Beste Peter,

beste familie De Maght,

geachte aanwezigen,

Het overlijden van Godelieve brengt emoties teweeg en roept herinneringen op. Godelieve woonde in de buurt van mijn grootouders die ook de hare waren. Bij peter Fong en meter Mie op bezoek gaan betekende altijd ook goeiendag gaan zeggen tegen tante Alice en nonkel Petrus, haar ouders. Daar moesten we 40 meter Parijs-Roubaix-kasseien voor trotseren, de laatste ervan tussen de stal en de mestvaalt van Nellens door. Erg Bokrijk-achtig allemaal. Ook in het ouderlijk huis van Godelieve. Maar die woning straalde tegelijk warmte en gastvrijheid uit, een eerbetoon aan het goede leven. Dat voorrecht sloeg brutaal om met de dood van nonkel Petrus, 42 jaar, aangrijpend jong. We leefden mee met het gezin. Ons moeder huilde tranen met tuiten, een beetje haar specialiteit, en wij treurden mee, want we waren een hechte familie, ’t Kokerij was een stukje Baardegem. We waren trots dat onze grootoom pater Hildebrand erin slaagde om de zestienjarige Godelieve aan een baan te helpen in het OLV-ziekenhuis. En trots waren we ook dat dat jonge weeskind het zo goed deed als kinderverzorgster. Intussen werden we allemaal groter, ouder, volwassener. We gingen onze eigen weg, maar verloren elkaar nooit uit het oog. Godelieve trouwde met Isidoor, een boogschutter zoals wij allemaal thuis, dat schonk vertrouwen. Ze vestigde zich met haar gezin in de Langestraat, in een huis dat ons niet onbekend was, er had immers een leverancier van verf voor onze winkel gewoond. Al die tijd bleven we alle wel en wee delen, dat van Godelieve, net als dat van haar zus en broer, haar moeder, tante Delphine. We deelden het wel maar ook het wee, waarvan geen enkele sterveling gevrijwaard blijft. Delen is een voorrecht. Ook mede-leven is delen. Meeleven doen we vandaag meer dan ooit. We zijn en we blijven de kleinkinderen van dezelfde onvergetelijke grootouders. Hun hart klopt verder in het onze. Die zekerheid is de sterkste band die er bestaat.