 Zuster Gabrieli van Elteren is vrijdagmiddag 15 mei 2015 plotseling overleden in het moederhuis. Voor haar was de dood niet onverwacht. De laatste dagen heeft ze tegen diverse zusters gezegd: “Ik ga dood en ik ga naar de hemel.”

Vrijdagmiddag overleed ze in het bijzijn van verzorgenden en medezusters.

Zuster Gabrieli is 96 jaar geworden.

In memoriam

Zuster Gabrieli van Elteren

Zuster Gabrieli, Cornelia van Elteren werd geboren te Benschop, 4 januari 1919. Ze groeide op in een gezin met zes kinderen. Zorgen zijn het gezin niet bespaard gebleven want vader overleed op jonge leeftijd. Moeder heeft de zorgen voor het gezin vol liefde gedragen en Corrie heeft op jonge leeftijd ook meegeholpen. Dienstbaar zijn was vanzelfsprekend in haar leven. Dat had ze thuis wel geleerd. Door het zorgen met elkaar was er onderling een goede band en die is er altijd gebleven. Zuster Gabrieli was er dankbaar voor en ze heeft steeds grote bewondering gehad voor haar moeder.

September 1943 is Corrie van Elteren ingetreden. Bij de inkleding kreeg ze de naam zuster “Gabrieli”. Maart 1946 heeft ze haar geloften afgelegd als Zuster van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Zuster Gabrieli is voor ons allen een vertrouwde persoon in het moederhuis. Haar lange kloosterleven heeft ze er gewoond, met een onderbreking van zes jaar toen ze in Onze Lieve Vrouw ter Eem haar beste krachten gaf. Dat heeft ze gedaan overal waar ze was. Vanaf 1952 was ze in het moederhuis. Ze kende er alle plekken, met zuster Ignatiënne z.g. heeft ze heel veel werk verzet. Toen het moederhuis verbouwd werd is ze enige tijd in Vaassen geweest. Ze was toch weer heel blij terug te zijn in haar vertrouwde moederhuis. Zuster Gabrieli was een vrouw van gebed. Daarin vond ze sterkte, ook Maria betekende veel voor haar. Ze was dankbaar dat ze Maria zo dikwijls heeft kunnen bezoeken in Lourdes en andere bedevaartsplaatsen.

Zuster Gabrieli was echt een ´moederhuismens´ ze hield van gezelligheid en had graag mensen om haar heen. Kaarten is altijd haar hobby gebleven, dat deed ze graag met zuster Alfonsa, zuster Catherine en zuster Stien. Het was wel moeilijk voor haar om alleen op haar kamer te blijven. Ze is dan ook heel dankbaar geweest voor de verzorging in de serre. Het overlijden van zuster Filiberta, haar jeugdvriendin, heeft haar erg aangegrepen. In geloof en vertrouwen heeft ze haar leven voortgezet. Het viel niet altijd mee voor haar, het was vooral moeilijk na de heupoperaties.

Nu is er een einde gekomen aan haar leven vol van liefde en goedheid. Haar leven is voltooid. Wij en de familie zullen haar missen, tegelijkertijd weten we ook dat het zo goed is. Zij is nu thuis bij God op wie ze altijd vertrouwd heeft.

Wij zijn zuster Gabrieli dankbaar voor haar leven met ons in trouw en bescheidenheid. Zij heeft door haar leven laten zien hoe goed God is.