Lieve Cor,

Cor is geboren op 28 juli 1947.

Na je schooltijd ging je werken bij Cor Broersen, die toen onze melkboer was. Je sorteerde daar flessen en deed allerhande klussen. Zomers mocht je altijd een paar dagen met hun gezin mee naar de camping op Texel, daar genoot je van. Daarna ben je bij WNK gaan werken tot aan je pensioen. Je hebt daar met plezier gewerkt en zelfs een keer een bevriende collega op zondag bij je thuis uitgenodigd.
Dat was je slecht bevallen, want volgens jou kwam hij alleen maar voor Corrie en Ria en was jij slechts camouflage.

Als kind mocht je een keer meerijden met de melkwagen om de melkbussen op te halen. Jij wilde ook even helpen en sprong uit de auto. Die stond helaas een beetje teveel aan de kant geparkeerd en jij sprong toen midden in de sloot. Een verhaal waar we vaak om hebben gelachen.

Muziek was een grote hobby van je , elk weekend zat je in de schuur op het kleine trappetje muziek te draaien op je stereotoren en toevallig stonden daar ook de kratten bier. Naarmate het biergehalte steeg, steeg ook de volumeknop van de muziek, wat duidelijk in de omtrek te horen was. jij vond het alleen maar mooi.

Je was ook gek van de kermis. Speciaal van de botsautootjes, happertjes, muntenschuivers en af en toe een biertje van iemand op het terras.

Toen Corrie overleed heb je 16 jaar met Ria aan de Kerklaan gewoond en de laatste 10 jaar woonde je alleen met je katten, Doeber, Dushi en buitenkat Poko, de kippen en de pauwen. Je was een dierenvriend en hebt altijd goed voor ze gezorgd.
Je kreeg begeleiding van de thuiszorg, Rob en Simone en van ons. Je hebt je prima weten te redden, je ging de krant en geld halen bij Rob en Simone en op vrijdag kwam je bij ons eten. Hachee, bieten en hutspot waren je favoriet. Je kon ook af en toe een leuke opmerking maken. Zo kwam je een keer te eten en het regende behoorlijk. Je mopperde dat je zeiknat was geworden waarop Piet zei: ach joh het meeste valt ernaast. Toen Piet zelf na het eten naar de groene bak liep en weer binnenkwam zei hij: tjeetje het pist van de lucht. Waarop Cor zei: ach joh het meeste valt ernaast.

Je had lekker je eigen auto en reed daar ong. 5x per dag mee naar AH en op dinsdagmiddag op pad met de meiden van de thuiszorg.

Donderdagmiddag kwam Riet gezellig bij je en Truus kwam ook regelmatig even bij je langs.

In die eerste jaren, na Ria’s overlijden ging je op zondagmiddag ook wel eens mee een boswandeling maken, maar later ging dat niet meer omdat je teveel last van je benen had.

Je auto schoonmaken schortte je de laatste tijd ook niet meer, wat je eerder altijd keurig deed, al met al werd het wel wat minder

Cor je hebt gelukkig geen ziekbed mee hoeven maken en mede dankzij Rob en Simone en de thuiszorg, tot het einde toe in je eigen huis kunnen blijven wonen. Voor jou heel mooi. Cor we zullen je gaan missen.

Rust zacht