# **Duco Basaltblokken**

Duco had de hele nacht tegen een man met een baard aan staan ouwehoeren over de eisen die gesteld zouden moeten worden aan de geldigheid van kennis. Met een slok op, een van zijn favoriete gespreksonderwerpen. Toen hij was uitgesproken ging de baard er eens goed voor zitten. Met dubbele tong: ‘Ik zal je eens vertellen hoe ik erachter ben gekomen waar Waarheid in de kern over gaat’.

Hij hield even stil, allemaal voor het dramatische effect natuurlijk, de zak. Hij hing naar voren en fluisterde op geheimzinnige toon: ‘*Door de Angst’*! Hij keek Duco daarbij lang en nadrukkelijk aan. Jezus, wat een irritante klootzak!

‘Angst is verwarrend en kan tegelijkertijd ook heel bevrijdend zijn’, vervolgde hij.

Duco overwoog om het op een rennen te zetten, maar de man hield hem tegen.

‘De Waarheid gaat hand in hand met het besef dat er absoluut geen houvast bestaat…dat alles zich in een vrije val afspeelt, meer niet, het leven bedoel ik…en de omranding van de duisternis, alles wat ons omgeeft…in een slangenkuil van ambivalentie…elkaar naar het leven staan…. de indruk van stevigheid, maar niets is minder waar, het stelt in feite helemaal niets voor...’

Hij leunde nog wat verder naar voren. De stank uit zijn mond was niet om te harden.

‘Nog voordat je begrijpen kan, heeft het begrip het besluit genomen om tot je door te dringen en daarmee ook de Angst.’

Duco keek naar de primitieve houten constructie. Aan de horizontale houten ronde balken waren kleurige lappen stof bevestigd. Hij begreep echt niets van wat die vent allemaal te berde bracht. De baard werd boos omdat hij het gevoel kreeg niet door Duco op waarde werd geschat. Hij vermoedde zelfs dat Duco hem niet serieus nam, terwijl hij toch van mening was dat hij zich juist van een heel persoonlijke kant had laten zien. Iets waar een beetje meer waardering voor moest zijn.

De baard rebbelde maar door: ‘Als je maar wil luisteren! ‘Waarheid’ is gewoon ‘waar’, altijd en overal, of je dat nou leuk vindt of niet! Daar is toch niets moeilijks aan, of vind je van wel? Ja, je hoort het goed, *Herr Doktor*! ‘Of het nu gaat om Waarheid met een hoofdletter ‘W’ of om een of ander verheven moraal, het is er altijd en overal! Ik begrijp jou best wel hoor. Het past gewoon niet in die benauwde logica van jou, maar ik zeg je, je maakt het allemaal veel te ingewikkeld en dat is zonde van de inspanning. De Universele waarheid laat zich niet afzwakken! Maar je bent te eigenwijs en hebt besloten niet echt te willen luisteren! Het lijkt wel alsof je er genoegen in schept om me de loef af te steken met al die beperkte subjectieve inzichten van jou, inzichten die geen wijsheid kunnen zijn, alleen maar armetierige zelfpromotie …. Het adagium ‘Applaus voor jezelf’ lijkt belangrijker voor je dan het herkennen van de enige echte ‘Waarheid’. Daarbij stel je sociale belangen boven intrinsieke Universele belangen! Hoe ziek is dat! Vertel me eens eerlijk, wat hebben die inzichten je gebracht? Wist je…dat dat gelijk van jou de voorbode is voor oorlogen en barbarij. We moeten ons niet laten afleiden door opstandig, subjectief gelul…opdonderen…jij met al jouw vriendjes…profane ieder-voor-zich-druktemakers, jullie…allemaal! Ja, jij ook, met die veel te grote bek van je! In jouw ogen kan er geen Waarheid gepostuleerd worden die alles omvat, alles bestiert en alles *begeistert.* Luister…ik bedoel, echt nooit en door niemand… Kan je iets een Waarheid noemen wanneer die zich van geen enkel universeel referentiekader iets aantrekt? Is de gevolgtrekking gerechtvaardigd dat we te allen tijde, te goeder trouw zijn, niet anders kunnen en door dit simpele gegeven door geen enkele wetgever ooit veroordeeld mogen worden?

Duco kon het niet meer opbrengen om naar de man te luisteren ‘Vader, vergeef het hem, want die arme klootviool weet echt niet meer waar hij het over heeft.’

De baard liep een stukje met Duco mee het strand op en nodigde hem uit om naast hem te komen zitten. De man hield maar niet op. ‘Liever een niet te kennen Universele Waarheid dan een halfbakken vergaarbak van kleinburgerlijke onbenullige weetjes, kennis die heden ten dage zo lustig gepropageerd wordt! Wetten en gedragscodes zijn valse noties van goed en kwaad en vooronderstellen het vermogen om onderscheid tussen die twee te kunnen maken. Maar ik zeg je, *Mein Lieber Duco-dear*, het Universum maakt geen onderscheid. De Waarheid is ondeelbaar en normloos. Het maakt echt helemaal niet uit wat jij ervan denkt, goed of slecht, aardig of moordlustig!

Ook de baard begon nu moe te worden, …de ingevallen bleke wangen…de donkere kringen onder zijn ogen.

‘Wat als schuldig-zijn het persoonlijke overstijgt?’ Met een laatste krachtsinspanning bracht hij uit: ‘Is het uitgangspunt ‘‘gij zult niet doden’’ in de aard der zaak niet hetzelfde als ‘Gij zult niet laten creperen’ of in meer algemene zin ‘Eenieder kan slechts doen wat het Universum van hem verlangt of opdraagt’.

Duco was de draad van het betoog nu helemaal kwijt. Poëtische prietpraat met hier en daar verdund bezinksel Waarheid.

