TOESPRAAK OP HET FEESTTERREIN,

gehouden den 11øn September 1879.

DOOR

P. COOL.
VOÓR DE ONTHULLING.

Feestgenooten!

De tijd dien wij beleven is zeer monumentievend. Wat al gedenkteekenen, die men in de laatste 25 jaren zag verrijzen! En hun aantal vermeerdert nog bij den dag.

Verblijdend verschijnsel, in menig opzicht! Monumenten toch zijn dragers der historie; in 't oog vallende bewijzen van volksbeschaving; welsprekende tolken van dankbare waardering en van vrugte bewondering der verdiensten van groote en geniale mannen. 't Zijn waarlijk memento's, die, als met opgeheven vinger, zwijgend en toch zoo indrukwekkend vermanen: tijdgenoot en nakomeling, vergeet dit feit, die dagen nimmermeer! Houdt ze in gedachtenis die weldeeners en sieraden van uw geslacht!

Doch ook het beste kan overdreven worden. En, men moet het bekennen, ook de monumentieflie over in onze dagen te ver. Voor wie al niet worden er thans zelfs standbeelden opgericht! Inderdaad, onze tijd is te kwistig met zulke ovatieën.

Maar wij, Feestgenooten! hebben dan ook wij misschien te ver ons laten vervoeren? Was 't niet genoeg, dat reeds meer
dan één gedenkpenning geslagen, meer dan één jubilé werd
gevierd ter eere van den man om wiens monument wij hier
geschaard staan? Kunnen wij er voldoende rekenschap van
geven, dat wij nu ook zulk een gedenkteken oprichten voor
iemand, die noch op het oorlogsvoeld, noch op het gebied der
staatkunde, noch als kunstenaar of dichter, noch als letter-
kundige of geleerde zich eenen naam heeft verwerven? Vóór
drie eeuwen, zou men kunnen denken, toen, als Menno
Simonsz zoo hoog stond in de schatting van zijne, in denkwij
met hem overeenstemmende volgingen, toen ware het na
zijn verscheiden, de tijd geweest, om hem zulk een eerzuil
te stichten, maar thans? ... ...

Wat wij zoo even uit den mond van onzen geachte
Feestredenaar over Menno's eigenaardige verdiensten mochten
hooren, was reeds een antwoord op die vragen; gunt mij even-
wel nog voor eene wijle uwe aandacht, als ik tot nog meer
rechtstreeksche wederlegging van deze schijnbaar niet onge-
gronde bedenkingen, het een en ander in het midden ga
brengen.

Gij houdt het gewis met mij daarvoor, dat de sympathie
met dit ons feest veel algemeener zou geweest zijn, als niet
bij zoo menigeen de twijfel geheerscht had, dat men thans,
in deze zooveel meer verlichte eeuw, met een man als Menno
Simonsz niet hoog genoeg kon ingenomen zijn, om hem van
harte zulk eenne hulde te bewijzen, als die wij hier aan zijne
nagedachtenis wijden. Wat ons betreft, wij stemmen dit alleen
toe, dat de kinderen dezer eeuw met vele van Menno's
denkbeelden en gevoelens en met de vormen, waarin hij ze
voordroeg, geenszins kunnen sympathiseeren; maar wij houden
staande, dat hij desniettemin in één opzicht, en wel in een zeer
gewichtig punt, op de hooge vereering en ingenomenheid van
het tegenwoordig geslacht kan aanspraak maken. Vraagt gij,
welk? Ziet, in onzen zoo sterk naar vooruitgang dringenden tijd
vond en vindt men ook thans van die edelen, die met een
schoon en grootsch ideaal voor den geest en met een diep-
gevoel, hoe weinig de bestaande werkelijkheid daaraan be-
antwoordt, door een blakende zucht naar verbetering en her-
vorming gedreven worden; mannen, die niet om af te breken,
mee om voor het gebrekkige en verouderde iets beters in de
plaats te stellen, moedig en ijverig de hand slaan aan wat
geen recht van bestaan meer heeft; mannen, die voor de be-
reiking van hun doel over bergen van zwarigheden zich een
weg banen, den vinnigsten strijd ook met de machtigste tegen-
standers aanvaarden en volhouden, die daarbij miskenning noch
verkettering, hoon noch smaad ontzien en desgevorderd het
leven zelfs ten offer zouden brengen.

Niet waar, Toechorders! dat zijn de edelen, waarop het
tegenwoordig, anders niet licht in bewondering op te voeren,
geslacht met innig welgevallen en warme bewondering staart.
En voor meer dan eenen dier thans te recht zoo hoog gevier-
den zag men reeds de schoonste gedenktekenen verrijzen.

