In memoriam Cobie Graas-Van Ruiten 13 maart 2023

Lieve mam,  
Een in memoriam schrijven en opdragen. We hebben het er vaak over gehad dat wij hier niet zo goed in waren. Maar we willen toch ook dit laatste voor je doen. Dus daar gaan we. Mam is geboren in Den Haag op 21 mei 1937. Het gezin bestond uit 8 kinderen en mam was er 1 van een tweeling. Ergens in 1958 ging pap met ome Jan met de trein naar Den Haag en daar zagen jullie elkaar voor het eerst. Je moest erg wennen aan die Akersloter, maar pap zag het wel zitten en heeft je gelijk bij thuiskomst een brief gestuurd. Het weekend daarop kwam je samen met je zus Wil naar Akersloot. Dit was het begin van jullie lange huwelijk. Pap heeft jullie woning aan de Koningsweg zelf gebouwd en hier kregen jullie 3 kinderen: Anneke, Jan en José. Het was een fijne tijd met veel gezelligheid. In 1980 trof ons gezin een groot verdriet. Onze Jan kreeg een ongeluk en overleed na 1 week op 15-jarige leeftijd. Dit heeft een enorme impact gehad op ons gezin en jullie leven. Niet te bevatten om als ouders je kind te verliezen en hoe je omgaat met dit immense verdriet. Jan bleef altijd onderdeel van ons gezin. Zelfs onze kinderen wisten wie hij was en er werd over hem gesproken. Maar ondanks alles bleef je een blije moeder die positief was en altijd doorzette en nooit klaagde. We hebben mooie vakanties gehad op de camping, waar niets te gek was en alles kon. Iedereen mocht langskomen en mochten blijven eten of logeren, alles was goed. En je genoot van deze reuring om je heen. Je was een stille genieter. Je was dol op je schoonzonen. En zij waren ook blij met jou. Peter en Aad deden alles voor je en andersom. Maar ook mal doen en grapjes maken onderling konden jullie goed samen. In 1989 kwam er een nieuwe dimensie in ons gezin. Je eerste kleinkind Robert werd geboren. Wat genoot je hiervan en wat was je trots. Daarna werd je nog oma van Nick, Sharon en veel later nog van Sanne en Thijs. Je was gek van spelletjes doen met de kleinkinderen en boekjes voorlezen en samen kinderliedjes zingen. Je vond het heerlijk. In deze periode gingen we met het hele gezin ieder jaar een weekend weg. Zwemmen, gourmetten en spelletjes doen. Wat hebben we toch gelachen. Des te later het werd des te gekker het werd. En dat zonder een druppel alcohol. Wat hebben we genoten samen en wat kijken wij nu met veel trots en liefde terug op deze mooie herinneringen. December 2009 sloeg de schrik toe. Je kreeg een herseninfarct. Je eerste van meerdere. Wat heb je geknokt en ook de keren hierna om er weer boven op te komen. Je kracht en mobiliteit was wel minder na je eerste infarct, maar je kwam na de revalidatie weer heerlijk thuis bij pap. Fietsen en alles ging niet meer, maar je hebt samen met pap nog 13 mooie jaren gehad. Samen genoten jullie heerlijk van jullie tuintje en de mooie bloemen. Want jij was gek op tuinen. Onkruid kreeg geen kans om omhoog te komen, want dan had je het alweer weggehaald. En dat was ook hetzelfde voor je andere hobby, de orchideeën. De hele woonkamer stond er vol mee. De laatste jaren gingen we 2 x per jaar met z’n drietjes op stap voor nieuwe kleren. Lekker een meidendagje. Hoe moe je ook was de dag erna, je genoot er wel van. Als we dan gingen lunchen wisten we bij voorbaat al wat je ging eten. Broodje kroket en in de zomer wilde je ook altijd wel een ijsje. In juli 2021 waren jullie 60 jaar getrouwd. Wat uniek en bijzonder, zo lang samen. Ondanks je gezondheid wilden jullie dit toch uitgebreid vieren. En dat hebben we gedaan op 13 juli 2021. Met de familie en vrienden hebben we een mooie dag gehad, waar jullie met heel veel plezier op terug keken. Als cadeau kregen jullie van ons allemaal afzonderlijk een dagje uit. Zodoende hadden jullie in de weken na jullie trouwdag nog een paar mooie dagen met heerlijke etentjes en uitstapjes. Begin oktober kregen jullie corona en pap hield hier veel klachten aan over. Dat was een grote zorg. Vanaf eind november ging het met pap steeds slechter en de zorgen werden groter. Je deed alles wat je kon, maar je kon het niet meer aan. In januari werd pap opgenomen in het ziekenhuis en later in het verpleeghuis om te revalideren. We hoopten enorm dat dit je de ruimte zou geven om weer bij te tanken, maar dit lukte je niet. Je was zo moe. Je werd eigenlijk alleen maar zwakker. Het laatste weekend van februari gingen wij ons ook serieus zorgen maken. Pap zou woensdag 1 maart thuiskomen en hoe moest jij nu voor hem zorgen. Even rustig aan doen zei je, dan ben ik er wel weer. Dat is mij alle keren nog gelukt. Dus hadden wij niet voorzien dat we woensdag 1 maart zouden horen dat je in je laatste fase zat. Pap net een uurtje thuis en dan dit nieuws. Niet te bevatten en zo niet verwacht. Maar je was zo ziek. Veel zieker dan je aan ons had laten blijken. Na je opleving op vrijdag en zaterdag kregen we toch weer een beetje hoop. Zou het je toch weer lukken om erbovenop te komen? Maar vanaf zondag ging je toch weer hard achteruit. Hoe vaak heb je het de laatste week niet gezegd: “Jammer hè, ik vind het nog zo gezellig”. Je wilde echt niet weg bij ons. Je   
hebt zo gevochten om er weer bovenop te komen, maar het ging dit keer niet lukken. Dinsdag sloot je in ons bijzijn je ogen voorgoed. We kunnen het nog steeds niet bevatten. Wat zullen we je missen.

Om af te sluiten hebben we nog het volgende gedichtje:   
Zoals mam onze eerste teken van leven hoorde, zo zagen wij haar de laatste adem uitblazen.  
Zoals mam ons onze eerste melk gaf, zo gaven wij haar haar laatste drinken.  
Zoals mam onze eerste kleertjes uitzocht, zo deden wij dat voor haar laatste reis.  
Zoals mam onze komst met vreugde aanschouwde, zo groot is ons verdriet als wij haar kist zien zakken. De cirkel is rond.

We houden van je lieve mam.