JO:

Vrienden, Corona maakte het ons moeilijk, daarom zijn we vandaag alsnog met de scoutsvrienden bij mekaar gekomen om afscheid te nemen van onze vriend p.Rik en hem te eren met een blijvende herinnering hier.

Alle scouts en oudscouts heten jullie welkom. In het bijzonder Kristien…. De familie van p.Rik en pater Jef die speciaal van Leuven kwamen. We zijn dankbaar voor onze blijvende band, nu hij er niet meer is.

MARYLINE~~:~~

In het jaar 1967 was hij een jonge, timide pater en wij een bende enthousiaste gidsen , die niet zaten te wachten op een aalmoezenier , we waren al meer dan content dat pastoor Frytier langs kwam op kamp in de Vlaamse ARDENNEN met een doos pateetjes.

Het was dus wennen langs beiden kanten pater Rik toen meekwam op onze kampen.

Maar toen we 20 en 30 jaar werden , trokken we weg uit de gidsen en scouts leiding en stichten we een gezin maar jij bleef onvoorwaardelijk de DEERLIJKSE scouts ondersteunen.

Jezus zei: “ ik zal er zijn voor jou” en als priester maakte PATER rik dit heel concreet: “ ik zal er altijd zijn voor de DEERLIJKSE scouts en gidsen en hun families” en in alle eenvoud en in alle bescheidenheid was hij aanwezig.

De ene generatie na de andere volgde op , telkens andere ploegen , telkens andere jonge mensen, telkens andere gewoontes en andere thema’s maar met een bindend element “we waren scouts en we zetten ons in voor onze groep en we hoopten dat de wereld een beetje beter zou worden door onze inzet voor elkaar en voor de natuur”. Maar elke generatieleiding had zijn capriolen en moest de verantwoordelijkheid leren nemen met vallen en opstaan maar Pater RIK kon accepteren en bleef geloven dat alles goed zou komen.

En binnen al dit jong geweld was er altijd een stille tent, waar PATER Rik erin slaagde om met mooie teksten even onze ziel te raken en respect voor het Onnoembare met een vonkje aan te steken.

Pater RIK , jouw flexibiliteit , jouw goedheid was de rode draad door alle generaties heen en elke generatie hield van je.

Wat me bijzonder getroffen heeft op een viering op de fancy fair toen je ziekte al heel wat van je fysieke en psychische krachten opgeeist had . Hoe zorgzaam de toenmalige leiding met je omging , de scouts gaven je de micro en het woord waar het kon en met de zwakke krachten, die te toen nog had , gaven ze je nog een mooie plaats in de eucharistieviering. Ik vond dit ontroerend hoe de jonge generatie leiding zorg droeg voor je zoals kinderen voor hun grootvader.

Pater RIK , waar je ook nu bent , hou een oogje in het zeil van deze fantastische scouts en gidsengroep van Deerlijk .

JO:

Rik, Uitermate Wilde Ouistiti, je was 53 jaar mijn goeie vriend (een stuk van mijn leven) . Het nieuws van je ziekte kwam hard binnen, je had lang verzwegen dat er iets scheelde.

Het was een geluk dat Kristien je bij haar thuis voortaan zou te verzorgen…… Een bijzondere opgave! Vele vrienden en zo ook p. Jef brachten je daar regelmatig een bezoekje voor een koffie en een snoepje….. (je was een snoepkous) en maakten ook eens een wandelingetje…. eerst te voet, later met de rolwagen, goed ingeduffeld want je had het altijd koud…

In het begin ging ik ook met jou op maandag wel eens naar de markt in Kortrijk waar je zo graag een koffietje ging drinken aan het busje.

“Dag pater Rik **!!!**” … oudleerlingen van de Paulintjes, oudscouts en zelfs Kortrijkzanen…. Je probeerde ze te benoemen met hun naam maar dat lukte minder en minder.

“Dag pater Rik**!!!**” … steeds dezelfde begroetingen ook toen we in de Gavers op ontdekking gingen…je kende er ieder hoekje…. En dan eens stil zijn samen op een bank om te luisteren naar de natuur.

Bij Kristien thuis : “Kijk eens wie er hier is p.Rik? **JO**… **Ha**kie! Je glimlachte van uit je zetel en ik begroette je met een stevige linker. We lachten dan samen en in die fractie deelden we de vele fantastische scoutsherinneringen!!

Stillekes ging het moeilijker….. de lieve mensen van familiezorg en de vrijwilligers losten nu Kristien af als ze uit werken was. Iedere dag om 10 voor 5 ging de telefoon om te zeggen dat ze onder weg was en om te vragen hoe je dag was….,,,,, Jo is hier!

Thuis gekomen genoot je dan zoals altijd, in stillte van je bordje fruit dat prompt klaar gemaakt werd.

p.Rik, je ging heen zoals je geleefd hebt.

Het was stil op je kamer, vrienden kwamen nog afscheid van je nemen.

……..Je heb nog je ogen geopend….ik zag aan de muur de stok die je kreeg met de toteminscriptie “Uitermate Wilde Ouistiti” en het stoffen welpenpopje dat vroeger in je auto hing. Deze kregen inmiddels een mooi plaatsje in de living van Kristien.

……..19 september 2020 is een vroom en bijzonder mens heen gegaan

Graag had ik nog de vele medewerkers bedankt die het mogellijk gemaakt hebben om deze blijvende herinnering aan p.Rik te helpen realiseren:…. Het gemeentebestuur,de paters Heilig Harten, de sponsors, de leden van onze oudscoutswerkgroep…

Ik wil ook de vele vrijwilligers bedanken die Kristien bijstonden om p.Rik wat te verstrooien als ze er niet was.

p.Jef zal na het woordje van schepen Bert, deze blijvende herinnering,,,,,,, ons p.Rik babbelhoekje onthullen en zegenen.