**STOP 1: Yellow ribbon/bezinning**

 Iedereen herinnert zich zeker en vast nog de memorabele bezinningsmomenten op kamp. Een uniek concept, gecreëerd door Pater Rik, dat tot op vandaag vele leuke en intense herinneringen naar boven brengt. Op voorhand werden er enkele ploegen samengesteld voor de voorbereiding van de bezinning. Zo werd er een altaar geïmproviseerd en diende dit versierd te worden met bloemen en planten, en werden alle teksten zoals de voorbeden en de bezinningsteksten opgesteld en voorgedragen door de leden. De technische middelen evolueerden mee van een bandopnemertje tot een cassetterecorder, een walkman met luidsprekers. Maar de muziek was van heel groot belang. Soms werd deze gekozen door Pater Rik, waarbij zijn grote favoriet “The morning has broken” menigmaal in het bos weerklonk, of konden de leden zelf hun favorieten voorstellen. Vooral bij de gidsen werd deze laatste optie erg gegeerd, want voor Pater Rik was het vooral te doen om de tekst en inhoud van het nummer, terwijl de gidsen er zo in slaagden om tijdens de bezinning een keizwoel romantisch nummer te laten afspelen, dat bij hen toch niet onmiddellijk de meest religieuze gedachten losmaakte.

Die bezinningsmomenten zijn ieder bijgebleven. Zo organiseerde Pater Rik ook ooit een bezinning in Luxemburg, tijdens het fietskamp van de verkenners. Pater Rik verzorgde er de mis op een plaatsje tussen de wijnvelden boven de Moezel. De combinatie van de prachtige natuur, een stil moment van bezinning en een panoramisch uitzicht zorgde bij alle stoere verkennersharten voor een onvergetelijk moment waarop zij zich als groep echt bij elkaar voelden.

Op één van de meest natte jongverkennerskampen waar werkelijk alles doorweekt en zompig was en de tenten bijna onder water stonden werd een bezinningsmoment, een beetje als excuus om te schuilen voor de regen, georganiseerd.

3 patrouilles van telkens 8 jongverkenners, 4 leiders, 2 foeriers en pater Rik kropen samen in 1 tent. Uiteraard was het rumoerig met 24 puberende jongverkenners, dicht op elkaar gepakt. Pater Rik haalde zijn alom gekend bandopnemertje boven en zei dat hij een liedje over liefde en vriendschap zou afspelen.

Hij liet het lied "Tie a yellow ribbon round the old oak tree" horen. Jong-verkenners hebben nog niet veel kennis van het Engels, maar ze voelden dat er een boeiende uitleg zou volgen.

Na het lied deed Pater Rik zijn verhaal over de man die uit de gevangenis ontslagen was en op weg was naar zijn vrouw die hij al lang niet meer had gezien. Hij had aan zijn vrouw geschreven dat hij in de bus bleef zitten indien zij hem niet meer wou zien. Als ze hem wel wou zien, dan moest ze maar een geel lint knopen rond de oude eik die op de weg van de bus stond. De bus passeerde en er hingen wel 100 linten rond de boom.

Pater Rik vertelde het heel rustig, heel mooi. De jongverkenners waren muisstil. Je moet het maar doen, 24 jongverkenners stilhouden. Het liet op hen een diepe indruk na.

Het verhaal over vriendschap werd schitterend door Pater Rik gebracht.

Die nacht was er nachtwake: telkens 2 of 3 jongverkenners die om het kwartier of het half uur het kampvuur brandend moeten houden. Er lag een boekje bij waarin ze hun gedachten konden opschrijven. Er stonden heel mooie impressies in over wat Pater Rik hen over vriendschap en liefde vertelde.

Toen de leiders achteraf dat boekje lazen, was duidelijk dat het hen hard had aangegrepen.

Dank je, pater Rik, voor alles wat je voor de scouts deed.

