DIERENLIEFDE

Gisteren was ik in Wageningen bij een inmiddels bevriende boer, waar onze kippen en konijnen vandaan komen. Wat hem zo siert is de enorme betrokkenheid op zijn beestjes. De liefde straalt er vanaf.

Zijn boerderij staat in het gebied, waar zich ruim tachtig jaar geleden de tragedie van de verloren 'Grebbeslag' voltrok, dat aan meer dan 300 Nederlandse soldaten het leven kostte.

Altijd als ik de Grebbeberg passeer moet ik hieraan denken, maar eenmaal over de berg heen vouwen de Wageningse uiterwaarden zich voor mijn ogen uit en ontwaar ik al snel zijn dieren.

Want inmiddels is Wim een hobbyboer, die jaren geleden zijn bedrijf beëindigde, maar nu met tamme konijnen, kippen, duiven, schapen en ezels vele verzorgingstehuizen en kinderparadijzen bezoekt en jong en oud innig gelukkig maakt.

Ik haalde hem in december 2019 naar de kerk in de Betuwe en zag tot mijn verrassing hoezeer oud en jong tijdens de kerstnachtviering met konijnen op schoot en zittend in het stro bij de schapen in het midden van het kerkgebouw de vreugde van 'de herdertjes bij nachte' mee proefden.

Wim had er zijn kostelijke vrije kerstavond graag voor over en zag in al die waardering en vreugde van kind en ouder meer dan zijn beloning.

Altijd weer als ik hem opzoek zie ik hoe hij voor zijn dieren alle tijd heeft en de hele dag bezig is met verzorgen en schoonmaken. Wat dubbel leuk is, is, dat wanneer ik er kom er vaak kinderen, soms met hun ouders, meehelpen en met mij genieten van de geur van het erf, dat met woorden niet valt te omschrijven, zo heerlijk is dat.

En ach, dan moet je weer vernemen, dat de politiek een nieuwe wet heeft bedacht, die het welzijn van dieren ten goede moet komen. In wat voor bubbel leeft men toch in den Haag, waar partijpolitieke spelletjes, leugenachtigheid en gedraai ons na drie maanden nog steeds een nieuwe regering onthouden, de coronacrisis voortvarend beleid vereist en we ons druk maken om zaken, die momenteel geen prioriteit hebben. Fijn, dat er zorg voor de dieren is, maar boeren behoeft men in Den Haag niet te vertellen hoe dat moet.

In boer Wim herken ik veel van wat mij vanuit mijn tien jaren in Holten sterk is bijgebleven. De enorme zorg, die de boer kende voor zijn vee. In de jaren tachtig zag ik het verdriet en de enorme last, die op hun schouders werd gelegd, toen de regering, net als nu niet gehinderd door kennis van zaken, bepaalde, dat men moest groeien en het bedrijf uitbreiden. Dat wilden ze helemaal niet, maar het moest. Anders zou het voortijdig einde-verhaal zijn voor hen. Een paar decennia later blijkt hoe kwalijk dit regeringsbeleid blijkt te zijn en hoe rigide men in de samenleving en de politiek reageert op de enorme vragenberg, die voor boeren oprijst.

Met diep respect denk ik aan onze scriba Joke met haar Piet, die hun huidige bedrijf verkochten en verderop een bedrijf met meer groeimogelijkheden aankochten. Mensen, zonder enige humbug, wars van Haagde dikdoenerij en onkunde, die net als boer Wim keihard werken voor dier en samenleving en dat dag en nacht als het moet.

Liefde voor het leven. Liefde voor de medemens en gewoon zoals ze in Holten zeggen: 'Aait vedan'.

Prediker zegt het mooi in hoofdstuk 7 vers 8:

'Heb een lange adem en beheers je rusteloosheid. En vraag jezelf niet af waarom het vroeger beter was dan nu. Het getuigt van weinig wijsheid als je daarnaar vraagt.'

Rob Visser