***Herinneringen aan het overlijden van vader***

***Bidprentje***

Ter herinnering aan

[Cor Maessen](http://home.hccnet.nl/mcjm.maessen/afbeelding/vader.jpg)

echtgenoot van

AN SMITS

Hij werd geboren op 24 september 1918 te Egchel en overleed op 21  
april 2001 te Venlo

Na een uitvaartdienst in de St. Lambertuskerk te Helden op 26 april,  
hebben we afscheid van hem genomen in het crematorium te Blerick.

Wij danken iedereen voor de aanwezigheid bij het afscheid van onze  
vader en opa.

Kinderen en kleinkinderen

Vader was een buitenmens met veel liefde voor zijn tuin.  
Iedereen kan zich zijn trots herinneren als hij, in het voorjaar zijn  
grond "eerder om" had dan de buren. Elk bezoek van  
kennissen, familie, kinderen en kleinkinderen eindigde met een  
rondje door zijn tuin en kasje.

Hij was een man van weinig woorden, maar met een eigen  
wil en veel interesses. Zijn kinderen en Kleinkinderen stonden  
centraal in zijn leven.  
Graag maakte hij een praatje over de heg met de buren.

Waar hij erg bang voor was gebeurde vorig jaar augustus hij  
kreeg een herseninfarct en raakte "van de benen". Zijn geheugen  
liet hem in de steek; hij kon het allemaal niet meer volgen. Op  
deze manier oud worden heeft hij nooit gewild.  
Zijn wilskracht zakte steeds verder weg.

Na een liefdevolle verzorging in de Prof. Dubois Stichting in Venlo,  
overleed hij snel en zacht, helaas alleen.

Zo is het goed.

Rust zacht  
Kinderen en kleinkinderen

***Preek in de Lambertuskerk te Helden door Pastoor Peeters***

***Pastoor Peeters verzorgde de viering op verzoek van de familie.***  
***Hij is een echte Heldenaar en kende vader persoonlijk.***

***Zijn preek werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd.***

Beste familie vrienden en bekenden

1 7 jaar geleden stond het volgende bericht in de krant:  
"De snoep- en ijswinkel van Cor en Annie Maessen in Helden-dorp is gisteren voor het laatste open geweest.  
Een van de laatste dorpswinkeltjes die de strijd tegen de groten hebben volgehouden heeft de deuren of liever de ramen gesloten".

Tot zo ver dit krantenbericht.

Vele jaren lang heeft de Heldense dorpsjeugd de snoepjes gekocht op de Pastoor V. Knippenbergstraat no 48. Dat adres was een begrip bij de jeugd Met een eindeloos geduld werd er snoep verkocht.  
de zondagscenten werden besteed aan de openstaande raam van die kleine winkel: voor een paar centen dit; voor een paar centen dat. En de bel van de ijscowagen van Cor werd herkend door jong en oud.

"Dao kumt Cor heen"

Een bekend persoon is nu uit ons midden weggegaan.

Cor was een echte buitenmens en zijn tuin betekende veel voor hem.  
Hij had steeds verse groenten voor zijn gezin en menigeen uit de buurt at er van mee. Trots was bij op zijn vele chrysanten.  
Menigmaal heb ik over de heg gehangen om met hem te buurten over zijn tuin en zijn planten en met veel genoegen liet hij iedereen zien hoe zijn tuin er bij lag. Elk bezoek van kennissen, familie, kinderen en kleinkinderen, eindigde met een rondje door zijn tuin en kasje.

