Iedereen die Marijke gekend heeft, weet dat zij graag de regie in handen had; zij had er grote problemen mee om zaken uit handen te geven.

Het verhaal dat ik nu ga vertellen is dan ook niet mijn verhaal, maar haar verhaal.

En zoals ze het zelf verwoordde: "Het is niet dat ik ze niet vertrouw, maar ik wilde jullie graag "zelf" vertellen, hoe mijn leven verliep".

Op 16 juli 1950 werd ik op het Waterlooplein in Amsterdam geboren.

Samen met mijn broertjes Joop en George, verhuisde mijn ouders een jaar later naar oud-west, de Admunsenweg.

Het was een echte volksbuurt, waar we altijd buiten speelden en best veel lol hadden.

Mijn vader was niet echt een gezellige man, die bovendien hele harde handen had als je in zijn ogen iets verkeerd deed.

Mijn moeder was een schat die alles voor een ander over had en er ook voor zorgde dat er altijd wel een dier in huis was om te knuffelen.

We hebben altijd veel lol met haar gehad.

Op mijn 11de gingen we weer verhuizen, nu naar de Leeuw van Vlaanderenstraat, een mooie nieuwe flat tegenover het toenmalig GAK gebouw.

Dat duurde niet lang, want mij vader was een installatiebedrijf begonnen en een klein winkeltje en dat groeide als snel uit zijn voegen!

Dus vertrokken we naar Slotervaart en gingen boven de winkel wonen.

Op mijn 16de, werd ik letterlijk en figuurlijk de zaak ingesleurd, vaders wil was wet en dat ik graag naar school wilde, telde niet mee.

Na een paar jaar verhuisden mijn ouders voor het eerst naar een huis met een tuin.

Mijn broers gingen beide al snel trouwen, dus bleef ik alleen thuis over!

In Februari 1975, bood een jongen mij een biertje aan in een kroeg, waarop ik zei, nee dank je ik heb al wat te drinken, maar de aanhouder won en zo begon onze romance.

Niet dat het echt van een Leie dakje ging, want Ruud was een beetje....... Jaloers in het begin, keek hij in mijn agenda en zag staan Frans, dinsdagavond 19.00, dacht hij dat het een afspraakje was, maar het was franse les!!!!!!

Maar hij heeft me op zijn knieën tijdens een romantisch dineetje ten huwelijk gevraagd en op 16 mei 1975 hebben we ons verloofd.

Nu had mijn broer Joop en keukenwinkel in Zaandam en recht op een flat erboven en vroeg of het niets voor ons was, maar dan moesten we wel naar de ballotagecommissie en die vond dat we getrouwd moesten zijn.

Op 16 december 1975 gaven wij elkaar het jawoord! En betrokken de flat boven de keukenzaak.

Na 2 jaar gingen we op zoek naar een eigen huisje, via Nieuw Vennep, Zaandijk, kwamen we Off all places in Wieringerwerf terecht!!

Voorheen nooit van gehoord, maar nu stond er een voor ons betaalbaar, lief, klein huisje.

Kindertjes komen niet zo maar, dus bij mij ook niet, maar na wat doktersbehandelingen werd er op 8 december 1978 in een ziekenhuis in Zaandam een hele mooie dochter geboren, Jamie Marguerita, wat waren we blij en wat vonden we haar mooi!!!! Van zo'n mooi kindje wilde wij er nog wel één en ja hoor, op 20 oktober 1980 werd in een ziekenhuis (dat heb ik toch maar goed gedaan hé, gezorgd dat je Amsterdam bent geboren,,,,,) Nicky Christopher geboren!!!

De kinderen groeiden op, deden het goed op school en Jamie ging studeren in Leeuwarden aan de hoge school, Nick wilde naar Amerika!

Wij gingen verhuizen Naar Bergen op Zoom door een carriéreswitch van Ruud van ICT'er tot Arbeidsdeskundige.

Nick ging een jaar naar Amerika en ging na even zoeken uiteindelijk studeren aan de hoge school van Amsterdam.

En ik ging werken bij de Gemeente, eindelijk weer een echte baan na jaren.

Ongeveer 5 reorganisaties heb ik meegemaakt, maar altijd met plezier gewerkt met leuke collega's, waarvan sommige ook vrienden werden.

Tijdens mijn ziek zijn heb ik ook altijd veel steun en begrip op mijn werk ondervonden.

Verder heb ik als actief lid en patiënt advocate voor de Borstkankervereniging mijn gedrevenheid voor verbetering van borstkankerzorg kunnen uitdragen en lotgenoten kunnen helpen.

Nick vond in Portugal zijn grote liefde Diana en samen kregen zij hun mooie dochter, onze kleindochter Dhara afgelopen jaar een prachtige zoon, Kaelen. Ik hoop dat zij net zulke mooi mensen worden als hun ouders, maar daar twijfel ik niet aan!

Jamie ontmoette Mike en vond bij hem haar geluk en Mike bracht 2 bonus kleinkinderen mee, Eefke en Finn.

Lieve kinderen, dank jullie wel voor alles, jeullie steun, je liefde en bovenal omdat jullie met elkaar gelukkig zijn.

En voor mijn grootste maatje in het leven, Ruud, dank je wel voor je liefde, nooit aflatende steun en toewijding, niets was je te veel. IK hou van je!

Maar weet, alles blijft hetzelfde, maar dan anders!

Marijke

In goed overleg, heb ik speciale toestemming gekregen om ook zelf nog iets te mogen zeggen.....

Lieve Marijke,

we hebben ruim 43 jaar lief en leed gedeeld

mensen kunnen geen intiemere relatie hebben, dan die wij gehad hebben

je bent een prachtig mens en je zult niet alleen door de kleinkinderen, de kinderen en mij gemist worden

lieve schat, met pijn in mijn hart moet ik afscheid van je nemen

en ik troost me met de gedachten dat je nu in elk geval geen pijn meer hebt

maar wees er verzekerd van dat Liefde is..... betekent dat je voor altijd in onze harten zit

Dit gedichtje schreef ik een aantal weken geleden:

Tranen…..

Tranen van geluk

Tranen van trots

Tranen van dankbaarheid

Dat ik jouw mantelzorger kon en mocht zijn

Tranen van pijn

Tranen van emotie

Tranen van verdriet

Omdat ik je nu los moet laten

Rust zacht lieve Marijke, “Ik heb je lief.....”