Herdenking Paul Sibinga Mulder[[1]](#footnote-1)

Lieve Marianne,

kinderen en kleinkinderen Sibinga Mulder

Geachte dames

Mijne heren

Mèt u kijk naar een foto van een man, waarvan ik direct zie dat het een Heer is. Een fijngesneden gelaat, vol grijs haar, staalblauwe ogen, een mooie warme glimlach, de ware uitstraling van een patriciër, smaakvol gekleed.

De foto is van **Paul Sibinga Mulder;**  u als hier aanwezig kent de foto allemaal,  nu die de annonce en rouwkaart voor Paul siert.

Op de foto draagt hij de das van **Mars en Mercurius**; de foto is gemaakt bij gelegenheid van de Jaardag 2015 en Ladies' Day van Mars & Mercurius in Arnhem.

Het klinkt misschien vreemd, dat ik op dit moment, op deze plek met u wil delen tròts te zijn.

Ik ben er trots op niet alleen een man àls Paul gekend te hebben, ik ben er veeleer trots op Paul zèlf gekend te mogen hebben en ik weet zeker dat ik dan namens zéér velen spreek.

Vandaag spreek ik namens alle dierbare vrienden, kameraden en makkers die Paul heeft in het netwerk van Mars en Mercurius; we hebben het dan niet slechts over leden van een Afdeling, nee we spreken over bekendheid en verbondenheid met leden van Mars en Mercurius over gehéél Nederland.

Aldus vertolk ik het gevoel van àlle leden van Mars en Mercurius in *Nederland* en vertegenwoordig daarbij niet alleen de Afdeling en zijn bestuur in Noord Holland maar óók het landelijk en Dagelijks Bestuur van M&M Nederland.

U ziet dat het bloemstuk dat de tafel siert is opgemaakt in de kleuren van Mars en Mercurius, de kleuren die u ook ziet in de das die Paul op de foto draagt; de linten symboliseren de Afdeling en het Dagelijks Bestuur maar het derde lint is de sleutel voor en naar Paul: " À Dieu, Paul, Missing Man" .

Precies dàt is immers onze Paul sinds kort: de ***Missing Man***. Piloten brachten elkaar bij overlijden het saluut van de Missing Man Formatie; wij hebben geprobeerd dat via deze bloemengroet gestalte te geven en hopen zo ons gevoel van droefheid ènerzijds en dankbaarheid - Paul te hebben mogen kennen - ànderzijds met Marianne, kinderen, kleinkinderen en u, Dames en Heren, te kunnen en mogen delen.

Als relatief jong lid van M&M heb ik Paul slechts een beperkte periode mogen meemaken; ik had echter niet veel tijd nodig om bekend te worden met en onder de indruk te zijn van zijn karaktertrekken.

Naast de omstandigheid dat Paul begiftigd was met een zeer helder en scherpzinnig verstand en dito blik was hij ook de belichaming van *integriteit, fatsoen* - zoals we dat helaas maar zelden nog tegenkomen - belangstelling voor de medemens *échte empathie* en, niet te vergeten, een hartelijk gevoel voor *wàrme humor*.

Die blauwe ogen van Paul waren èchte pretogen, die snel begonnen te glimmen als het moment daartoe zich aandiende en ieder van ons zal de ronduit aanstékelijke schaterlach van Paul bijblijven: oprecht en ópen plezier, schàterend op een wellevende en - hoe het kan weet ik niet maar Paul was er de belichaming van - tegelijk ook *ingetogen* manier.

Een ieder die zich in Paul verdiept en bijvoorbeeld eens gaat Googelen op zijn naam komt een legendarisch interview met hem tegen, waarin hij - tussen vragen, antwoorden, statements en commentaren door - op de hem kenmerkende manier over ***situaties***, ànderen *maar ook zichzelf* hartelijk in lachen uitbarst.

<https://www.youtube.com/watch?v=l5zM8dhyNi8>

Het is geweldig Paul óók nu nog zó nog te kunnen horen lachen; dàt verwarmt het gemoed.

De **ernst** is tegelijkertijd niet vreemd aan Paul geweest en ik herinner mij als de dag van gisteren dat hij een lezing gaf over de achtergrond, ontstaans- en vormgevingsgeschiedenis van het Vietnam Memorial in Washington DC in Amerika. Tijdens de lezing van Paul liepen mij door de beeldende en indringende presentatie letterlijk de rillingen over de rug. Toen ik Paul na afloop van de lezing sprak en hem naast complimenten ook dit gevoel overbracht werd hij direct serieus: " Goed dat je dat voelt, maar *doe mij een plezier*, als je ooit kunt, ga er naar toe! ".

Ik beloofde dat, toen.

Ongeveer een jaar later was ik in Washington en kon ontsnappen aan een programma om mijn belofte aan Paul, die mij nieuwsgierig had gemaakt, in te lossen.

De puzzelstukjes vielen in elkaar, toen ik mij ' in'  de passage van het monument bevond en opnieuw maakte zich hetzelfde gevoel als Paul had veroorzaakt en geschilderd *tijdens zijn lezing* weer van mij meester.