Welnu, zulk een man was Menno Simonsz. Ook hij had
zijn ideaal, en het ideaal dat hem voor oogen zweefde was
uitnemend grootsch en verheven.

Toen hem hoe langer zoo meer de oogen waren opengegaan
voor het diep verval van godsdiest en zeden, dat zoowel buiten
als binnen de kerk die hij vaarwel gezegd had, heerschte, toen het hem tot steeds groter aanstoot werd, dat ook de voor-
gangers en leiders der gemeente zich aan dat, gelijk hij het noemde, „ruime leven” overgaven, waartoe ook hij, tot zijn bittere smart, zich eens had laten medeleenen, voelde hij zich ook steeds krachtiger door zijn geweten gedrongen, om, eerst bij zichzelf en dan ook bij anderen eene door-
tastende verbetering, ja eene hart- en wandel vernieuwende, waar-
achtige wedergeboorte tot stand te brengen. Volgens de hem
eigen ideale beschouwing van de Apostolische Kerk, trachtte hij
naar niets minder dan naar het stichten eener gemeente, zoo
weinig wereldse, zoo vlekkeloos rein en volmaakt, als hij
zich de eerste Christenen voorstelde. Van zulk een onbesmet, stil,
nederig en eenvoudig leven zelf het voorbeeld te geven en zulk
een leven bij Roomsch en Onroomsch ingang te doen vinden,
dat was van nu af zijn ijverigst zoeken, zijn hoogst en
eeinst streven. Om dat ideaal nader te komen reisde hij
nu, al predikende en leerende van dorp tot dorp, van stad tot
stad, in en buiten zijn vaderland. Daarvoor getroostte hij
zich niet slechts een leven vol onrust en moeite, maar ook vol
de dreigendste gevaren. Alle dagen, als PAULUS, in perykel,
achtte ook hij zijn leven niet dierbaar, maar spoelde ook hij in
de eens door hem ingeslagen loopbaan voort, door allerlei goed
en kwaad gerucht, gehoord, belasterd, verketterd, door duizenden
verafscheuld, gehaat met den felsten haat, gevloekt en ver-
wenscht en als de snoodste misdadiger overal gerechtelijk na-
gezet, met geen ander uiteinde voor oogen dan schavot of
brandstapel.

Wat dankt u, Feestgenooten! een man die zóóveel deed en
leed, om zijn ideaal te naderen, is hij niet de hoogste held,
ook van onze tijd, ten volle waardig? Verdient hij niet, ook
bij het tegenwoordig en toekomend geslacht, door een blijvend
en in ’t oogvallend teeken in herinnering en eere gehouden
te worden?

’t Is waar, MENNO had zijne zwakheden en gebreken. Doch
hadden andere Hervormers die niet? Men kan met recht be-
waren, dat zijne voornaamste feilen en misslagen uit zijne
deuwden ontsproten. Want juist zijn vurige ijver voor ’t door
hem nagejaagde ideaal voerde hem tot zijne te groote gestreng-
heid in mijding en ban, gelijk ook tot zijne afscheiding van
de wereld. En was ’t niet vooral aan de hem eige zeld-
zame nauwgezetheid van geweten en aan zijne groote gemoe-
delijkheid en omzichtigheid toe te schrijven, dat hij soms tot
bekrompenheid verviel en niet geheel van menschenvrees schijnt
vrij te pleiten?

Zoozeer we ons echter aan de waarheid en oprechtigheid ver-
plicht rekenen, om dit te erkennen, zoozeer voelen we ons
ook gedrongen, om tegen de beschuldiging op te komen, dat
het MENNO aan moed zou hebben ontbroken. Voorwaar, hij
had den moed zijner vaste oorzaaiing. Onbeschroomd en on-
bewimpeld sprak hij uit wat hij dacht en gevoelde, ook tegen-
over hen, die veel van hem verschilden, ook waar het zeer
hachelijk was dit zoo uit te spreken. Zelfs zijne heftigste
tegenstanders dorst hij in het aangezicht weerstaan, ontzag
zich niet, om ook in geschrikt als pleitbezorger van de
toen meest van allen gehate en vervolgd secte op te treden.
en als de auteur van die kettersche boekskens bekend te worden, die hij door zijne eigene drukpers alomme verspreidde. Vandaar dan ook, dat hij boven al zijne medestanders het midden punt was der vervolging, dat hem alleen de onderscheiding ten deel viel, dat er een afzonderlijk plakkaat tegen hem werd uitgevaardigd, dat men op zijn persoon een aanzienlijk hoofdgeld stelde en dat zelfs zij die hem herberg verleenden, door buulhand werden ter dood gebracht. Waarlijk, die, omdanks zulke hem overal aangrimmende gevaren, toch 25 jaren lang voortgaat met te getuigen wat hij voor waar en goed houdt, op hem mag men niet, allerminst op grond van een even onbetrouwbaare als bekende overlevering, de blaam van bloohartigheid laten rusten.