**STOP 2: Fancy-Fair**

De Fancy Fair is stilaan uitgegroeid tot een groots reüniefeest, nu zelfs al geëvolueerd tot een 4-daags evenement, de zaterdagnamiddag was er altijd de openluchtviering van en met Pater Rik. Tijdens deze viering onder de ruisende bomen, keerde voor het eerst in drie weken opbouw en hard labeur de rust en stilte terug op het Gaverdomein. Pater Rik zorgde samen met leiding en leden voor tekst en muziek en duiding bij het jaarthema. De hele leidingsploeg is er klaar voor, het feest kan beginnen. En dan spreekt Pater Rik op het einde van deze openluchtviering de woorden: “Ga nu allen heen in vrede, maar blijf gerust nog een beetje…”

En na de viering starten de spelen, de bar gaat open, de resto steekt de barbecue aan… de Fancy-Fair komt op gang. En dan zie je plots Pater Rik terug op je afkomen… met een kaartspel in de handen, want het altaar op het podium moest snel plaatsmaken voor het Rad van Fortuin, waarbij je voor een minimale inzet een heerlijke taart kunt winnen. Pater Rik liep ook jaren rond met de ‘Pietjesbak’ of schuimde dagenlang met iemand van de leiding mee de handelszaken van Deerlijk af op zoek naar prijzen voor de trekking van de honderden lotjes die werden verkocht. Hij kwam jaren meehelpen met de kabouters om de cadeautjes voor de visput in te pakken, hielp ook wel eens mee met de jonggidsen om de aardappelen voor het frietkot te ‘ogen’ , hielp de leiding met het versleuren van de ‘persjeinen’ naar de resto en was de enige die op zondagmorgen voldoende leiding kon overtuigen om op te staan en de groenten voor de resto te gaan kuisen.

Geen klus was hem te veel, hij sprong bij waar nodig en … Hij had ook de gave alle generaties oud-scouts en scouts op de Fafa te charmeren met een aangename babbel. Pater Rik had op de Fafa nooit een shift, hij was er gewoon altijd.

Dank je wel, Pater Rik voor je inzet op zoveel FaFa’s!

**STOP 3: Kamp**

Pater Rik was er altijd graag bij op kamp dus was juli dé maand voor Pater Rik zijn geroemde vierwieler (waar het welpenpoppetje binnenin aan zijn spiegel bungelde) want dan was het kilometers vreten. Pater Rik heeft er altijd de gewoonte op nagehouden om alle kampen een bezoek te brengen, er enkele dagen te verblijven, deel te nemen aan de activiteiten, een bezinningsmoment te houden en natuurlijk de kampsfeer intens mee te beleven met de leiding en de leden.

Iedereen ziet het nog voor zich, bij aankomst op het kampterrein kwam Pater Rik steevast met zijn “bakske peschen” aangelopen. Dat moest snel geledigd worden, want dat houten bakske zou verder tijdens het kamp dienst doen als een volwaardig badkamermeubel, met een spiegel, waslap-houderke en gewapend met een aantal flessen scheerschuim, want de kans was niet onbestaande dat een of andere jongverkenner of verkenner plots aan de haal ging met zijn scheerschuim voor een nachtelijke schuimparty in de patrouille- tent.

Pater Rik had zijn vaste stekje op het kampterrein, ietwat alleenstaand, weg van het kampvuur en tegelijk niet al te ver van de secretariaatstent. Het befaamde tentje van Pater Rik was netjes ingedeeld in een voorkamertje en een slaapgedeelte. Het werd door de leiding of de leden opgezet, al dan niet onder goedkeurend oog van Pater Rik. Het moest mooi recht staan, op de meest effen ondergrond van het kampterrein.

Het diende natuurlijk om in te slapen, maar kon ook dienst doen als bezinningsruimte. Toen enkele verkenners dachten om de bezinning over te slaan door laattijdig naar het kampterrein terug te keren, werden zij prompt bij terugkomst uitgenodigd in de tent van Pater Rik om de bezinning nogmaals over te doen.

De tent van Pater Rik werd altijd gerespecteerd als zijn privéterrein. Nu ja, dat lukte vrij goed maar toch gebruikten sommige leden deze tent als schuilplaats om zo aan een activiteit zoals dauwtrip of nachtspel te ontsnappen.

Opvallend was dat P. Rik de laatste jaren verkoos zijn tent op het kampterrein van de jonggidsen of gidsen op te zetten, en niet langer meer op dat van de jongverkenners of verkenners. Hij had daar naar eigen zeggen een reden voor, namelijk dat het er soms iets te wild aan toeging bij onze jongverkenners en verkenners. Dat hield natuurlijk wel in dat Pater Rik na een dagje jongverkenners of verkenners, ’s avonds nog de oversteek moest maken naar het kampterrein van de jonggidsen of gidsen om te gaan slapen. En zo raakte hij wel eens de weg kwijt in de donkere Ardennen.

Pater Rik kon ook streng zijn. Heel streng, zelfs.We gaan terug naar het beruchte blote-mannen gidsenkamp in Warre.

