Dankdienst voor het leven van Maria Catharina Revet – Wassenaar, gehouden op donderdag 7 mei om 13.15 uur in de aula van crematorium Rhijnhof te Leiden. Voorganger: ds. Margreet Klokke, predikant van de Leidse Binnenstadsgemeente in de Hooglandse kerk.

Begroeting

Welkom, in de aula van crematorium Rhijnhof.

Welkom aan u, die hier vandaag fysiek aanwezig bent,

en welkom aan u, die deze dienst op een later moment via internet meebeleeft.

Het is goed dat u er op wat voor manier dan ook bíj bent,

nu we afscheid moeten nemen

van Maria Catharina Revet – Wassenaar,

die afgelopen zaterdag 2 mei onverwacht, maar rustig thuis,

is overleden, 85 jaar oud.

In dit uur met elkaar

willen we haar naam gedenken

haar leven recht doen

en haar in tastend vertrouwen

uit handen geven

in de hoede van de Heer, waar Maria zich haar leven lang door heeft laten dragen,

de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft,

die trouw blijft tot in eeuwigheid

en nooit laat varen…

O God,

Hier zijn wij

bij elkaar

voor een uur

van stil staan

bij Maria.

Een uur

waarin we onszelf

de tijd gunnen

om te kijken

naar wat er

allemaal leeft

in ons hart

nu wij

afscheid nemen

van iemand

die ons al

zo lang

vergezelt:

dankbaarheid

om wat we

met elkaar

konden delen;

verdriet om

de dood die

zo onherroepelijk

scheiding

maakt;

en weemoed

om alles

dat voorbij gaat.

Mag dit uur

hier bij elkaar

ons troost bieden

door mensen

die meeleven

woorden

die raken

en muziek die

dragend is

door Christus

onze Heer,

AMEN.

Schriftlezingen: Prediker 4: 7-12 en 1 Johannes 4: 12, NBV

Tot voor kort ging Maria nog elke dag haar geliefde Leiden in, met haar fototoestel, Judith vertelde het al. Met haar heldere blauwe ogen keek ze aandachtig om zich heen en maakte foto’s van wat haar trof. Als ik me dit voorstel, denk ik – het is eigenlijk een heel mooi beeld, van wie ze was. Ze was iemand die goed kon kijken, naar de wereld om zich heen, naar de mensen om zich heen. Ze had er niet zo’n behoefte aan, om gezien te wòrden. In allerlei verhalen, die ik deze week van haar familie en kerkvrienden te horen kreeg, kwam dit terug. Ze had oog voor haar omgeving, voor ons, maar hoefde zelf niet zo nodig in de schijnwerpers te staan.

Ze was een echte Leidse. Geboren aan de Hoge Woerd, als tweede van drie dochters. Rietje, werd ze genoemd. Na haar schooltijd ging ze naar de Haanstra kweekschool voor kleuteronderwijs. Eén van de weinige mogelijkheden, voor meisjes die iets konden en wilden, in die tijd. Ze werd alleen geen kleuterjuf, ze kreeg al snel werk als secretaresse. Toen ik bij haar thuis was, om dit afscheid met Judith en Luna voor te bereiden, dacht ik - ja natuurlijk, dat moet dé ideale baan voor haar zijn geweest. Secretaresse. Want wat moet ze ordelijk zijn geweest! Bij haar binnen stond alles op zijn plaats. Er zwierf daar niets rond. De boeken stonden soort bij soort in de boekenkast, de fotoalbums op jaartal geordend. Zo iemand heb je nodig, in ieder bedrijf.

Rietje heeft verschillende instellingen en bedrijven gediend, als secretaresse. Langer dan de meeste van haar leeftijdsgenoten was ze een werkende vrouw, die in haar vakanties spannende reizen maakte. Best vooruitstrevend eigenlijk, een feministe ‘avant la lettre’. Weinig mensen zullen weten, dat ze in die tijd wèl verloofd is geweest. Ze praatte niet over zichzelf, ze zou je niet zomaar iets over een eigen verdriet toevertrouwen. Deze verloofde is ziek geworden, en in korte tijd aan leukemie overleden. Zo kwam het, dat zij zelfstandig bleef, en pas toen ze ruim over de dertig was met Kees trouwde.

