**Bij het overlijden van Huub de Kruijf**

“10 weken oud was Huub, toen nog Huubje, toen wij, onze moeder, Cecile, Huub en ik in een concentratiekamp, een Jappenkamp, werden opgesloten. Met kunst en vliegwerk en een sterk gestel en met hulp onze baboe die in eerste instantie met ons mee het kamp inging en een luitenant die onze moeder hielp, lukte het om het gebrek aan moedermelk enigszins te compenseren. Een slechtere start als mensenkind kun je je nauwelijks voorstellen.

Hij redde het! In die kampen moest mama ook zwaar werk verrichten bv tjangkollen (spitten om later groenten te kunnen planten), ze smokkelde bamboespruiten mee om naast de vervuilde rijst en wat bonen nog wat extra’s te hebben, toch altijd te weinig. Lopen kon Huubje al snel, maar dat was heel lastig als z’n moeder en een vriendin, werken moesten (zoals bv “poepgaten draaien’) .Ze bonden dan een touw aan zijn beentje en daarmee legden zij hem vast aan een boom om te voorkomen dat hij in een diepe put zou vallen of andere problemen zou krijgen. In de loop van die kampjaren werden wij allemaal regelmatig ziek, diverse parasieten, infecties, paratyfus en honger, ondervoeding! Honger was een vaste metgezel gedurende de hele kamptijd.

3 en een half jaar jappenkamp en 9 maanden vluchtelingen kamp! Tijdens die laatste periode, kwam onze vader terug uit japanse krijgsgevangenschap: de Birma spoorweg. Onze vader was voor de geboorte van Huub opgeroepen en had Huub nog nooit gezien, slechts enkele fotootjes had hij tijdens de krijgsgevangenschap bij zich. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog waren we toen met zijn vijven vanaf 4 januari 1946. In juni 1946 werden we gerepatrieerd. Al op de boot werden wij weer gescheiden: moeder met de kleintjes in een hut met anderen moeders met kleintjes, mijn vader en ik in het ruim op stapelbedden met honderden andere mannen en jongens.

Ondanks talloze pogingen om In Nederland onderdak voor ons te vinden, slaagde onze vader daar niet in. (Wij waren niet welkom in Nederland) Derhalve werden wij verspreid ondergebracht: Cecile en Huub in Leiden, onze moeder in Davos ivm TBC, vader in Oegstgeest en ik elders. Mijn vader keerde, in 1947, nog geen jaar na aankomst in Nederland, terug naar Indië en werd daar begin 1948 door guerilla’s vermoord (Bersiap!). Huub heeft dus eigenlijk nooit zijn vader gekend. Nooit hebben wij begrepen waarom onze vader in deze situatie terug kon gaan naar Indië. Hij had ons in de steek gelaten!

In 1949 kwam na verloop van tijd de TBC terug en na 2 jaar moest onze moeder nog eens 2 jaar kuren in Davos. Huub werd ondergebracht bij een familie in Leiden, Cecile in Haarlem en ik elders. Bij haar terugkeer uit Davos (september 1952), wachtte ons drieën, Cecile, Huub en ik, een diepe teleurstelling: zij stapte uit de bus en: geen aai, geen kus, geen hug, geen enkel blijk van “fijn dat ik jullie weer zie, in mijn armen kan sluiten”. Slechts onbegrepen boosheid! Uiteindelijk kregen wij, in 1954, een huis in Oegstgeest, en kwamen wij met z’n vieren bij elkaar, Huub, Cecile, mama en ik. Pubers waren we en niet gewend aan elkaar. Ook nauwelijks in staat samen een band op te bouwen en ook niet met onze moeder die erop stond dat wij haar narigheid en ellende moesten compenseren, geen gemakkelijke opgave. Eens zei ze tegen iemand: de kinderen houden niet van mij. Dat klopte.

Ongetwijfeld hebben deze ervaringen uit zijn jeugd bij Huub diepe sporen nagelaten in ziel en karakter.

Ondanks deze zware mentale belasting en mede dankzij zijn humor, verbale en andere capaciteiten heeft hij toch fantastische dingen gedaan maar vooral ook door zijn huwelijk en zijn twee dochters zijn dochters!

Ik hoop dat jullie aan Huub naast zijn vader-zijn, ook aan hem zullen denken als een echte overlever, iemand met een groot sociaal gevoel die bijdroeg aan sociale activiteiten en iemand die ondanks de zware beproevingen uit zijn jeugd zo goed mogelijk deed wat hij kon”.

Hans de Kruijf

Haarlem, 18 december 2019