Het was het laatste kamp van een lange kampenreeks en Pater Rik begon uiteraard wat vermoeid te geraken. Op de laatste kampvuuravond besloot Pater Rik om iets vroeger dan de rest te gaan slapen, gezien ’s morgens nog een zware opkuisdag op ons wachtte. Maar dat was buiten de laatstejaarsgidsen gerekend, die in hun tenten nog een luidruchtig afscheidsfeestje gepland hadden. Pater Rik kon de slaap maar niet vatten en na meerdere tevergeefse oproepen tot stilte werd het plots te veel. Pater Rik trok naar de feesttent en verplichtte de derdejaars, in het midden van de nacht, alle vuilzakken ( en er waren er veel) die klaarstonden om ’s anderendaags met de ganse groep naar de straatkant te dragen, naar boven te sjouwen. Het was een steile helling naar de straat toe en dus echt wel beulenwerk. De leden, maar ook de leiding, waren verrast van deze harde aanpak van onze aalmoezenier. Maar na de korte nachtrust konden we de ingreep van Pater Rik toch sterk appreciëren, die klus was toch al geklaard.

P. Rik, dank je wel voor al die mooie kampherinneringen!

**STOP 4: Jaarwerking**

Niet alleen op kamp, maar ook tijdens de algemene jaarwerking was Pater Rik een trouwe kapitein die zijn bemanning en matrozen met raad en daad bijstond. Pater Rik hield er ook van om geregeld de takken te bezoeken op zaterdag en zondag en mee te ravotten met de leden. Bosspel, tsjoolderstocht, techniekenvergadering of pleinspelen? Pater Rik deed altijd even enthousiast mee! Stond er een dropping op het programma, dan stapte hij af en toe mee of reed uren met leiding rond op zoek naar een patrouille die verloren gelopen was. Hij ging graag mee of “kwam achter” op het weekend van een bepaalde tak. Op leidingsweekend was hij echter altijd trouw op post. Pater Rik ging vroeger zelfs ook mee op Herfstmale of Herfstontmoeting naar Sint-Joris-Weert. Dit allemaal met zijn heel drukke agenda want Pater Rik was ook lid of bestuurslid van vele andere verenigingen in Deerlijk, zoals de 70-jarigen, de Landelijke Gilde, hij was aalmoezenier van de Statiewijk en de Marquettewijk, lid van de vriendenkring van de Statiewijk, Markant, de vrienden van Lourdes, en nog vele andere organisaties…

Op groepsraden was Pater Rik de onmisbare schakel om verhitte discussies tussen leiding over moeilijke thema’s in rustige banen te leiden. Hij wist op onnavolgbare manier mensen bij te sturen waar nodig en met wijze raad -die hij ook nooit opdrong- samen naar een oplossing te zoeken. Wanneer ouders vonden dat bepaalde zaken niet door de beugel konden, luisterde hij aandachtig naar beide partijen en bemiddelde hij waar nodig. Pater Rik steunde ook zijn leiding bij nieuwe initiatieven en stimuleerde hen die zaken degelijk te organiseren. Dat alles zorgde dat er heel veel respect was voor Pater Rik en wanneer hij iets zei, dan werd het automatisch stil en werd er echt geluisterd.

Alle oud-leiding herinnert zich zeker en vast ook nog de jaarlijkseafscheidsfeestjes, waarbij de uitgetreden leiding nog een laatste keer door Pater Rik in de bloemetjes werden gezet, en sommigen zelfs figuurlijk in hun blootje. Na een uitgebreid aperitief zorgt een kookploeg voor een heerlijk scoutsgerecht en dan was het de beurt aan Pater Rik. Uit een geheim en onuitputtelijk archief, selecteerde en projecteerde Pater Rik nooit eerder verschenen foto’s van de uittredende leiding en werden bijpassende anekdotes aangehaald. Als oud-leiding blijven dergelijke belevenissen je altijd bij. Het was een dankbaar moment vanwege Pater Rik en de leidingsploeg voor de jaren inzet die we allen met veel plezier en vreugde hebben beleefd in de Scouts & Gidsen.

Dank je wel, Pater Rik voor die vele jaren van begeleiding van zoveel leiding en leden!

**STOP 5 : Totem**

We staan dicht bij de plaats waar P. Rik begraven ligt, naast Piet Dheedene, scout van het eerste uur.

Pater Rik kreeg zijn totemnaam voor hij in Deerlijk arriveerde. De totemnaam van Pater Rik is “Ouistiti”.