Kees had een drogisterij aan de Lage Rijndijk, die een begrip was in Leiden. Je kreeg er niet alleen de pilletjes, zalfjes, poedertjes of snoepjes die je zocht, maar altijd ook een joviale groet of een vriendelijke vraag - ‘en hoe is het met u vandaag?’ Rietje was één van de vaste klanten.

Toen Kees’ eerste vrouw na een lang ziekbed overleed, begon hun winkelcontact te veranderen. Ik denk dat Kees haar zàg, als wie ze was. Ik weet het natuurlijk niet, ik was er niet bij. Maar ik denk het, omdat ik hoorde dat hij begonnen is om haar in plaats van Rietje Maria te noemen.

Judith heeft al verteld, hoe deze twee een span werden. Een twee-eenheid. Ik zag het ook, op foto’s die ze me toonde. Daar staan ze heel innig op, Maria steevast met haar armen helemaal om Kees heen geslagen. Ze was van het aanraken, iets waar we nu erg naar kunnen verlangen. Ik kan me voorstellen, dat het voor jullie als kinderen vreemd was, om je vader ineens in zo’n nieuwe twee-eenheid te zien opgaan. Tegelijk waren jullie al heel zelfstandig geworden, door het lange ziekbed van je moeder. Jullie zagen het van een afstandje aan.

Een twee-eenheid. Maria en Kees waren wel verschillend, maar toch heel erg samen. Hun samenzijn heeft hen, als ik het goed gezien heb, versterkt in wat hun kracht was. Een beetje zoals Prediker het zegt, de Oud Testamentische filosoof, van wie ik enkele gedachten heb voorgelezen. *Je kunt beter met zijn tweeën zijn dan alleen,* zei hij, *want (…) wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind. (…) Wanneer je bij elkaar slaapt geef je warmte aan elkaar (…) en met zijn tweeën houd je stand als één van de twee wordt aangevallen.* Maria nam niet alleen huishoudelijke taken van Kees over, maar hielp al snel ook in de drogisterij. Ordelijkheid, kwam er, ook daar, alle zakjes, potjes en tubetjes keurig op een rij. Kees kon zich daardoor meer op zijn bestuurlijke taken richten. Allebei hadden ze oog voor mensen. Zelf hadden ze geen aandacht nodig. Omdat ze er voor elkaar waren, konden ze er voor anderen zijn. Goud, zijn mensen als zij, voor een vrijwilligersorganisatie als de kerk. Ze hebben van alles gedaan voor de Marekerk, en ze zijn hulpkoster geweest, in de Hooglandse kerk, in de tijd van Afke Kastelein, hoorde ik. Dat betekent dat ze altijd klaarstonden voor duizend en één kleine klusjes.

Na de dood van Kees, nu vijf jaar geleden, is Maria hier op kleine schaal in haar eentje mee doorgegaan. Ze deed duizend kleine dingen voor anderen. Iemand vertelde me, dat ze altijd een paar extra kerkblaadjes meenam. Voor buren, die niet naar de kerk konden. Een ander vertelde, dat ze haar en haar man om de zoveel tijd een envelopje gaf, voor een goed doel waar zij zich sterk voor maakten. Mij heeft ze een keer gevraagd, op bezoek te gaan bij een buurvrouw die dat nodig had. Ze was iemand met oog voor de mensen om haar heen, ze hoefde zelf niet zo nodig in de schijnwerpers te staan. Kees had haar gezien, dat was voor haar genoeg.

*Je kunt beter met zijn tweeën zijn dan alleen,* zei Prediker, *want met zijn tweeën houd je stand* als het even moeilijk is. En, zegt hij ten slotte: *een koord dat uit drie strengen is gevlochten is niet snel stuk te trekken.*

Dat is opvallend. De hele gedachtegang van de Oud Testamentische filosoof cirkelt om het getal twee. En dan eindigt hij ineens met het getal drie. Met dat koord dat uit drie strengen is gevlochten. Dat is niet zomaar. Dat doet hij bewust. Waar mensen zo in liefde elkaar zijn toegewend, daar kun je soms iets van een ‘meer’ voelen, wil hij zeggen. Een kracht, een geest die hen te boven gaat, die hen overstijgt. De aanwezigheid van een verborgen derde. En dan denkt hij aan de Eeuwige. In zijn traditie: de bron van alle liefde.