"Ich heb de hoof al um", liet hij in het voorjaar weten, als anderen nog niet aan spitten toe waren.  
En in de herfst liet hij zien hoe mooi de chrysanten waren die hij had gekweekt. Daarom heb ik als eerste lezing gekozen voor het verhaal van de bloemen. Cor wist dat je de mensen kunt vergelijken met een tuin vol bloemen, zo totaal verschillend, de een vraagt wat meer zorg dan de ander, de een bloeit vroeg, de ander laat, de een is vlug verwelkt de ander leeft langer, de een is fel van kleur, de ander is wat minder opvallend, de een heeft dorens en de ander is zacht en teer.

leder mens die zo kan genieten van de natuur, van alles wat groeit en bloeit stelt zich vragen over zijn eigen bestaan en het wonder van de schepping. Ook in de bijbel is er vaak sprake van bloemen.

En in het evangelieverhaal wijst Jezus op de bloemen als bij zegt:  
"Kijk naar de bloemen op bet veld, hoe ze groeien en bloeien".

Zelfs koning Salomo in al zijn pracht en praal, was niet gekleed als een van hen. En dan dat wonderlijke einde van het verhaal:  
Maar jij mens, bent me veel meer waard dan de vogels en de bloemen. Tegelijkertijd is in de bijbel de bloem bet symbool van de vergankelijkheid van al wat leeft.

Want zo schreef in het oude testament, 2.5OO jaar geleden, de profeet Jezus Sirach al. "De mens, zijn dagen zijn als gras, bij bloeit als een bloem in het open veld, de wind waait er over been en ze zijn weg".

Voor God zijn we meer dat het gras dat verdort in de wind, meer dan de bloemen die na korte tijd verwelken, we zij door hem persoonlijk gekend en bemind.

Reeds bij zijn doopsel 82 jaar geleden werd door de priester gebeden. God, schrijf de naam van Cor Maessen in de palm van uw hand.

En iets op je hand schrijven betekent. Dat moet je onthouden, dat mag je nooit vergeten.

Als God ons kent bij onze naam, als hij een trouwe God wil zijn, houdt hij ons vast en laat ons nooit vallen.

In Angola schreef een Afrikaan deze mooie woorden. "God wij zijn uw kinderen.  
moge met ons op onze levensweg geschieden wat er gebeurt met de eieren in bet nest van de duif:  
vele malen worden ze omgedraaid en geschud, maar nooit vallen ze op de grond. Zo zijn wij, uw kinderen, altijd in uw hand".Hij trekt ons door de dood naar het leven, bij Hem, voorgoed.

Ook de werkzaamheden om het zijn gezin te onderhouden, lagen steeds buiten. Vroeger werkte Cor in de bossen  
en toen hij daarna ging werken in een ijzergieterij kon hij maar moeilijk zijn draai vinden. Hij wilde naar buiten. Hij moest een schop of schoffel kunnen vasthouden. Gelukkig vond hij geschikt werk bij de Heidemaatschappij. In Gods vrije natuur had hij alle tijd om na te denken over de zin en onzin van het leven en zeer kritisch kon hij zijn mening geven over kerk en maatschappij. Naast zijn aandacht voor zijn gezin met 5 kinderen, was hij jarenlang actief in de vakbond de KAB, het latere NKV. Met het ouder worden maakte hij zich grote zorgen,

"Ich bin bang dat ik ene kier van de bein goan". liet hij steeds vaker horen.  
Het lopen werd hem de laatste jaren steeds moeilijker. En dan werd hij het vorig jaar getroffen door een infarct.

Het werd een lijdensweg: ziekenhuis, verzorgingshuis, gebroken heup, ziekenhuis, verzorgingshuis.

En ofschoon hij liefdevol verzorgd werd in de prof Dubois Stichting te Venlo, ging zijn gezondheid snel achteruit.

Cor was zeker geen gemakkelijke patient  
en kon maar moeilijk accepteren dat bij geheel afhankelijk werd van anderen. Ook geestelijk moest hij steeds meer inleveren  
en raakte tenslotte compleet in verwarring.

En zeer terecht staat er dan ook boven de advertentie van zijn overlijdensbericht:  
"'t Verlies was er al voor bet einde,  
het treuren, voordat bet afscheid kwam.  
Toen die onzekere verwarring bezit van zijn gedachten nam.  
Wij voelden mee met zijn stil verdriet  
Nu rouwen wij, maar treuren niet".

