# **De klimtocht**

Al na een half uurtje kreeg hij last van kramp in zijn kuiten. Stom, stom, stom! Toch weer te veel spullen meegenomen. Hij had zich geen moment gerealiseerd dat het pad zo verwilderd zou zijn en het gebied zo ongerept. Het was dan ook niet denkbeeldig dat hij de reis voortijdig zou moeten afbreken. Eenmaal de weg kwijtgeraakt zou ook de terugweg een probleem kunnen worden. Het was allemaal te groots geweest. De omgeving had hem opgeslokt. Zijn menselijke resten zouden in het meest gunstige geval, heel misschien en bij toeval, gevonden worden door een voorbij struinende jager. Onbezonnen en roekeloos had hij zich aan het avontuur overgeleverd. Open staan voor uitdagingen oké, maar naïef en onvoorbereid je in erin storten, dat is dom, arrogant en overmoedig. En we weten allemaal wat daarvan komt: ‘de dood, dan wel de wens om dood te mogen gaan.

In het begin nog duidelijke paden, maar verderop compleet overwoekerd of simpelweg weggeslagen door de slopende kracht van de natuur. Regelmatig trof hij op zijn weg een omvergeblazen boomstam. Eerst de tas en daarna zichzelf aan een tak omhoog hijsend zodat hij er met armen en benen overheen kon klauteren. Achter iets scherps haken. Scherpe pijn. Een bloedende jaap in zijn zij. Verwoede pogingen om het bloeden te stelpen door er met zijn hand druk op uit te oefenen. Hijgend:

‘Wat haal ik me op de hals!? Hier heb ik toch helemaal geen conditie voor!’

Er simpelweg vanuit gaan dat het wel los zal lopen, was niet hoe het zich in werkelijkheid aan hem voltrok! Hij dacht: ‘Misschien is dit wel het einde’. Ingedachte de woorden van psalm 49: ‘Dan gaat gij, als de beesten, haast verloren; Een wis verderf is u ten lot beschoren.’

Toch bleef de paniek uit. Even op adem komen en een flinke slok water naar binnen klokken. Het was een goede ingeving geweest om niet alleen maar whisky voor de reis in te slaan maar ook wat flessen heilzaam bronwater. Overgave, de verloren ziel doordrenken met het neutraliserende ‘engelen-vocht’. Dat geeft de burger weer moed!

Ook minder gewicht om mee te moeten zeulen. Een win-win situatie. Hij voelde zich een bevoorrecht mens door deze geestelijke impuls, die gratis en voor niks uit de hemel tot hem kwam.

Hij had geen zin om zijn pijnlijke voeten op blaren te onderzoeken. Hij hield zijn schoenen maar aan en verbeet de pijn.

Vroeger als kind maakte hij samen met zijn vader ook wel eens lange tochten door de vrije natuur. In gedachten koesterde hij deze schaarse vader-zoon momenten. Zou pappa zich het samenzijn nog kunnen herinneren? Zou zijn overleden geest hem nu nog kunnen vinden, nu hij hem zo node miste? Nee, dat kun je niet vragen van wie ons ontvallen zijn. De verloren zoon keert terug, nooit de vader. De vader kan slechts afwachten, nooit de zoon. Dat is de kern van de boodschap. Hieraan tornen of ter discussie stellen werpt ons terug in de duisternis.

Het was vanwege de drank, de aandrang om zijn vader weer eens te ontmoeten, ergens vaag op de achtergrond. Aan de gedachte met hem verenigd te zijn kleefde aan hem als een onbekende intimiteit, iets wat hij bij leven niet gekend had. Zou het kunnen zijn dat zijn vader op onnavolgbare wijze hem aanspoorde om hem na te reizen? Zou dat na al die jaren mogelijk kunnen zijn? Opgejaagd door angst of met schuld vervuld, ingegeven door een dwingende witte Stem? De vader was lijfelijk niet meer aanwezig dus niet meer in staat om de smachtende zoon te verwelkomen. Misschien was hij niet dood, was het maar een verhaaltje geweest en zat hij ergens ver weg opgesloten in een akelige cel, in een vijandig of duister oord, de hoop vervlogen?

Wat loop je nou te bazelen?! Die vader van jou is hartstikke-mors en knetter-dood! En daarmee basta!

Wat zou hier het leidende principe moeten zijn? ‘De verloren zoon die op zoek gaat naar de verloren vader’, of ‘de verloren vader op zoek naar zijn enig geboren zoon.’ Een dergelijke onduidelijkheid prikkelde zijn door angst opgehitste fantasie, waaruit op een mysterieuze wijze naar voren kwam dat hun beider leven, zowel de zoon alsook die van de zoon van de zoon van de zoon ‘in the end’ toch waard was om geleefd te worden.

Tijd om weer op pad te gaan. Het landschap werd grimmiger, ongerepter, bergachtiger, zompiger, waardoor het lopen moeilijker ging, zeg maar gerust onmogelijk.

Grootse vergezichten. Een term als ‘Adembenemend’ was hier op zijn plaats, in de letterlijke betekenis. Overal om je heen bomen scheef tegen steile berghellingen.

Hij verstapte zich. ‘Jezus-teringse-kut!’ Hij probeerde voorzichtig zijn voet en knie te bewegen. Gelukkig, niet gebroken. Hij ademde een aantal keer stevig in en uit en sloot zijn ogen om zijn situatie eens goed te overzien en alles wat via zijn zintuigen tot hem doordrong goed in zich op te nemen. Schaduwen van bomen, opgeschrikt vogelgefladder, de zachte wind die verkoeling bracht, de zilte geur van een peilloze verloren zee.

Hij deed de zonnebril af, kneep zijn ogen tot spleetjes en tuurde in de verte. Die verdomde open plek moet hier toch ergens in de buurt zijn! Ver kan het niet meer zijn. Vanaf deze hoogte zou die open plek toch te zien moeten zijn. Maar waar hij ook keek, niets dan kale rotsen, steile bergen en bomen. Heel in de verte, een blauwe streep die hij als de Middellandse Zee ontmaskerde.

Hij zou het niet met zekerheid kunnen zeggen, vier misschien zes uur voortstrompelen door donker stinkende blubber. Om acht uur zal de duisternis zijn intrede maken. Dan restte hem geen ander optie dan in het maanlicht te moeten schuilen. Misschien lopen er hier wel gevaarlijke dieren in het wild rond. Hongerige gevaarlijke dieren. Misschien maar beter om een vuurtje aan te leggen. Dat zal die krengen wel op afstand houden.

Na een bocht, eindelijk, daar was het dan, zijn bestemming, de grote open plek. Misschien nog een uurtje voortstrompelen. Het einddoel was binnen handbereik.

Om dit heugelijke feit te vieren voelde hij zich gerechtvaardigd een flinke aanslag op zijn voorraad drank te maken.

‘Oppassen vadertje, voor je het weet lig je hopeloos verloren, lam en onbeschermd ten prooi gevallen aan ieder respectabele set tanden en klauwen.’

Gode zij gedankt, hij had zijn bestemming bereikt! Vermoeid, geschramd, bloedend en zwetend tot in zijn bilnaad, dat wel, maar alles geheel op eigen kracht!

‘En nu nog dat verdomde huis vinden!’

Op een hoek van de grote open plek, verscholen onder de bomen, daar stond het dan. De eigenaar van de hut had niets te veel gezegd.

‘Een opknappertje, my ass! Een regelrechte ramp!’

Hij liep de trappen op van de houten veranda en bleef stilstaan bij wat ooit een fraaie schommelstoel geweest moest zijn. Hij haalde diep adem. Het was stil. De omgeving leek in het geheel niet onder de indruk van zijn komst. Hij ging zitten en schommelde heen en weer, neuriede zachtjes en viel toen in een diepe slaap.

Vanzelfsprekende geluiden. De duisternis en de geluiden om hem waren in het geheel niet alarmerend en hadden zelfs een geruststellende uitwerking op hem. De plotselinge innerlijke rust was verrassend, omringd door vreemde stilte, frisse nieuwe geuren omgeven door een hem tot dat moment onbekende onpeilbaar diepe duisternis.

De wind was gaan liggen. De maan verspreidde een zwak licht, waardoor je wel contouren kon zien maar verder geen details. Opgelost in de duisternis. Hij had geen idee of er gevaar dreigde, maar op de een of andere manier voelde alles goed en waren er totaal geen zorgen, sombere gevoelens of angstige gedachten. Hij stond op, liep de trap af en wandelde door het hoge gras naar het midden van de grote open plek. Daar ging hij liggen, languit op zijn rug, voeten bij elkaar, de armen als een gekruisigde wijd uit elkaar. Hij keek naar boven naar de maan en voelde zich vrij en ontspannen. Hier kon hij weer vrij zijn en ademen. Hier kon hij weer mens zijn.

In een opwelling besloot hij om de flessen whisky kapot te smijten. Hij tilde de zwarte tas van de grond en smeet de flessen één voor één vanaf de veranda tegen een grote rots naast het huis. Na de initiële overwinningsroes, groeide er een enorme spijt. De impuls om de flessen drank aan diggelen te gooien was een nobele gedachte en had zich zelfs tot een sterk en rechtvaardig gevoel ontwikkeld, waarna de gedachten zich hadden getransformeerd tot een juiste en oprechte daad. De eerder zo sterk gevoelde vastberadenheid moest plaats maken voor een kinderlijk heimwee-landerigheid. Maar dat vond geen vaste grond onder de voeten. Het had even de snufferd laten zien, maar was ook weer snel verdwenen.