Dit alleen mag men toegeven, dat hij in de geschiedenis niet optreedt als zulk een forse, heldhaftige figuur als zijn groote medestrijder Martin Luther te aanschouwen geeft. Menno had meer de zachtmoedige natuur van Melancthon; maar hij had niets gemeen met den aard van Erasmus, die wel veel voor de Hervorming wilde doen, slechts niet voor haar lijden, zelfs niet de genoegen van een aangenaam en rustig leven ten offer brengen. En wààrin Menno overigens ook bij een Zwingli en Calvin achterstand, — in één opzicht staat hij zelfs met den voortreffelijkste van die voortreffelijken gelijk, namelijk in reinheid en adel van beginselen.

Een in waarheid tot Christen heroërèn — dit was, gij weet het, een van Menno's hoofdstellingen — een waar Christen moest de wereld verzaken met al hare begeerlikheden. Niet naar eer en aanzien, niet naar macht of heenschap mocht hij jagen, niet naar weede en overvloed, niet naar zinnelijk vermaak en genot. En te meer nadruk legde hij op dit alles, om zich alzoo op het kenniselijk van de oproerige Wederdoopers te onderscheiden. Doch wat hij anderen zoo op het hart drukte, met al de kracht die in hem was, dat bracht hij ook zelf in booeving. In die antikosmische richting ging hij zelfs zóóder, dat hij de wereld niet alleen niet overdreven liefhad, maar inderdaad afkeerig en wars van haar was. En geen ding schuwde hij méér dan de grootschheid des levens, dan het staan naar hoogheid. Een naam te maken in de wereld, haar loft en roem in te oogsten, het kwam niet bij hem op; maar stil den nauwen weg te bewandelen, de goedkeuring zijner consciëntie en van zijnen Heer te verwerven, maar getrouw en nauwgezet van roeping en plicht zich te kwijten, — dat was zijn rusteloos en biddend streven.

En nog heb ik de voornaamste en edelste drijfveer van zijn werken en streven niet genoemd. Wij ontdekken die het duidelijkst in een zijner familiebrieven. Daarin hooren wij hem ergens deze uittezegning slaken: „Daar is op aarde niets wat mijn hart alzoo bemint als de Gemeente.” En ook de diepe weemoed, die als een floers over geheel dit zijn schrijven ligt uitgespreid, geboren uit zijne innige droefheid, dat die gemeente nog zoo weinig beantwoordde aan haar toonbeeld, — die diepe weemoed, zeg ik, welke ook dien bekenden droefgeestigen trek in zijn karakter vormde, getuigt hij niet op het aandoenlijkst van zijne liefde tot de broederen?

Zoo kon hij dan naar waarheid ook dit met den Apostel betuigen: „Ik zoek niet het mijne maar het uwe.” Zoo ver-
keerde dan ook Menno, evenals Paulus, menigmaal in zorgen voor zijne nooddrift, ja leed hij met zijne vrouw en kinderen soms gebrek!

Vat dit alles te zamen, en gij zult het niet meer dan natuurlijk achten, dat eens geen leeraar of oudste zóó hoog stond in de schatting der in ons vaderland en daarbuiten door hem en anderen gestichte of opgebouwde gemeenten, als hun geëerbiedigde voorganger Menno. Hij werd meer en meer het hoofd, ja de ziel dier nieuwe broederschap. Ondanks hem zelven begon, vooral de ernstigste partij onder zijne nogelingen, zich ook naar zijnen naam te noemen, op zijn woord zich te be- roepen, met zijn gezag twistzaken te beschikken. 't Ging ook Menno als zooveel, die het minst naar eer en roem jaagden; juist omdat hij zich zoo diep had vernederd, werd hij zoo hoog verheven.