Deze bijbelse traditie – die was ook belangrijk in het leven van Kees en Maria. Beide waren erin opgevoed. Mijn voorganger ds. Alblas vertelde me, dat ze altijd samen uit de bijbel lazen en hun gebeden zeiden. Houd van God, is de kern van deze traditie, en je naaste, zoals jezelf. Dat hadden ze geleerd, van huis uit, en ze waren het zelf blijven doen. En ik vermoed, dat ze merkten: wie geeft, ontvangt ook. Je krijgt iets, als je liefde geeft. Er zit een ‘meer’ in. Iets dat boven jezelf uitgaat. Een verborgen derde. Je komt ermee, op Gods terrein. De apostel Johannes heeft dat ook zo ervaren. Hij zegt: *Niemand heeft ooit God gezien, maar als we elkaar liefhebben blijft God in ons…* In de liefde ben je met andere woorden in God. Je wordt erin gedragen door hem.

En gedragen, zo voelde Maria zich vast en zeker. Eén van haar lievelingsliederen, was psalm 84. Hij heeft geklonken aan het begin van deze dienst. Dat is het lied van een pelgrim, die op weg door het leven telkens uitrust in het huis van God en dan weer verder kan, met een lied in de mond. *God de Heer is een zon en een schild,* zegt dat lied en daar put de pelgrim vertrouwen uit. Zo is Maria door het leven gegaan. Ook het laatste stukje van haar reis. In de houding van een kind dat vol vertrouwen in slaap is gevallen, is ze na haar overlijden in bed gevonden. Alsof ze wist: Hij, die zich een zon en een schild had bewezen tijdens haar leven, zou haar ook over de grens van de dood niet begeven. Mag haar vertrouwen, in een leven van liefde gegroeid, u sterken, vandaag en in de dagen die komen. Amen.

Trouwe God,

Wij danken u

voor de

verborgen manier

waarop u

aanwezig

bent geweest

in Maria’s leven

als een

dragende kracht.

Wij danken u

voor wat zij -

gedragen door

haar vertrouwen

in u -

kon betekenen

voor anderen;

dat zij

met kleine gebaren

op onopvallende

en bescheiden wijze

liet merken

grote liefde

in zich te hebben.

Wij bidden

dat wat zij

mét ook haar

onvolkomenheden

voor ons kon

betekenen

bij U bewaard

zal blijven

en een plaats zal

behouden

in ons leven.

En als wij elkaar

in het verleden

over en weer

soms gekwetst hebben

of teleurgesteld…

dat wij dit kunnen loslaten

onszelf en haar

kunnen vergeven.

Wij bidden voor

Bas en Judith

voor wie zij

een tweede moeder was

en hun partners

Hetty en Luna

En we bidden voor

Hannie

haar jongere zus

en wie bij haar horen;

dat zij kracht krijgen

om verder te gaan

door goede

herinneringen,

onderling

gesprek,

aandacht

van mensen

en verborgen

achter dit alles

uw trouwe

aanwezigheid.

Wij bidden

voor elk van ons

die geraakt is

door de inbreuk

van de dood

in ons leven,

wie we ook zijn:

familie

vrienden

buren

of kerkgenoten.

Dat we

in dit uur

iets bespeuren

van het méér

van de liefde

en ondanks dat we elkaar

nu niet kunnen aanraken

ons er toch door

gedragen weten

als op uw

eeuwige armen.

Door Christus, onze Heer,

AMEN.

Om de laatste eer te brengen

aan een dierbare

staan wij hier nog even

rond het dode lichaam

dat ons van haar

is overgebleven.

Wij houden onze ogen gericht

op de Eeuwige

en wij spreken uit

in tastend vertrouwen

dat dit het einde niet is

dat onze God een God van levenden is.

Meer dan haar lichaam

is ons de naam van onze dierbare gebleven;

die naam spreken wij hier uit

met eerbied en genegenheid

Maria Catharina Revet – Wassenaar

Geschreven, haar naam

in de palm van uw hand

net zo onuitwisbaar

als in ons hart.

Wij bidden

als wij haar lichaam uit handen geven

en het tot as vergaat

mogen wij vertrouwen

dat wij haar dan in úw handen leggen

dat zij bij u geborgen is

door Jezus Christus onze Heer,

die ons leerde bidden: