# **De sleutels**

Wanneer je op het punt staat om een grote verandering in je leven door te voeren dan is het aan te raden om goed voorbereid op pad te gaan en te onderzoeken hoe je zo snel en zo pijnloos mogelijk tot je bestemming kunt geraken. Duco had het echter niet in zich en was op die bewuste dag zonder enige gedachte vooraf flierefluitend naar buiten gegaan. Hij was dan ook al snel de weg kwijtgeraakt. Een vriendelijke voorbijganger deed hem enkele goedbedoelde aanwijzingen aan de hand:

‘Laat me eens kijken. Vanaf hier, eerst zo’n honderd meter rechtdoor, tot je bij een nauw zijstraatje komt vlakbij een grote eik, linksaf de smalle bergweg op en dan doorlopen tot je niet meer verder kunt.’

Duco was er echter niet gerust op.

‘Maak je niet druk, je ziet het vanzelf. Het is werkelijk gigantisch.’

Het leek wel alsof het hele dorp ervoor was uitgelopen, gevolg gevend aan een of ander duisterdwingend Keizerlijk gebod. Alom nerveuze bedrijvigheid. Ze maakten er dit keer serieus werk van. Duco was onbekend met de ins en outs van het decreet, maar het was hem duidelijk dat verzet bieden geen optie was en zeker niet voor iemand zoals hij die het gewone bestaan liever inwisselde voor iets wat je eerder op een Duivels oorkussen mag verwachten.

Toen hij de rand van het dorp op een haar na was genaderd draaide hij zich nog even om. Een grote witte cruiseboot dobberde traag het kleine haventje in.

‘Vast een hooggeplaatst persoon, dat kan niet anders.’

Alles werd in gereedheid gebracht om na jaren van vergetelheid de ‘Verloren Zoon’ weer in de armen te sluiten. Maar dit keer geen ontvangst van een berooide lichtekooi die na jaren van hoeren en snoeren hunkerde om zijn armen om de hals van de naar hem uitziende Vader te mogen slaan, maar een man van de wereld, succesvol, overladen met rijkdom, hopend op een blijk van oprechte liefde, een kwaliteit van de Vader die niet voor eenieder was weggelegd.

Een stoet armetierige zonderlingen stond uren in de kou op hun beurt te wachten om door het Opperbevel ontluist te worden. Een wolk ontsmettingsmiddel daalde als een onzichtbare nevel neer over hun vaalblauwe naaktbibberende lijven. Het goedje jeukte verschrikkelijk, kinderen huilden.

‘Goed zo, nog even volhouden!’ werd er geroepen.

‘Op naar de douches!’

‘Het is hier zo koud. Waar zijn de dekens die ons beloofd zijn?’

‘Die zijn niet meer nodig. Ga daar maar naar binnen, dan zul je het nooit meer koud hebben.’

Bergopwaarts werd het pad alsmaar smaller. Bij de top aangekomen was het nog een tiental meter steil naar beneden. En daar lag het in al zijn glorie, een imposant witgepleisterd kasteel in een sfeer van bravoure en overmoedigheid.

De behulpzame richtingaangever had niets te veel gezegd, het was een gigantisch sprookjespaleis, compleet met ranke torens, stoere kantelen en een heuse ophaalbrug, overrompelend in zijn uiterlijk vertoon. Mooi was het niet, wat voor een groot deel te wijten was aan het bombastische ontwerp. Hier een verweesd torentje en daar nog een aantal hots en knots geordende muurtjes. Kortom, een ontwerp van een dronken gnoe.

‘Maar wat immens groot! Moet je eens zien! Alleen al die waanzinnige ophaalbrug! In de verste verte geen druppeltje maat of fatsoen te bekennen. Gestoord.’

Het smeedijzeren tuinhek stond op een kier. Via een marmeren trap van wel duizend treden stond hij oog in oog met een Middeleeuws aandoende houten poort die over het hele oppervlak was verstevigd met ijzeren platen en klinknagels. Hij twijfelde even, maar trok toen resoluut aan een koord dat was vastgeknoopt aan een kolossale bel die iets weg had van een heel grote Zwitserse koebel. Achter de deur werd na het luiden van de bel iets onwezenlijks uit zijn slaap gewekt. Naargeestig nachtmerrieachtig gegrom, doorregen met een ondefinieerbaar soort ijl gejank. Aan het prehistorische gehuil te oordelen hadden we hier van doen met een doorgefokt ondersoort van een helaas nog niet uitgestorven hondenras.

‘Godver-de-tering-kloten-kut’! Weer zo’n tot de tanden toe bewapende driftbui, ongebreidelde oerkrachten beheerst door een naar vernietiging hunkerend instinct! Nu even het koppie erbij houden, Vadertje! Voor je het weet heb je zo’n mormel aan je keel hangen.

‘Kut-kut-kut, wat een kolere-tyfus-zooi!’

De machtige deur draaide piepend en krakend op een kier en in de opening verscheen geen krijsende heks zoals je gezien de entourage zou mogen verwachten, een schril lachende tanig gelooide vrouw met diepliggende ogen en gerimpelde handen waaruit uitgegroeide vieze nagels je koude rillingen bezorgen, maar een vriendelijk ogende oude man. De blaffende ‘*freak of nature*’ zat achterin de gang vastgeklonken aan de muur met een stevige ijzeren slavenketting om zijn nek. De man draaide zijn hoofd naar achteren en schreeuwde wat in het Duits, vermoedelijk iets in de trant van: ‘*Na du, Maul halten*!’ maar het kon ook iets anders geweest zijn. Als Duitsers eenmaal beginnen te schreeuwen dan is er al gauw geen touw meer aan vast te knopen. Maar het onverstaanbare had zijn gewenste uitwerking. De hond jankte nog wat na, maar ging toen toch rustig in zijn mand liggen. Wat zeg ik daar nou?! Mand?! Vliegdekschip zal je bedoelen!

‘Ik had je al verwacht’, fluisterde de man geheimzinnig. ‘Fijn dat je de moeite hebt genomen.’

Blijkbaar had iemand hem al van zijn komst op de hoogte gebracht. Toch een geruststellende gedachte dat er op je wordt gewacht. Dat scheelt een slok op een borrel. Ergens zomaar onaangekondigd uit een hoge hoed springen zoals een opgedirkte overjarige hoer uit een taart op een vrijgezellenfeest, dat recht is voorbehouden aan de Uitverkoren Opperrechter of aan een van zijn gewillige aartsengelen.

‘Man, blijf daar toch niet buiten staan te kleumen! Veel te koud voor zo’n aantrekkelijke jongeman als jij! Kom toch naar binnen! *‘Mensch’*, wat zie je eruit! Je bent blauw van de kou. Je zult wel dorst hebben. Wat mag ik te drinken inschenken?’

Duco ging schoorvoetend naar binnen en schuifelde voetje voor voetje met ingehouden adem langs de tot stilte gemaande prehistorische spierbundel. Hij vertrouwde weliswaar op de kracht van de reusachtige ijzeren ketting en op het overwicht van zijn baasje, maar als verstandig mens kun je maar beter een marge inbouwen om recht te doen aan de nukken van een nerveuze constitutie. Nooit de ‘*Dinge des Lebens*’ onderschatten waardoor je mogelijk te lichtvaardig het gevaar tegemoet moet treden. Veel te link. Het blijft oppassen geblazen.

Hij moest bekennen dat hij geen dierenliefhebber was, nooit geweest trouwens. Dat zat hem erin dat hij zich verloren voelde in de aanwezigheid van, zoals hij dat zelf noemde, ‘*die immense Macht des Primitiven Instinct* ‘, waarbij veiligheid van lijf en leden geen vanzelfsprekendheid is.

‘Ja, doet u maar iets te drinken.’

‘Een glas water of heeft u liever iets sterkers?’

‘Als het u om het even is, liever iets sterkers.’

Na wat van de whisky gedronken te hebben voelde hij de kalmte in zijn lijf wederkeren.

‘Ik begrijp door uw komst dat u uw oog hebt laten vallen op de advertentie aangaande het huis in het bos? Het is er wel verlaten hoor. Ik beschouw het als mijn plicht u daarvoor te waarschuwen. Eenzaamheid moeten trotseren is niet voor eenieder weggelegd. Het huis bevindt zich aan de rand van een grote open plek, wat vermoedelijk ooit een krater is geweest. Wat er van de uitgedoofde vulkaan is overgebleven is slechts een grote kale dode plek middenin een uitgestrekt bos. De elementen hebben er vrij spel. Het is er prachtig, als je van dat soort dingen houdt. Ik heb er zelf jaren in mijn eentje vertoefd en ik mag wel zeggen, naar alle tevredenheid, maar ben inmiddels op een leeftijd waarop lijf en leden andere keuzen voorschrijven. Dus kwam op zekere dag het moment dat ik er met pijn in het lijf afscheid van heb moeten nemen.’

‘Het is een relatief klein huis dat sober maar doelmatig is ingericht. Er is een woonkamer met een stoel en een tafel en een kleine slaapkamer met een eenpersoonsbed. Daarnaast is er ook nog een klein keukentje en dan heb je het wel gehad. Ik moet u wel waarschuwen, de elektriciteit valt zo nu en dan uit. Er zijn kaarsen voor het geval dat. Je vindt ze in de bovenste keukenla. Gelukkig is er wel een toilet inclusief koud stromend water. Dat is iets van de laatste tijd. Voorheen moest ik me behelpen met een gat in de grond. Voor vers water was ik aangewezen op een naburig kreekje van een paar kilometer verderop.’

‘Het stond ook al in de advertentie maar ik breng het toch nog maar even onder uw aandacht. Het huurcontract is voor een periode van tenminste één jaar en ik verlang een borg van drie maanden.’

Duco had geen zin in allerlei mitsen en maren en overhandigde de man een bedrag dat gelijk stond aan de huur van twee jaar, inclusief borg.

‘Kijk eens aan! Gefeliciteerd!’ riep de man verheugd. ‘U mag zich vanaf vandaag de trotse huurder van ‘Schuilplaats Morgenrood’ noemen. Het staat geheel tot uw beschikking. Hier zijn de sleutels.’

‘Er moet wel het een en ander aan herstelwerkzaamheden worden verricht. U kunt me een grote dienst bewijzen door die belangrijke taak op u te nemen, uiteraard tegen betaling.’

‘Ja, dat is goed!’ antwoordde Duco zonder erbij na te denken. ‘Ik wil niet onbescheiden overkomen, maar zou ik misschien nog een paar druppeltjes mogen van die overheerlijke single malt?’

Na de zesde ‘ad fundum’ was het de hoogste tijd om weer op huis aan te gaan. Bij het uitgeleiden doen gleed de arm van de vriendelijke oude man vertrouwelijk om Duco’s middel waarbij de vingertoppen voorzichtig over Duco’s billen gleden.

De mysterieuze naam van het huis miste zijn magische uitwerking niet. Wie weet kon hij het zelf ook wel als zíjn schuilplaats gaan beschouwen. Immers, schuilen was precies wat hij op dit moment in zijn leven nodig had. Schuilen voor zowel het goede als ook voor het kwade. Wat dat betreft maakte hij geen onderscheid. Zijn motto: ‘een tak is een tak’. Duco voelde geen enkele noodzaak om er ook nog een sausje ‘goed of kwaad’ over uit te storten.

Al bij al bevatte de gezegende dag voldoende aanknopingspunten om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

‘Vanaf de bushalte op het dorpsplein, eerst een kort ritje met bus 511, overstappen bij Nanavariri en dan door tot je bij het schilderachtige Calalavalli aankomt. Vanaf daar is het nog zo’n 5 uur klauteren over een moeilijk begaanbaar bergachtig terrein tot je de grote open plek recht voor je ziet liggen. Het huis bevindt zich op een hoek, verscholen onder een aantal reusachtige bomen.’

Duco schudde hem de hand. Bij de deur trok de man Duco dicht tegen zich aan, waardoor een penetrante zure putlucht diep in zijn longen doordrong. Van dichtbij fluisterde hij in Duco’s oor: ‘Maak je geen enkele illusie, de natuur zal uiteindelijk op alle fronten als overwinnaar uit de bus komen. De Orde zal het Allesdoordringende Natuurrecht naar zich toe weten te trekken. Zo is het immers altijd gegaan. Wij mensen, we spelen in het grote plan der dingen geen enkele rol.’

Duco weekte zich los van de naargeestige man en keek in het voorbijgaan nog even naar het enorme beest dat aan het einde van de gang ogenschijnlijk rustig lag te slapen.