn Vader

 is ruimte voor zeer velen…’ (kijk, daar heb je dat woord ‘ruimte’ weer!)

Dus vragen wij in dit heilig uur

aan de God van Leven en Liefde:

berg Geert nu in Uw grote armen,

tot wij ons ooit samen mogen warmen

in Uw eeuwig morgenlicht.

Zorg goed voor hem, lieve God.

Bewaar hem als een zonnebloem,

een klavertje-vier, een vergeet-mij-nietje,

een tuiltje ogentroost.

Als een verborgen schat,

een ster waarin wij blijven geloven,

een zegen die ons nooit verlaat.

En mocht daar in de hemel hoe dan ook

ergens een plekje zijn

vanwaar hij ons kan groeten af en toe en ons kan gade slaan

en ook een beetje in de gaten houden.

Vaart wel, Geert! A Dieu!

‘You never walk alone…’

God zegene en beware je.

En wel bedankt voor alles.

Je was in alle bescheidenheid

een heel groot, ja voor ons een beetje een “goddelijk” mens.

Amen.

geert dedecker