# **De ‘H’**

Hij stond op en liep het pad af, terug naar huis. Bij de veranda aangekomen bleef hij even staan. Hij keek om en tuurde in de duisternis alsof zijn innerlijk wezen daar iets had opgemerkt. Boven hem, de onbewolkte lucht, waar op dit uur de maangodin vrij spel had.

De deplorabele staat waarin het huis verkeerde ademde een verslagen moedeloosheid uit. Vanbinnen was de ruimte sober ingericht. In de duisternis stonden een aantal stoelen kriskras over de huiskamer verspreid.

Er kwam hulp in de vorm van een geruststellende gedachte:

‘*Het is* *goed om een nieuwe start te maken’*.

De volgende morgen werd hij ruw uit zijn slaap gewekt. De muren, de vloeren, alles trilde. Borden en kopjes lazerden op de grond. In één klap werd het hem duidelijk waarom het huis in zo’n bouwvallige staat verkeerde.

Het monster landde zo’n vijftig meter van hem vandaan, een plek waar het gras geen kans had om de kop op te steken. Het was een plateau met daarop een witgekalkte letter ‘H’. De landingsplaats, want daar hebben we het over, was omlijnd met een goudkleurig vierkant. Er waren geen hekken of netten aangebracht die een argeloos mens of dier op afstand konden houden, ter bescherming van de vlijmscherpe rotorbladen, die als krachtige messen het luchtruim doorkliefden.

Die ‘H’ intrigeerde hem. Dat moet wel een teken zijn. Het was zonder twijfel een symbool dat ergens voor stond of misschien naar iets verwees. Misschien was het zelfs een voorbode. Het was vast een teken dat wilde waarschuwen voor wat ons als mensheid te wachten stond. De ‘H’ negeren en niet op waarde schatten is niet alleen stupide, maar is ook een doodzonde. Zoveel is duidelijk. Nooit tornen aan wat zich duidelijk en vanzelfsprekend aan ons wil openbaren.

Die ‘H’, waar zou die op kunnen duiden? In aanwezigheid van de helikopter was het niet moeilijk te raden. Maar in de stilte, wanneer het brullen was weggeëbd? ‘HEILIG’ lijkt me niet waarschijnlijk. Een heilige plek, midden in het woud? Het moet niet gekker worden. ‘HOERA’ is veel te uitbundig. ‘HELP’, ja dat zou goed kunnen. Maar aan wie zou het HELP-woord gericht zijn? Aan de Goden? Na wat nagedacht te hebben leek ‘HEL’ hem nog de meest waarschijnlijke verklaring. Bij dat woord stokte zijn adem. Hij moest even iets wegslikken.

Dat gebeurde de laatste tijd wel meer. Opgestuwd door onlustgevoelens worden heel normale observaties al snel onheilsbekentenissen die diep in het duistere slijk wegzakken.

*‘Je moet niet gelijk aan het ergste denken’*.

Waarschijnlijk stond de achtste letter uit het alfabet voor iets heel normaals. Het kan met het grootste gemak een verwijzing zijn naar het positieve. Op juiste waarde geschat kan het zelfs een teken van hoop zijn. Ja, waarom ook niet? De ‘H’ kan bijvoorbeeld voor ‘HOOP’ staan. Positiever kan eigenlijk niet. Achter vanzelfsprekendheid schuilen niet altijd kwade bedoelingen. Laat staan verboden betekenissen. Het zijn echt niet altijd geheimen die zich aan het oog willen onttrekken. Zoiets alleen al vermoeden kan niet gezond zijn voor een gevoelige geest. Kom op! Een feit is meestal gewoon maar een feit. Niets meer en niets minder. Als je het mij vraagt duidt een overdreven gevoeligheid voor vreemde verbanden op een afwijking. Iets uit het paranoïde spectrum. Alles in een kwaad daglicht stellen door willekeurige toevalligheden als een betekenisvolle ketting aan elkaar te rijgen is kenmerkend voor een paranoïde persoonlijkheid. Niet alles in het leven moet als mysterieus beschouwd worden. Dat begreep hij ook wel.

Hij had een afspraak gemaakt met lokale gezagsdragers. Op de dag van zijn vertrek was hij door een agent aangesproken. Hij zou als vooruitgeschoven post de sterke arm een handje kunnen helpen. Het enige wat er van hem werd gevraagd was of hij een oogje in het zeil kon houden. Er werd afgesproken dat verdachte zaken zo snel mogelijk gemeld zouden worden. Als tegenprestatie zouden zij voor de nodige levensmiddelen kunnen zorgen. Dat scheelt een wandeltocht door de bergen. Ze waren tot een akkoord gekomen. Eén keer per week zou de helikopter bezakt en bepakt op de ‘H’ bij het huis neerdalen.

Er stapte een man uit de helikopter. Hij kwam op Duco af en stelde zich voor als kapitein-generaal Vanderlyde. Nee, geen familie van de Nederlandse bokskampioen. Duco had de sjofele man eens goed bekeken, maar had geen vragen durven stellen. Een dergelijke rang en dan er zo verwaarloosd bijlopen! Met een dun rood potloodje schreef de gezagdrager alles op wat Duco hem over de afgelopen week te vertellen had.

Of hij hier nog iemand had gezien? Nou nee. Ik kan u verzekeren dat je hier geen levende ziel tegen het lijf zult lopen. Stilte is het enige wat deze plek te bieden heeft.

De officier in zijn T-shirt hoorde het geduldig aan. Het vastleggen van de meest in het oog springende zaken nam niet meer dan een paar minuten in beslag. Het waren slechts de voor de hand liggende observaties. Gedonder hoog in de lucht, krakende takken en zo af en toe wat bladgeritsel, het complete palet aan horen, zien en zwijgen wat je van zo’n verlaten plek in het bos kunt verwachten.

*Waarom heb je hem niet verteld over de stemmen die onder het wakende oog van de maan zich uit de orde los proberen te rukken?*

*Goed zo. Je moet hem niet wijzer maken dan nodig is.*

De plechtigheid was voorbij. Voor nu althans. De drie kratten met proviand stonden netjes opgestapeld in de keuken. Herr Kapitän-General stapte in de helikopter, deed wat stof opwaaien en was *in no time* uit het zicht verdwenen.