# **Hij**

# **Vermoedens**

De afgelopen tijd was zijn reputatie er niet beter op geworden. Uit het niets, met overslaande stem, gegil eigenlijk, de Goden verzoekend. Wat wilde hij hiermee bereiken? Het was ze een raadsel. Het was een innerlijke kracht die zich een weg door hem heen naar buiten vocht. Of hij het zelf ook zo gewild had?

Hij zag zichzelf heel boos, waarna niet zelden een eruptie van geweld volgde. Van een ietwat verlegen onopvallende aanwezigheid verandert in een tierende, alles vernietigende tornado.

Om over oorzaak en intentie ingewikkelde theorieën te delibereren was een activiteit die volgens hem gedoemd was te mislukken, onzinnig tijdverdrijf. Zonde van de energie. Na heel veel gepeins kom je toch uit op nietszeggende uitspraken als ‘*samenspel van factoren’*, de schijn ophoudend dat dit soort psychologische schijnordening je van de ondergang zou kunnen redden. Maar geloof me, het zijn slechts kleine proefballonnetjes, meer heeft het niet om het lijf. Een portie ingeblikte dufheid. Voor hetzelfde geld zou je zoiets onzinnigs kunnen beweren als:

‘*De golf des levens klotst op tegen de vastgeklonken ketenen der afhankelijkheid*!’ Allemaal gelul natuurlijk.

Hoe het zijn broertje vergaan was? Op een dag ontving Duco het droevige nieuws van zijn overlijden. Hij had zich van het leven beroofd door zich op te knopen met een stropdas. Zijn zondagse, nota bene.

Na de derde karaf was het tijd om weer op huis aan te gaan. Een kleine duizeling, maar hij wist zich te herpakken. Niemand had er iets van gemerkt.

Hij kon niet meer rustig over straat, pleinvrees. Daarom liep hij maar zo dicht mogelijk langs de huizen. Af en toe stilstaan om wat op verhaal te komen.

Het was een mooie avond dus de verleiding was groot om de boulevard aan te doen. De heupfles brandde een gat in zijn goede voornemens.

‘*Weest op Uw hoede. Sta paraat. Je weet, alleen voor noodgevallen’*

Hij liep het strand op en ging op het witte zand zitten, onbestemd in de verte over de kalme zee turend. De maan stond groot en rond aan de hemel. Hoe zou het met dat scheepje verder zijn afgelopen? Zou de kapitein er met de schrik van zijn afgekomen of lagen zijn stoffelijke resten op de rotsen te branden in de zon?

‘Een lieve, zorgzame vader, compleet aan stukken gereten!’

Hij moest even een traantje wegpinken.

‘Zo’n ongeluk kan toch niet onopgemerkt blijven?! Was er dan helemaal geen alarm geslagen?

Maar waar hij ook keek, niets wat op onrust zou kunnen duiden. Ook geen rood-witte politielinten.

Hoogst onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk, dat het incident aan een ieders oog voorbijgegaan is. Misschien heb ik het me ook wel ingebeeld, wat gezien mijn huidige staat niet geheel ondenkbaar is. Wie zal het zeggen. Niets is onmogelijk!

Hij haalde diep adem. Met zijn vlakke hand streelde hij over het warme zand. Hij probeerde om op te staan, maar viel voorover. Geen kracht meer in zijn benen. Het leek hem daarom een goed idee om hier op het strand maar de nacht door te brengen. Wat doe je eraan, niets toch?!

Later die nacht, op zijn trap.

Bovengekomen deed hij zijn gulp open en liet Gods water over Gods trappen lopen.

‘Helemaal gratis en voor niks!’

Hij frommelde zijn pik weer in zijn broek en liep door de gang naar de deur van zijn appartement. Daar plofte hij op bed, met al zijn kleren nog aan. Hij moest ergens nog een fles verstopt hebben.

Openmakuuuh!…Aaaaan de lippuuuh!……….….Heerlijk toch………………………….

………………………………………….recht uit de………………………………………….. fles…………………………………………………………………………………………………

…………....……..….zuuuuchhht… moe……droooooooom…..…………...…. …………………………………………………………………………………………………

Kladderadatsch…………………………………………………………………………

…………………Kladderadatsch………………………………………………………

Kladderadatsch…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...................

…..fles…kaputttttt………………kapoerowitch….duizend bommen en…. …………….…………………………………………………………..…………….. ..……keng…..beng…..………..………vloerrr………

………kduuuuuk………………………………….

…………………………………………..

…………………………..

………

…

.

De volgende dag, hevige hartkloppingen. Hij moest even een moment pakken om tot zichzelf te komen. Loopt de gang op naar de trap en gilt:

‘*Is er dan niets meer heilig in dit God-foresaken kutland! Klote-stinkende-kolere-fucking-pies-teringtrap*!’