De Ouistiti behoort tot de familie van de klauwapen. Volgens het totemboek van de Scouts zijn dit ACTIEVE dieren die het meest in beweging zijn op het heetst van de dag terwijl de andere dieren in de schaduw liggen te rusten. Tegenover vreemden zijn ze wantrouwig en PRIKKELBAAR. Over het algemeen zijn ze EIGENZINNIG en soms gedragen ze zich als stoute kinderen. Ze zijn behendig en klimmen goed. Ze zijn vreesachtig van aard, maar goede imitators en ze bekommeren zich om een zieke kameraad.

Het totemboek verwijst de Ouistitie ook door naar de aap en de maki, en daar vinden we dat de aap verstandig is, maar zich toch soms laat verschalken. Ze zijn de levendigste en beweeglijkste zoogdieren, potsierlijk en vrolijk, ze hebben vaak originele ideeën. Ze zijn moedig en zorgen goed voor hun jongen.

Ook is het de gewoonte dat er een voortotem of een adjectief wordt meegeven met de totemnaam. Afhankelijk van de lokale gewoontes, gebeurt dit bij ons in Deerlijk enkele jaren na het ontvangen van de totemnaam. Het adjectief dient om een eigenschap in je totemnaam toe te voegen die er niet inzit, of om een beschreven eigenschap die niet helemaal overeenstemt wat te verzachten.

En zo vonden we bij Pater Rik het adjectief “Wilde”. Wilde Ouistiti… En dat is nog niet alles, want ook dit adjectief had Pater Rik ook reeds voordat hij in Deerlijk arriveerde. Vanwege de Deerlijkse Gidsen kreeg Pater Rik dan maar een extra adjectief toegewezen… namelijk “Uitermate”.

Uitermate Wilde Ouistiti…

Om de traditie in ere te houden en zoals we op de begrafenis met zoveel oud-scouts, leden en leiding ook deden, zullen we met zijn allen 4 keer de volledige totemnaam van P. Rik uitroepen, in alle windrichtingen. We starten naar het oosten, en draaien mee met de zon. Wil iedereen meeroepen: Uitermate Wilde Oustitie

*Uitermate Wilde Oustitie (x 4)*

*B-R-A-V-O*

**STOP 6 Scoutsintrede**

Het allereerste scoutslokaal bevond zich hier. Van 1957 tot 1962 vonden leiding en leden hier onderdak.

Enkele jaren later had de scouts net zijn intrede gedaan in het houten scoutslokaal dat Pater André, de aalmoezenier van de scouts toen, had gerealiseerd aan het Gaverkasteel. Op een dag kwam hij tijdens de vergadering een nieuwe proost voorstellen voor de gidsen… De jonge gast, met een Brabants accent bleek ook een pas afgestudeerde witte pater te zijn en lesgever in het toenmalige Damiaanscollege in Kortrijk waar Pater André econoom was.

Toen kort daarna Pater André geroepen werd naar een parochie in Roesbrugge, werd Pater Rik ook aalmoezenier van de scouts.

We vergeten niet dat Pater Rik wekelijks door weer en wind met zijn “Flandria”brommer van Kortrijk naar Deerlijk kwam. Later deed hij het met het trendy Fiatje, want heel snel sprong hij ook al bij in de parochie waar het Deerlijkse sociale en christelijke leven hem opslokte. Pater Rik werd snel in vele verenigingen en gezinnen een graag geziene, stille, aanwezige kracht.

Talloze keren is ons gezegd geweest dat wij, Scouts & Gidsen Deerlijk, bevoorrecht waren met P. Rik als aalmoezenier. En dat is natuurlijk ook zo. Zelfs tot ver buiten de scouts was men onder de indruk van zijn gemoedelijkheid, het wederzijdse respect tussen P. Rik en de jeugd en ook van zijn blijvend enthousiasme en geloof in onze jeugd.

Ooit is het zelfs eens zo ver gekomen, dat wij onze Pater Rik hebben moeten uitlenen aan de Chiromeisjes van Deerlijk. Paniek alom, want we dachten dat we Pater Rik nooit meer terug zouden zien. Enkele weken later kwam het verlossende nieuws… Pater Rik zou niet definitief getransfereerd worden. Hij keerde terug naar zijn vertrouwde stek aan het Gaverkasteel.

Dank je wel Pater Rik, in naam van de honderden scouts en gidsen, in naam van onze kinderen en onze kleinkinderen. Hoeveel zou je er gedoopt hebben, het doopwater steevast besmet met het scoutsvirus?