**Fähner**

Friedhelm fähner was zijn hele leven lang al huisarts in Rottweil geweest. Naast zijn huis bezit hij een 3 jaar oude Mercedes E-Klasse rond de 750 000 euro. Fähner heeft geen kinderen, ze enige nog levende familie lid was zijn 6 jaar jongere zusje, die met haar man en 2 kinderen in Stuttgart woont. Verder was er niet zoveel interessants aan zijn leven. Totdat Ingrid kwam. Toen hij 24 was had Fähner Ingrid op zijn vaders 60ste verjaardag ontmoet. Ook zijn vader was huisarts in Rottweil. De Fähners behoren tot de zogenaamde eerste familie van Rottweil, ze waren artsen, rechters of apothekers.

Fahner leek op de jonge John F. Kennedy. Hij had een vriendelijk gezicht, ze hielden hem voor een zorgeloos mens, dat maakte hem vrolijk. Alleen wanneer men beter keek, lag er iets treurigs, oud en donkers in zijn ogen.

Ingrids ouders, apothekers in Rottweil, namen hun dochter naar het feest mee. Ze was 3 jaar ouder als Fahner, ze was een tastbare lokale schoonheid met grote borsten. Zeeblauwe ogen, zwart haar en een bleke huid, ze was zich er van bewust. De zeldzame hoge stem, irriteert Fahner, alleen als ze rustig spraak had haar stem een melodie. Ze had haar school niet afgemaakt en werkt als serveester. Fahner heeft hiervoor 2 andere seksuele contacten gehad met vrouwen. Hij wordt verliefd op Ingrid.

2 dagen na het feest, gingen ze samen picknicken. Een week later vroeg hij haar ten huwelijk, Ingrid aarzelde geen moment. Fahner studeerde immers medicijnen in Munchen, hij was aantrekkelijk en liefdevol. 4 maanden later gingen ze samenwonen.

De huwelijksreis ging naar Cairo, het was Fahners wens. Als iemand later naar egypte vroeg zei hij dat het gewichtsloos was. Tijdens de huwelijksnacht slapen ze met elkaar. Daarna vertel Ingrid over de mannen voor Fahner. Vooral over de Franse luitenant, waarvan ze zwanger raakte, ze pleegde abortus. Ze moet erom huilen. Ze vroeg hem of hij wilde zweren dat hij op haar zou passen, je mag me niet verlaten zegt ze. Hij stemt er mee in . Ze zegt ´ik wil dat je het zweert´ hij zweert het.

Fahner haalden natuurlijk zijn examen, kreeg promotie en werd de eerste plaats in het ziekenhuis van Rottweil. Ze vonden een woning, met 3 kamers, bad en uitzicht op de bosrand. In het nieuwe huis, gooit Ingrid zijn platenverzameling weg, ze zegt dat ze de platen niet uit kon staan. Fahner was woedend. Ze spraken 2 dagen niet met elkaar. Ingrid richtte het huis verder in. Enige weken later zegt Ingrid dat ze zich er aan stoort hoe hij zijn bestek vasthoud. Ze stond er op dat hij het anders ging vasthouden, dit deed hij uiteindelijk ook. Ingrid klaagde dat hij het afval moest wegbrengen. Dit was pas het begin van alle moeilijkheden. Vlak daarna wees ze hem erop dat hij te laat naar huis komt, hij heeft volgens haar met andere vrouwen geflirt.

Na enige jaren werd het steeds ergen, hij was eens varken, hij kwelt haar, hij was een idioot. Hij gaf het op, niks leek meer op het romantische verhaal. Net als in zijn studententijd hardloopt hij iedere dag een uur. Ze sliepen allang niet meer met elkaar. Hij krijg aanbiedingen van andere vrouwen, maar ging er niet op in. Met 35 jaar krijgt hij de praktijk van zijn vader, met 40 was hij grijs, hij was moe.

Als Fahner 48 is sterft zijn vader, als hij 50 is zijn moeder. Van de erfenis koopt hij een ´fachwerkhaus´ op het stand. Hij kocht veel boeken, abonneerde zich op tijdschriften en las alles wat los en vast zat. Hij kocht de beste apparatuur, en hield zich bezig met irrigatie installaties. De tuin bloeide op, en het werd met de tijd steeds beroemder, dat Fahner vreemde tussen de appelbomen foto´s zag maken.

Doordeweeks bleef hij in de praktijk, hij verliet het huis voordat Ingrid wakker werd en kwam na negenen thuis. Het avondeten at hij zwijgend op. Ingrid was dik geworden, haar bleke huid was met de jaren roder geworden. Fahner werd steeds dunner. Toen hij een keer te veel zei, Ingrid mocht help bij een bevriende zenuwarts te zoeken, werd ze boos end brulde naar hem dat hij een ondankbare zeug was.

In de nacht dat Fahner 60 werd, lag hij wakker. Hij keek foto´s terug van de reis naar Egypte. In deze nacht besefte Fahner dat hij zijn hele leven een gevangen zal blijven. Hij had zijn woord in Egypte gegeven. Hij mocht zijn belofte niet breken. Voor het eerst in zijn volwassen leven huilde hij.

