**Casus Mevrouw Tap**

Mevrouw Tap woont in een klein huisje aan de Smalleweg in Haren. Hier heeft ze bijna haar hele huwelijkse leven gewoond met man en twee kinde- ren. Mevrouw Tap is 79 jaar oud en woont sinds een jaar alleen op de Smal- leweg. Haar man is een jaar geleden overleden ten gevolge van een hartstil- stand.

Hoewel ze veel verdriet had door het overlijden van haar man, dacht mevrouw Tap dat ze voorlopig nog wel in haar huisje kon blijven wonen. Voorlopig, want haar eigen gezondheid is niet optimaal. Mevrouw Tap is diabetespatiënt (type

1) sinds haar dertigste. Mevrouw Tap heeft lang goed kunnen leven met deze chronische ziekte maar de laatste vijf jaar heeft ze meer problemen. Ze is minder goed gaan zien en heeft voetproblemen (door slechte doorbloeding van de vaten). Van haar rechtervoet zijn twee tenen geamputeerd waardoor ze minder stabiel loopt dan voorheen.

Het alleen wonen valt mevrouw Tap tegen. Ze merkt nu hoeveel haar man eigenlijk deed in huis. Hij deed de boodschappen, kookte regelmatig en draaide zijn hand niet om voor een huishoudelijke klus. En hij reed mevrouw Tap (die zelf geen rijbewijs heeft) overal naar toe: de kerk, de soos en de zangrepetities van het kerkkoor.

Haar kinderen (twee dochters) zijn bezorgd om hun moeder. Ze hebben haar gevraagd hoe ze aankijkt tegen verhuizing naar een woonzorgcentrum in de buurt van Haren. Mevrouw Tap heeft haar dochters toestemming gegeven om eens rond te kijken. Mevrouw Tap is verknocht aan Haren maar ze weet dat de zorgcentra in Haren een lange wachtlijst heeft en eigenlijk kan en wil ze niet te lang wachten. De oudste dochter van mevrouw Tap woont in Leek en de jongste dochter woont in Hoogezand.

Mevrouw Tap houdt van gezelligheid. Zij hoopt dat in de nieuwe woonomge- ving veel activiteiten georganiseerd worden waar ze aan kan deelnemen. Zij wil ook graag in de tuin kunnen zitten of rondlopen.