Zijn vuurigste wensch, om eene gemeente van volmaakte Christenen te stichten, kon als een slechts na vele eeuwen eenigermate te bereiken ideaal, natuurlijk niet vernield worden; maar toch was dit de heerlijke vrucht, die vooral door zijn werken en strijden voortgebracht en gekweekt werd, dat er eene talrijke broederschap bleef bestaan, die bezielt door zijnen geest, meer op reinheid van hart en wandel dan op zuiverheid in de leer het gewicht legde en het wezen des Christendoms bovenal in een werkdadig geloof en hartelijke broedersliefde stelde. En thans, nu er sedert Menno's verscheiden reeds meer dan driemaal honderd jaren voorbijgegaan zijn, thans nog zijn er, in de nieuwe zowel als oude wereld, duizenden, die, 't zij ze zich naar zijnen naam noemen of niet,

dien naam toch met eerbied uitspreken en, zelfs zonder het zich bewust te zijn dit aan hem te moeten dank weten, iets van den door hem nagelaten goeden geest bezitten. Kon veel wat hij leerde de vuurproef van den tijd niet doorstaan, wat er waars en goeds in was, dat is gebleven en zal nimmermeer spoorloos verdwijnen. Ééne groote waarheid vooral, die hij weder aan het daglicht hield bijgenomen is nog zoo weinig verouderd, dat juist onze dagen haar in nieuwen vollen glans doen prijken: Liefde, werkdadige liefde is in den godsdienst het voornaamste.

En nu nog eens en te vrijmoediger vragen wij: een man zoo vereerens- en gedenkwaardig, die aan zijne geboorteplaats eene zoo wijld uitgestrekte vermaardheid gaf, op wien geheel Friesland boogt als een zijner voortreffelijkste zonen; een man door zoovelen met den hoogten eereenaam van „eenigen Nederlandschen Hervormer” bestempeld, een man, die eens het sieraad was en nog is van de thans wijl en zijd verspreide en geachte Doopsgezinde broederschap; van wien eens, bij al zijne uiterlijke geringheid, zulk een kracht uitging, dat zij, na meer dan 300 jaren, nog blijft navorren, zegnend na- werken bij duizenden, zou voor zulk een man het hem door ons toegedachte eerbewijis te groot zijn?

Neen! antwoordt gij gewis, die hulde is hij ten volle waardig. 't Is een gepast en tijdelijk, een goed werk dat wij volbrengen.

Moge het nu blijken, dat onzo gedenkzuil ook zijner waard is!

Laat ons haar daartoe onthullen!
NA DE ONTHULLING.

Mij dunkt, Feestgenooten! ik lees het op uw aller gelaat, dat gij de thans in heel hare eenvoudige schoonheid ontdekte gedenknaald met welgevallen aanschouwt. Gij gevoelt het, niet waar, zij voldoet aan de eischen der kunst, niet het minst in dit opzicht, dat zij met het karakter van den eenvoudigen en nederigen man, aan wiens gedachtenis zij gewijd is, zoo ten volle overeenstemt.

Van goeder harte kunnen wij u dan geluk wensen, WelEdele Heeren Ontwerper en Uitvoerder van dit, een MEIKO SIMONsz waardig, monument. Een groote voldoening moet het voor u zijn, eene proeve uwer bekwaamheid geleverd te hebben, die zoo wél is geslaagd, dat zij u gewis bij velen ter aanbeveling zijn zal. En die voldoening zal nog te inniger zijn, als gij bedenkt, dat gij uwe talenten besteed hebt aan een werk, dat zóó gewichtig en schoon van bestemming en er op aangelegd is, om niet slechts voor een korten tijd te dienen, maar wie weet voor hoevele jaren en geslacht.

Dat het zulk een blijvend gedenkteeken zal zijn (behoef het nog wel gezegd te worden?) dit zal grootendeels van de zorgvuldige bewaring en goede instandhouding afhangen. Met vertrouwen bevelen wij het te dien einde aan uw voortdurend toezicht aan, Eerwaarde Heeren leden van den Kerkeraad der Doopsgezinde Gemeente van Witmarsum en Pingjum, die, van haar begin af, zoo groote belangstelling in deze zaak betoond en zoveel moeite voor haar u getroost hebt.

En gij allen, geachte ingezetenen van Witmarsum! die met zeker wil geplaatst trots dit jubilé medeviert en dit gedenkteken terecht als een sieraad van en bijdrage tot de vermaardheid uwer woonplaats beschouwt, wilt het mede onder uwe hoede nemen en mede helpen voorkomen, dat een andere schendige hand dan die des tijds het ontsiere.

De plek, waarop wij hier geschaard staan, — 't is reeds gezegd, maar mag nog wel eens herhaald worden — deze plek is gewijde grond. Moge MEIKO zelf al niet hier 't eerst het hem opgegaan beter licht hebben laten schijnen, dit is zeker, dat hier eens, meer dan drie eeuwen lang, talloze gebeden en smeekingen en dankzeggingen zijn geofferd aan den Hoogen en Goedertieren God, dien wij allen vereeren. Deze alzoo geheliligde stee worde dan door ieder ontzien, en door ons niet verlaten, zonder dat wij aan Hem, die ons dit goede werk liet beginnen en voleindigen, hebben toegebracht lot en prijs en heerlijkheid. Zoo zij 't!