Nadat ik dit na terugkeer met Paul had gedeeld knikte hij op de hem kenmerkende manier, een manier die boekdelen omvat en omarming, verbondenheid uitstraalt.

Veel woorden werden er niet meer toegevoegd: “jij bent er nu geweest en snapt het nu”. Dàt was de boodschap…

De **serieuze kant** van Paul kwam ook naar voren als je met hem sprak over àndere zaken; in mijn beleving was Paul niet buitengewoon kerks maar wèl religieus: je bent op aarde met een missie! In alles wat je doet heb je je ( eigen ) opdracht waar te maken en inhoud te geven.

Niet voor niets staat er ***“We’ll meet again”*** op de voorkant van de kaart; een boodschap met *diepere* betekenis.

Vanzelfsprékend was Paul **in zaken** zeer serieus en - zoals nadrukkelijk aan mij werd meegeven - belichaming van integriteit en zuiverheid. Indien de financiële sector méér zou hebben bestaan uit mensen als Paul, dan zouden we anno 2017 helemaal géén behoefte hebben aan Bankiers - Eden, gedragscodes en dat soort noviteiten meer...

**Een voorbeeld:** Paul vertelde mij eens dat hij een cliënt had, die een open positie had, waarvoor echter dekking in de kluis van de bank aanwezig was.

Op zekere dag kreeg Paul van hogerhand consigne het onderpand in de kluis te gelde te maken, want de positie stond wel in de boeken maar wat men met het onderpand aan moest – het betrof edelmetaal met een dagprijs - dat wist hogerhand niet zo goed. Paul ging voor de deur liggen en weerstond de druk van de organisatie. En waarom? Hij had zijn cliënt – *een keurig persoon* - zijn wóórd gegeven dat die positie gedekt was en er tot zekere datum ruimte was om in de boeken rood te staan.

Het woord moest gestand worden gedaan, óók al vond de centrale dat het anders moest.

Een bankier, een *gentleman* die zich niet door ènkele autoriteit opzij liet schuiven. Daarin kon hij staalhard zijn: voor zijn **overtuiging**.

Alléén voor zijn overtuiging? Néé: ook voor **spel** was Paul toegankelijk**!**

Eén van onze leden, Wouter Veenis, vertelt:

“Inmiddels 45 jaar terug, heb ik voor het eerst Paul ontmoet als directeur van de Slavenburgbank te Zaandam.

Ik heb Paul benaderd om daarmee onze bestaande bank, onder druk te zetten. We hebben eerst een goed gesprek gehad met Paul. Onze bank is daarna met een nòg scherpere offerte gekomen met als gevolg dat wij met hen zijn door gegaan”.

Kort daarna heeft ons lid Paul in een andere situatie ontmoet en vroeg hij hem om uitleg en hij zegt: “Na mijn uitleg wist Paul mij te vertellen *dat hij ons allang doorhad maar dat hij er lol inhad om het spel te spelen zoals het gegaan was*. Deze houding van Paul was voor Zaanse begrippen **uniek.**

Zaankanters zijn over het algemeen nogal neringziek. Paul dus bepaald niet.

Paul is kort daarna uit de Zaansteek vertrokken en pas 25 jaar later heb ik Paul ontmoet op mijn eerste bijeenkomst bij M&M.

*Opvallend was* dat Paul mij direct herkende en wist ook gelijk te vertellen wat voor ‘streek’ er was uitgehaald.

Ook na 25 jaar, *hij wist alles nog precies*, de fabriek wat we deden en wederom moest hij lachen om het voorval van, toen, ***25 jaar terug***.

Wat ook bijzonder was, niet alleen dat hij alles van ons wist, maar ook dat het goed ging met de fabriek en daarna wilde hij alles van me weten en hoe het toen met de activiteiten ging, derhalve veel belangstelling in het wel en wee van mij als persoon.”

De **penningmeester van M&M** had eveneens met Paul vandoen. Scherp als het over de nota ging en riep hij deze ter verantwoording als de kosten per avond de norm passeerden…

Paul is allerwegen ervaren als een ruimdenkend mens maar wel een *gentleman* die niets wil weten van dikdoenerij.

Al met al:

* Normen en waarden zoals die behoren te zijn belichaamd in een goede man.
* Een ruimdenkend zakenman die goed tegenzijn verlies kon.
* Een man met heel veel belangstelling voor de persoon.
* Een geheugen als een computer, daarom had Paul, aldus de quaestor, ook niets met computers: hij, Paul, had ze niet nodig.
* Paul, tegelijkertijd, was óók een man die kritisch was en je zo nodig ter verantwoording riep

“

**U ziet het, dames en heren:** een eenvoudige **" PSM" test** in de financiële wereld zou volstaan: 🡺*Hoe scoort u, mevrouw, mijnheer, op de code PSM... ???* 🡸

*U raadt natuurlijk al meteen* dat deze code staat voor de initialen van Paul; als men zich meer aan zijn ethiek zou hebben geconformeerd in de sector, zou een banken probleem zeker voorkomen hebben kunnen worden ...

