**HOMILIE UITVAART ELVIRE DESMET 1927-2011**

Vandaag nemen we afscheid van Elvire. Een diep gelovige vrouw met een grote devotie voor Maria. Op het einde van de homilie zou ik samen met jullie het ‘wees gegroet’ willen bidden. Een gebed dat ze ontelbare keren in haar leven heeft gebeden. ‘k ga een beetje lezen zei ze dan. Ook tijdens haar ziek-zijn kon je haar een plezier doen door samen met haar te bidden. Het gaf haar ongelooflijk veel steun. Haar geloof zal haar rechtvaardigen.

Daarom koos ik ook de brief aan de Romeinen als eerste lezing. Het kan voor gelovige mensen een enorme steun betekenen dat ze zullen gerechtvaardigd worden door hun geloof. Want zo krijgen ze toegang tot Gods genade. En Paulus verzekerd ons dat onze hoop niet beschaamd zal worden. Christus heeft voor ons zijn leven gegeven. En dat is iets zeer uitzonderlijk. Niet velen kunnen dat. Maar Zijn liefde voor ons is zo groot dat Hij dit wel gekund heeft.

Elvire was een eenvoudige vrouw. Ze sprak soms meer met haar blik dan met woorden. Als jongste van 18 heeft ze wellicht veel moeten zwijgen en luisteren. Ze was nu de laatste van die 18 die is heengegaan. Haar ziek zijn heeft ons veel geleerd. Eerst en vooral, zoals ik reeds zei: de rol die het geloof kan spelen in het leven van een mens. Maar er zijn nog andere dingen. Er is ook de sterke band die ze had met haar man Jozef. Onafscheidelijk verbonden met elkaar. Het was zeer goed te zien tijdens het ziek zijn van Elvire. Jozef, gij hebt hier iets heel bijzonders gedaan. Het toont ons hoe ‘nabijheid’ zo belangrijk is, en een echte kracht betekend voor mensen. Het heeft bij Elvire ook veel rust gebracht. Waardoor ze nog kon leven in overgave. Zeer veel verlangde zij niet meer, alleen dat jij, Jozef er was. En nu en dan vroeg ze: “geef mij wat water”. Het klinkt als de vraag die de Samaritaanse vrouw kreeg van Jezus. Geef mij wat te drinken. Het was het begin van een heel diep gesprek tussen Jezus en de Samaritaanse. Ook Elvire heeft aan de Heer water gevraagd, om nooit meer dorst te krijgen. Ze krijgt het nu van ganser harte, want haar geloof hierin zal niet beschaamd worden. Het water dat Hij ons geeft wordt een bron waaruit water opwelt tot eeuwig leven.

Geachte familie, beste mensen,

Dit is de boodschap die ik jullie vandaag wil meegeven bij het afscheid van Elvire. Twee dingen die we heel sterk aanvoelen en zien. Namelijk de kracht van het geloof en onze dorst naar eeuwig leven dat gelest wordt.

Jozef, de band die je hebt met je vrouw gaat niet verloren. Er is nu een onzichtbare band die gaandeweg zult mogen ontdekken. Moge de gave die jij kreeg om iemand nabij te zijn, nu ook gedeeld worden met anderen. Jij kunt voor anderen een bron zijn van Levend water.

Elvire, vaarwel en tot weerziens. Wellicht bij de put van Jakob, of nog beter bij de bron van eeuwig leven. Amen.