**Memorial Service (Bas de Haan), Statia, September 12th 2016**

In “The house at Pooh-corner” (Alan Alexander Milne, 1928) say all the residents of The Hunderd Acre Wood – Piglet, Eyore, Rabbit, Owl and all others – goodbye to Christoffer Robin since he has to leave them soon (obviously because he has to go to school). In the final chapter – chapter 10 – Pooh, which is probably the most beloved teddybear in the world, and Christopher Robin say a long, private farewell, in which Pooh promises not to forget him. This farewell resembles the way we never may forget Bas! I will read the final part of this chapter.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Christoffer Robin, die met zijn kin in zijn handen heel stil naar de wereld had zitten kijken, riep opeens: “Poeh!”

“Ja?” zei Poeh.

“Als ik er… Als… Poeh!”

“Ja, Christoffer Robin?”

“Nu kan ik nooit meer Nietsdoen.”

“Nóóit meer?”

“Nou ja, niet meer zo vaak. Ik mag niet meer.”

Poeh wachtte tot er nog meer zou komen, maar hij zei niets.

“Christoffer Robinson…” zei Poeh zacht, om hem op weg te helpen.

“Poeh… als ik er… nou ja, je weet wel, hè… als ik nooit-meer-aan-het-Nietsdoen ben, zou jij zo af en toe dan hier naar toe willen gaan?”

“Alleen ik maar?”

“Ja, Poeh.”

“En ben jij er dan ook?”

“Ja. Ik zal hier altijd zijn, Poeh. Dat beloof ik je.”

“Gelukkig,” zuchtte Poeh.

“Poeh… Beloof je me, dat je me niet vergeet. Nooit. Zelfs niet als ik honderd word.”

Poeh dacht even na.

“Hoe oud ben ík dan?”

“Negenennegentig.”

Poeh knikte.

“Ik beloof het je,” zei hij.

Nog altijd met zijn ogen op de wereld voor hem, stak Christoffer Robin een hand uit en legde die op Poeh z’n pootje.

“Poeh,” zei Christoffer Robin ernstig, “als ik… als ik niet meer…” hij hield op en probeerde het opnieuw.

“Poeh, wat er ook gebeurt, jij zal me altijd begrijpen, hè?”

“Hoe, begrijpen?”

“O, niks!” Hij lachte en sprong overeind.

“Kom mee!”

“Waar naar toe?” vroeg Poeh.

“Doet er niet toe,” zei Christoffer Robin.

Zo wandelden ze samen weg. Maar waar ze ook naar toe gaan en wat er onderweg ook met ze kan gebeuren, daar op die Plek waar het Woud betoverd is, daar blijven een jongen en zijn Beer voor altijd verder spelen.

**Memorial Service (Bas de Haan), Statia, September 12th 2016**

In “The house at Pooh-corner” (Alan Alexander Milne, 1928) say all the residents of The Hunderd Acre Wood – Piglet, Eyore, Rabbit, Owl and all others – goodbye to Christoffer Robin since he has to leave them soon (obviously because he has to go to school). In the final chapter – chapter 10 – Pooh, which is probably the most beloved teddybear in the world, and Christopher Robin say a long, private farewell, in which Pooh promises not to forget him. This farewell resembles the way we never may forget Bas! I will read the final part of this chapter.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Then, suddenly again, Christopher Robin, who was still looking at the world with his chin in his hands, called out: “Pooh!”

“Yes?” said Pooh.

“When I’m… when… Pooh!”

“Yes, Christoffer Robin?”

“I’m not going to do Nothing any more.”

“Never again?”

“Well, not so much. They don’t let you.”

Pooh waited for him to go on, but he was silent again.

“Yes, Christopher Robin?” said Pooh helpfully.

“Pooh, when I’m… you know… when I’m not doing Nothing, will you come up her sometimes?”

“Just me?”

“Yes, Pooh.”

“Will you be here too?”

“Yes, Pooh, I will be really. I *promise* I will be, Pooh.”

“That’s good,” said Pooh.

“Pooh, *promise* you won’t forget about me, ever. Not even when I’m a hundred.

Pooh thought for a little.

“How old shall I be then?”

“Ninety-nine”.

Pooh nodded.

“I promise,” he said.

Still with his eyes on the world Christoffer Robin put out a hand and felt for Pooh’s paw.

“Pooh,” said Christoffer Robin earnestly, “if I… if I’m not quite…” he stopped and tried again.

“Pooh, *whatever* happens, you will understand, won’t you?”

“Understand what?”

“Oh, nothing.” He laughed and jumped to his feet. “Come on!”

“Where?” said Pooh.

“Anywhere,” said Christoffer Robin.

So they went off together. But wherever they go, and whatever happens to them on the way, in that enchanted place on the top of the Forest a little boy and his bear will always be playing.