# **De ekster en andere ongenoegens**

Het enige wat hem nog te doen stond was de tomeloze energie die in hem was gevaren terug te brengen tot aanvaardbare proporties. Hij moest anderen met rust laten en iedereen met respect behandelen. Niemand voor de voeten lopen—daar kwam het op neer. Hoe moeilijk kon dat zijn voor een man met een moreel kompas dat uitsluitend naar het zuiden wees?

Het volledig afkicken van de drank nam weken in beslag, maar uiteindelijk trokken de geesten zich terug in hun akelig ondergrondse martelkelders en kon hij zich weer bezig gaan houden met belangrijkere zaken.

De bomen begroetten hem alsof hij een vriend was. Alles ademde de serene geur van burgerlijke tevredenheid. Iedere dag weer opnieuw.

Het voelde goed om de dingen bij naam te noemen, ook op dagen waarop hij het zelf ook niet helemaal begreep.

Hij dacht aan die ene keer waarop een wat oudere vrouw ‘mijn lieverd’ tegen haar hondje had gezegd. Het diertje spitste de lange oren, gericht op het geluid van de geruststellende stem. De tong hing uit de bek, waarmee het haar gezicht likte—ze lachte. Het was duidelijk dat die twee het samen goed getroffen hadden.

Duco zat op de veranda en keek naar een stel voorbij paraderende vogels. Duco wist niet veel van vogels. Hij kwam niet veel verder dan ‘indruk maken op de vrouwtjes’ en ‘op zoek zijn naar eten of een goede schuilplaats’. ‘Zou de ekster als vogelsoort gemist kunnen worden?’ vroeg hij zich af, terwijl hij stoïcijns op een takje kauwde.

Zeker, hun zwart-witte verentooi was weliswaar fraai, maar de hautaine uitstraling van die beestjes vond hij ronduit stuitend. Het zijn nare, agressieve kutvogels, dacht hij, die andere vogels het licht in de ogen niet gunnen. Ze klonteren graag samen in groepjes. Ze verpesten het voor de aardige vogels. De huis- en heggenmus hadden zijn hart gestolen. Ze hadden een streepje voor boven alle andere levensvormen.

Het gedrag van de ekster deed hem denken aan mannen met een voorkeur voor geweld en intimidatie. Mannen die als kind nooit een knuffel hadden gekregen. Iedereen wiens kop ze niet aanstond werd dat te verstaan gegeven. Soms op gezag van de Wil van de Staat, maar ook wel zonder aanwijsbare reden. Het was al voldoende tot een van de gestigmatiseerde categorieën te behoren: een fysiek gebrek, een etnische achtergrond, een specifieke huidskleur, seksuele voorkeur, een bepaalde levensopvatting of omdat ze schaamhaartjes op hun testikels kweekten. Eén ding was duidelijk: alles wat hun bloedige optreden ter discussie stelde, kon een tik met de wapenstok verwachten of kreeg een goed gerichte schop in de buik met één van de keurig gepoetste laarzen.

Soms viel de buit tegen. Dan keerden ze met hangende pootjes huiswaarts. Maar stoere prachtmensen kunnen het zich niet veroorloven om de bink uit te hangen zonder een bloedende trofee om de nek. Geen bloed, geen glorie. Hoon viel hen ten deel—een blamage. Wie zonder de ijzerhoudende smaak van bloed terug keerde op het nest werd uitgelachen, bespuugd, of erger nog: genegeerd.

‘Wie is daar? ‘ klonk het uit de gang. Hij hoorde haar schampere, nauwelijks verholen gelach.

Het uniform lag netjes gevouwen over de stoel, de laarzen stonden keurig in het gelid. De wapenstok lag plat op het nachtkastje, als relikwie uit betere tijden.

‘Is dat mijn soldatenvogeltje? Alweer terug op het nest? Was het een goede vangst vandaag? Toon me de bebloede kop, het uitgerukte hart!’

Het was zijn vrouw. Hoogste tijd om die eens te laten voelen wie hier nu eigenlijk de baas is.

Godver-de-godver!