Tegelijk zou het de tegenwoordig alles verstikkende papieren compliance – waar niemand iets aan heeft, behalve de controleurs, dan – totaal overbodig hebben gemaakt. Alles in drie woorden: ***integriteit***, ***fatsoen*** en, natuurlijk, ***de moed*** ervoor op te willen komen.

Dat het Paul niet aan ***courage*** ontbrak blijkt ook wel uit zijn periode als Spitfire piloot; hij moest daar akelige manoeuvres uitvoeren en hij was dan de man die dat dan toch maar wel ‘even’ gewoon deed, ook al was hij benauwd. Het interview op internet waar ik al naar verwees doet dat fijntjes uit de doeken.

***Naast het serieuze*** mag niet onvermeld blijven dat Paul tegelijkertijd ook een bijzondere opvatting omtrent zichzelf had; als ik mij niet ernstig vergis was Paul de mening toegedaan dat hij toch wel een van de meest makkelijke personen qua omgang in heel West-Europa was.

Ongetwijfeld had Paul daarmee, in zijn eigen dimensie, volkomen en 100 % gelijk, reden waarom hij daaromtrent wellicht niet voor brede inspraak op dat punt open stond.

Tegelijkertijd, in een andere dimensie, thuis,  zal de reflectie van die visie van Paul niet altijd even unaniem gedeeld zijn: Paul had natuurlijk wel een character, charmant, ja zeker maar niet ontbloot van een flinke dosis wilskracht die wel eens kon maken dat het een uitdaging was hem in lijn te brengen met de opvattingen van anderen in zijn omgeving ...

Soms is dat voor ons allemaal wel eens nodig, alleen bleek dat voor de omgeving van Paul een **nèt** wat grotere uitdaging dan dat die elders in het land bij anderen werd ervaren...

Vermoedelijk is aan met name Marianne een groot diplomaat verloren gegaan, ons respect in deze komt jou geheel volkomen toe!

Bij Paul en de afdruk in ons aller leven die hij heeft achtergelaten moet ook nadrukkelijk het begrip **gastvrijheid** worden vermeld; de ontvangsten die Mars & Mercurius bij jullie thuis heeft mogen beleven heeft bij allen die deel daarvan mochten uitmaken een blijvende impressie van jullie hartelijkheid meegegeven, die we koesteren.

Met àl het goede dat we nu memoreren waarvoor we zo dankbaar zijn, Marianne, de familie en wij allen, Dames en Heren, lopen we ondertussen wel aan tegen de werkelijkheid dat Paul er niet meer is.

Dat doet pijn en maakt erg verdrietig, dit los van de andere gevoelens van trots, dankbaarheid en verbondenheid.

Dit gevoel is juist, terecht, maar wil ik ook in de woorden van een ander lid van onze Afdeling, Frans Baud, als volgt nuanceren: op 18 april 1951 keerde Generaal MacArthur terug naar het vasteland van de Verenigde Staten, de eerste keer sinds 1937.

Een dag later hield deze Generaal in Washington DC zijn laatste officiële toespraak in een speciaal voor deze gelegenheid gehouden verenigde vergadering van het Amerikaanse congres. Hij eindigde zijn speech met een zin uit een oude populaire Amerikaanse soldatenballade: *Old soldiers never die, they just fade away.*

Ik denk dat dit gevoel omtrent Paul bij ons allen leeft.

Ik ervaar het aldus dat geldt: 🡺*Partir c' est mourir un peu* 🡸 dus geldt ook en zeker méér: 🡺 *Mourir c' est partir qu’un peu* 🡸

Aldus blijft Paul ook bij ons; voor ons blijft dat een verrijking en we zijn Paul daar dankbaar voor

**Marianne**, jij bent heel bevorderlijk geweest voor alles wat Paul ondernam, zeker de laatste jaren.

Dàt en dat we met elkaar het verdriet om het gemis van Paul delen, is iets wat we willen uiten, dit, nu, met een extra dimensie: we zijn niet hier vandaag slechts bijeen om het gemis van Paul met elkaar te delen, we zijn hier ook om met elkaar te delen dat we samen één zijn en blijven.

Namens M&M Noord - Holland wil ik jou, Marianne en via jou jullie familie een schild van onze vereniging overhandigen met daarop de namen van de leden die tot tekenen in staat waren.

Wij willen daarmee aangeven dat wij allemaal met jou en jullie famille verbonden zijn en in dat kader is er wat ons betreft vandaag niet slechts afscheid of dankbaarheid aan de orde maar ook en zeker een borging van een àndere maar wel gezamenlijke toekomst!

Lieve Marianne,

Geachte familie,

Ik sluit af:

***Beste Paul,***

Dànk, dank aan jou***, Missing Man!*** ***Happy Landings*** !

*(Hans Mathijsen)*

*Voorzitter Mars & Mercurius Noord - Holland*

1. Uitgesproken op 11 Maart 2017 te Burgh – Haamstede door de Voorzitter van Mars & Mercurius Noord-Holland [↑](#footnote-ref-1)