**In memoriam**

Op zaterdag 21 januari hebben we vernomen dat onze lieve collega Astrid Rousch-Eillebrecht is overleden. Wij zijn intens verdrietig want we verliezen een collega die altijd voor de kinderen en voor ons klaar stond. 14 dagen geleden heeft ze voor het laatst gewerkt en dat deed ze zoals altijd: enthousiast, hartelijk, kundig. Astrid was een collega waar je van op aan kon en die altijd het belang van de organisatie diende. Meer dan 40 jaar onderwijs geven doe je vanuit je hart en dat deed Astrid ook. Astrid deed in de periode 1976 - 1979 de Pedagogische Academie. Wij waren jaargenoten want ik zat in de parallelklas. In 1979 waren we klaar om aan de slag te gaan als leerkracht en ik begon toen op de Schans in de Heeg. Astrid begon daar een half jaar later ook en we werden collega’s. Veel meegemaakt in die tijd want het was een nieuwe school die nog helemaal van begin af aan moest worden opgebouwd. We trokken toen als team veel met elkaar op en meer dan eens werd er iets te eten gehaald omdat we niet konden stoppen met ons werk. Maar zoals dat gaat: Er komt een vriendje om de hoek kijken en dat werd steeds serieuzer en dat vriendje werd haar echtgenoot Mat. Na enige tijd kwam Bart, als stamhouder van de familie Rousch en ze woonden destijds aan de Weerhuysgaard in de Eyldergaard. Daar werd na een aantal jaren ook Karlijn geboren en het jonge gezin groeide en bloeide. Astrid had vaker last van gezondheidsproblemen en dat zat haar wel dwars want ze was energiek en wilde altijd van alles en nog wat. Toch zette ze altijd door en was voor de kinderen een lichtpuntje in hun bestaan. Datzelfde gold ook voor de leerkrachten. Altijd belangstellend, altijd aandacht voor de ander. Toen de Schans qua leerlingen achteruit liep werd Astrid overgeplaatst naar de Burght. Ook een school in Heer dus echt ver was ze niet. Zelf ging ik in 2001 naar Borgharen en verloren we elkaar even uit het oog. Dat duurde tot 2007 want toen werd ik directeur van de Burght en kwamen we elkaar weer tegen. Bart en Karlijn waren intussen ook groter gegroeid en waren inmiddels behoorlijke pubers. Astrid was heel betrokken bij de fusie tussen Joppenhof en de Burght en uiteindelijk zat ze ook in de voorbereidingsgroep om de Vlinderboom te vormen. Intussen verhuisde ze naar Gronsveld en gingen de kinderen het huis uit. In 2016 kwam de Schans bij de Vlinderboom en dat was net een soort van reünie. Velen kenden elkaar wel of van de Joppenhof of van de Schans of van de Burght. Het heeft zo moeten zijn. Astrid mocht je altijd vragen om een andere groep te doen en ze heeft dat ook steeds als een nieuwe uitdaging gezien. 3 jaar geleden werd ze oma van Lola, dochter van Karlijn. Ook zij raakt besmet met dat oma en opa virus en iedere dag begon wel met de foto’s die op de telefoon stonden. Daar hield ze de collega’s wel mee bezig. Na Lola kwam Isabelle (van zoon Bart) en een half jaar geleden kwam ook Alexander (ook van Bart). Het laatste half jaar werkte Astrid in groep 5b en moederde ze daar over de jonge collega’s uit de groepen 5 en 6. Ze had het daar enorm naar haar zin en vlak voor de kerstvakantie nam ze Lola nog mee naar de plek waar ze (naast thuis) het liefste was. Ze was bezig met haar pensioen te plannen maar dat schoof ze tegelijk ook voor zich uit want het werken was nog zo leuk en gaf haar nog zoveel voldoening. Die keuze werd uiteindelijk voor haar gemaakt vorige week.

Wij zullen haar enorm gaan missen en weten nu nog even niet hoe we deze leegte gaan opvullen. De tijd zal het leren.

Het team van de Vlinderboom