Fahner werkte in zijn tuin. Hij was alweer 72, hij had de praktijk alweer 4 jaar verkocht. Hij was rustig bezig toen Ingrid opeens brulde dat hij een raam was vergeten te sluiten in de gastenkamer. Fahner kon later niet beschrijven wat hij op dit moment dacht. Het werd hem te veel. Hij vroeger Ingrid in de kelder te komen, en nam zelf de buitentrap. Ingrid betrad snauwend de kelder. Als ze de deur opent, pakte Fahner een bijl, hij trok nog de grote tuinhandschoen aan. Ingrid staarde naar de bijl. De eerste slag was al gelijk fataal. Om de bijl uit haar hoofd te trekken, moest hij met zijn voet op haar hoofd gaan staan.

Hij liep de kelder uit en ging via de binnentrap naar de woning, hij kleedde zich om en belde de politie. Hij zegt letterlijk ´ik heb Ingrid in stukken gehakt´. Het proces duurde 4 dagen. De voorzitter kende Fahner en Ingrid. de postbode en ander omstanders verklaarde hem voor ontoerekingsvatbaar. De officier eist 8 jaar, hij vond dat Fahner een ander keuze had, hij had kunnen scheiden. Uiteindelijk wordt hij voor 3 jaar veroordeeld.

**Glück**

De dikke man vond de kamer te nauw. Hij moest vroeg, vanwege zijn hartproblemen. Het meisje zei dat het geen probleem was. Het bed was schoon en zij was hübsch. Ze was niet ouder dan 20 jaar, volle lippen en minstens 1.75m groot. Net zoals de meeste meisje uit oost europa droeg ze veel make-up. Hij legt alvast 70 euro op het bed. Irina begrijpt het knorren als toestemming en gaat nog even verder, totdat ze merkte dat de man stil bleef. Hij had zijn kop opzij gedraaid, speeksel was op het kussen gelopen, zijn ogen waren naar het plafond gedraaid. Ze schreeuwde naar hem, als hij nog steeds niet beweegt haalt ze uit de keuken een glas water en gooit het in zijn gezicht. Hij beweegt niet. Hij had zijn sokken nog aan. Hij was dood.

Irina leeft sinds anderhalf jaar in Berlijn. Ze was liever in haar eigen land gebleven. Maar in haar land was oorlog. In een weekend gaat ze met haar broer het land uit. Hij zou het familie bedrijf overnemen, en was zo van het leger vrijgesteld. Toen ze terugkwamen, stonden de soldaten op het terrein. Ze schieten haar broer neer en verkrachten Irina. De soldaten waren met zijn vieren. Een spuugt haar in het gezicht, hij noemde haar een hoer en sloeg haar in de ogen. Daarna weet ze het niet meer. Toen ze weggingen bleef ze op de keukentafel liggen. Ze wikkelt zich in het rood witte tafelkleed en sluit haar ogen. De volgende dag ging ze weer naar het meer. Hij was makkelijk dacht ze, zichzelf te verdrinken. Een week later word haar broer begraven. Ze gaf de sleutel van het terrein aan de buurman. Dan neemt ze haar kleine koffer en haar handtas mee en gaat met de bus naar de hoofdstad. Irina en de andere gaan in een minibus naar het westen. 2 dagen later komt ze aan in Duitsland. Een andere bus brengt haar naar Berlijn.

In de komende maand leert ze ander vrouwen en mannen uit haar thuisland kennen. Ze heeft geld nodig, maar dit kan ze niet legaal doen. Ze wordt prostituee. Ze zag elke dag dezelfde man op straat. Het was een soort zwerver. In de winter gaf Irina hem een deken. De man geeft de deken aan zijn hond. Niemand heeft Irina in deze tijd omarmt, ze moet huilen.

Irina ziet hoe de hond van Kalle wordt aangereden. Ze weet hoe hij zich voelt. Samen begraven ze de hond in het park van de stad. Ze is alles begonnen. Ze besluiten samen te gaan wonen. Het was kalle zijn eerste woning. Hij is met 16 van huis gegaan, sindsdien leeft hij op straat. Hij vindt later in baan als folderbezorger.

Irina was bang voor de dikke dode man. Ze wilt naar haar vriendin gaan, daar zouden ze samen op Kalle wachten. Ze pakte haar tas en rende weg. Ze vergat haar telefoon mee te nemen uit de keuken. Kalle had die dag geen weg, als hij thuis komt vindt hij de man. Hij denkt dat Irina het gedaan heeft, en dat als ze hem vinden ze de gevangenis ingaat. Hij wil haar helpen. Hij hakt de man in stukken. Het was een lastig werkje, hij moet er bij kotsen. Hij doet de lichaamstukken in plastic zakken en vuilniszakken. Hij begraaft hem in het park.

Als Irina van haar vriendin thuiskomt, is het bed leeg. Ze schrikt, maar begrijpt het snel Kalle heeft geprobeerd haar te helpen. Ze belt de politie. De politie gelooft natuurlijk niet dat Irina hem niet vermoord heeft. Ze worden allebei opgepakt. De politie komt er uiteindelijk dat hij aan een hartinfarct gestorven is. Kalle kan dus alleen aangeklaagd worden voor het in stukken hakken van zijn lichaam. Volgens de rechter is hij niet respectvol omgegaan met het dode lichaam. Hij zegt ook dat hij het gedaan heeft uit liefde. De akte wordt gesloten. Met behulp van een advocaat dient Irina een verblijfsverzoek in en dat lukt, voorlopig mag ze blijven.