Veiligheid

In de weinige mooie dagen, die de maand april telt tuinierde ik zo nu en dan.

En daar viel mij op, dat een duif voortdurend boven mijn hoofd heen en weer vloog tussen de dakgoot van ons huis en de spar, die er een tiental meters vandaan staat.

Ik staakte mijn werk en keek alleen maar.

Zo ontwaarde ik een patroon: iedere keer vloog ie naar de grond, zocht een klein takje uit, vloog daarna omhoog naar het dak. Keek rond en vloog dan naar het bovenste deel van de boom om daarin vervolgens te verdwijnen.

Ik genoot van de zorg en de volharding van het kwetsbare diertje en ging naar binnen. Maar ’s middags hervatte ik mijn tuinwerk en tot mijn verwondering was er in het gedrag van de duif niets veranderd. Hij was nog steeds bezig volgens het zojuist geschilderde patroon. En de dag daarna ging het evenzo.

Zo zit de natuur in elkaar. De duif is niet snel tevreden met zijn nestje. Het moet goed in elkaar zitten en je zou er versteld van staan, wanneer je het nest zou kunnen zien. Misschien bent u een kenner. Het is zeldzaam compact en je begrijpt niet hoe een vogel zoiets in elkaar zet. Een nest dat weerbestendig is en een veilige start biedt voor nieuw vogelleven.

Ik laat u delen in deze ervaring, omdat het mij troostte in alles wat door mijn hoofd spookt. Koningsdag vertoonde een grimmig aanzien met de ME om de straten schoon te vegen. Schokkende beelden uit India, Navalny onherkenbaar na zijn hongerstaking, het toeslagendebat, dat zich maar voortsleept en steeds verzandt in een smerige modderstroom. En dan de onophoudelijke verwarring rond vaccinatie, lockdown, open terrassen en gesloten theaters, overvolle ic’s en lege sportscholen.

Je hoofd wordt een bijenkorf. Alom gezoem, gemor, verwarring en verontwaardiging.

En dan is daar die duif. Vol zorg bezig in een natuur, waar we ook al zo zorgeloos mee omgaan. Waar de grutto, scholekster, kievit en wulp langzaam uitsterven en vogelgeluiden en insectengezoem verstommen.

En toch gaat die duif door. En die duif leerde mij, dat er ondanks het feit dat er zoveel mis gaat, er toch ook heel veel goed gaat. Gelukkig nog veel meer goed gaat.

Maar soms zien we het niet en benemen de tranen en het verdriet ons het zicht op de voortgang der dingen.

De duif bleef zijn nestje bouwen. Met het oog op nieuw leven in weerwil van alle gevaren.

Levend in een wereld, waarin ook de Bijbelse woorden niet verstommen:

'Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest'.

'Gelukkig wie wonen in uw huis'.

Ondanks alles moeten we ook deze woorden niet vergeten.

We geven de moed niet op, het is de moeite waard.

We gaan gewoon door net als die duif. Trouwens, die heeft inmiddels zijn werkzaamheden gestaakt. In afwachting van nieuw leven!

Rob Visser