Vandaag nemen we afscheid van hem, dankbaar voor alles wat bij voor ons betekend heeft,  
Cor Maessen, geboren in Egchel, overleden te Venlo. Tot weerziens aan de overkant van dit leven.

***Toespraak door Frans Mommers in het crematorium.  
Dhr Mommers was huisarts en is 43 jaar lang zijn achterbuurman geweest.***

***Hij kent mijn vader als geen ander.***

Het zij mij vergund enkele gedachten uit te spreken nu wij het laatst rond Cor aanwezig zijn. Herinneringen van ruim 40 jaar.

Een van de eerste mensen die ik 43 jaar geleden, bij mijn komst in Helden, tegen het lijf liep was Cor Maessen, achter bij mij in de tuin. We grensden met onze tuinen aan de achterzijde aan elkaar.

Een man in de bloei van zijn leven, vol energie en werklust. De vorige bewoner van mijn huis had bij de verkoop van een stuk grond aan hem uitgehouden dat hij de tuin verder zou bijhouden. Zijn eerste, grote, voorzichtig geformuleerde zorg was dan ook dat hij niet meer in de tuin mocht komen., een tuin die hij ook als zijn territorium was gaan beschouwen. Daar mijn kennis van tuinieren niet evenredig was aan da grootte van mijn perceel, kon ik die zorg onmiddellijk wegnemen. Ik zie zijn gezicht nog, tevreden stralend.

Sindsdien hebben we elkaar ontelbare malen ontmoet, ook toen ik zijn werkzaamheden geleidelijk ging overnemen. De belangstelling voor elkaars werk en producten bleef bestaan. Vaak liet hij met trots en voldoening blijken dat hij zijn leerling zo goed opgeleid had. Door dit alles groeide de waardering voor elkaar, resulterend in zijn uitspraak, tot vrij recent toe, dat ik zijn beste vriend was. Ik vind dit eigenlijk te veel eer. Het tekent wel de relatie waarin door vele gesprekken lief en leed gedeeld werd.

Zijn leven is helaas niet altijd over rozen gegaan, is niet altijd gelopen zoals hij het verwacht en gehoopt had. Het gevoel van onmacht en teleurstelling heeft hij jarenlang, als last, met zich meegedragen. Het kwam ook bijna in ieder gesprek naar boven.

Gelukkig heeft hij veel voldoening ervaren in zijn tuinieren, ook voor anderen, zijn chrysantenkwekerij en zijn groentetuin waarvoor zijn diepvries te klein was. En altijd was hij bereid een ander te helpen.

De wijze waarop hij zijn laatste jaren moest afleggen was niet zijn keuze. Zelfstandig als hij was en leefde had hij een gloeiende hekel aan afhankelijk worden. Helaas heeft hij toch dit laatste traject zo moeten lopen.

Cor Maessen heeft zijn leven voltooid. Hijzelf zal er best tevreden mee zijn omdat de omstandigheden de laatste tijd helemaal niet beantwoordden aan zijn levensstijl.

Wij rouwen wel maar treuren niet staat er in de annonce. Bij velen zal hij bekend blijven als een integer, behulpzaam en werkzaam mens. Ik zal nog vaak aan hem denken als ik aan het tuinieren ben of de heg aan het scheren ben. Een activiteit die hij meer dan 40 jaar voor me gedaan heeft, meer dan 100 maal, wat was hij daar trots op. Volgens een eerdere afspraak heb ik het van hem overgenomen toen hij het echt niet meer kon.

Nog vaak zal hij in mijn gedachten komen kijken als ik in de tuin bezig ben. Maar zijn gezicht zal mij niet meer kunnen vertellen dat mijn werk nog steeds voor verbetering vatbaar is.

Cor, ik gun je de rust, vaarwel en mogelijk tot ziens.