Hij keek naar de rotsen waar het licht van de eerste zonnestralen overheen scheen. …een klein half uurtje nog…, ‘*bloody hot*’.

De volgende dag kon je de groggy fuifnummers over de koele binnenplaats van het hotel voorbij zien schuifelen, op weg naar het tafeltje onder de platanen om daar van een welverdiende cappuccino te genieten. Het waren van die hautaine, omhooggevallen neukertjes, die de schijn op hielden dat wat hen betreft alles nog niet helemaal verloren was. Een gedachte om nooit meer los te laten.

Duco genoot van het ontbijt. Het was inmiddels twee uur in de middag.

‘Ten faveure van het Opperbevel Zijns Bewuste Wezens!’

Vage beelden…de godganse dag… alleen maar liggen en hijsen…en ja, later die avond ook nog even naar het strand...daar neergeploft…toen, niets meer…zwart…of toch, eens even kijken…oh ja, die vervelende pretentieuze baardaap, nu weet ik het weer…dat aanhoudende gelul van hem…iemand begon te slaan … gevochten…misschien wel met die baardaap…hij had het verdient…over zichzelf afgeroepen…die zeikbaard…met die bedorven kaaslucht…ik zou het zo weer doen…hoef ik niet over na te denken.

Hij bestudeerde zijn ontvelde handen en voelde of hij niets gebroken had.

Na het ontbijt, weer terug op het strand. Een grote grijze basaltrots. Zijn witte overhemd bolde op. Er kwamen een aantal zwerfhonden aangerend. Waarschijnlijk op zoek naar eten. De grootse van het stel, indrukwekkende tanden, ging pal naast Duco zitten en keek rustig om zich heen. Het leek hem verstandig om zich maar zo snel als kon van de hond af te keren en vooral geen oogcontact met het enorme beest te maken. ‘Voor je het weet heb je zo’n mormel aan je kuiten, of erger. Nooit vergeten dat het eigenlijk roofdieren zijn. Even een onbewaakt ogenblik, en opeens uit het niets, een beet.’

Hij keerde zich voorzichtig van de honden af en begon naar boven te klauteren. De opperhond had hem eerst nog even verveeld aangekeken maar liet hem gelukkig met rust. Was dat een voorteken? Beklimmen van zo’n rots is geen gemakkelijke opgave en is ook niet geheel zonder gevaar, zeker niet voor een notoire alcoholist met afkickverschijnselen, met de conditie van een kreupele zeeleeuw. Het was gevaarlijk. Je kon gemakkelijk uitglijden en je bezeren aan de scherpe, uitstekende randen en dan in duistere, nauwe spleten vast komt te zitten. Zo wil je echt niet aan je einde komen, geloof me!

Hij begon zichzelf moed in te spreken: ‘Het leven als geheel is een grote mislukking, *un échec, a big failure, ein Fehler*, *un fallimento.* Dat klauteren is daarop geen uitzondering. Hij moest zich niet te veel inbeelden. Klauteren is *not bigger than life itself!*’ De gedachte had een rustgevende uitwerking. Een helder inzicht kan alleen maar leiden tot oprechte en juiste keuzes. ‘Toch een leuk weetje! Ik voel het, alles komt goed!’

Zijn favoriete bontgekleurde strandbroek in combinatie met zijn witte overhemd, het straalde een vanzelfsprekende, aangename eigengereidheid uit. Zijn hoog zittende, groene sneakers boden voldoende stevigheid.

Tijdens het klimmen, opeens heel misselijk. Overgeven en voor even een momentje waarop hij het bewustzijn verloor. Dreigde zelfs te vallen, maar kon zich nog net staande houden door snel met zijn blote hand een scherpe rotspunt vast te pakken. Bloed dat uit een diepe snee gutst. Met zijn bebloede hand over de witte overhemd een grote rode vlek. *Tant pis*!

De bovenkant van de rots had de vorm van een plateau. Scherpe punten waren door de aanhoudende zandstormen volledig gladgeschuurd. Hij rechtte zijn rug en verbeeldde dat hij op een majestueus granieten podium stond. De wind floot door zijn halflange blonde haren. Hij voelde zich groots en verheven en wist dat er dingen van het grootste belang aanstaande waren. Hij voelde zich trots, stond kaarsrecht, haren in de wind. Hij strekte zijn tanige lijf en haalde een paar keer diep adem. Het geluid van de harde wind in combinatie met het ruisen van de zee. Groots en allesomvattend. Hij schreeuwde:

‘Mensen aller landen!’ Hij moest even stoppen, onder de indruk wat zich op dat moment aan hem voltrok. Het kreeg associaties met de enscenering van een grandioos en meeslepende *Triumph des Willens*-achtige situatie. ‘Snorremans’ die door *gnädige Frau Riefenstahl* van alle kanten krachtig in beeld werd gebracht. De lang verwachtte Messias, ‘*unser Retter’*. Op grote hoogte ten overstaande van duizenden, in keurige rotten van tien opgestelde Germaanse prachtexemplaren. Trompetten, vaandels, omlijst door immense zuilen van licht, ontelbare brandende fakkels, alles grandioos en was fantastisch, ook iets sprookjesachtigs, een combinatie van heidense riten en sacrale verering, een hoogmis.

Duco draaide zijn kin wat omhoog en riep tegen de wind in: ‘*Brüder aller Länder*, zo kan het toch niet langer!’

Met wilde gebaren imiteerde hij zo goed en zo kwaad als hij kon de theatrale bewegingen van de *Über-Übermensch*. De aandrang bekroop hem om de in hem opwellende gedachten niet te betwijfelen, ze ruim baan te geven om ze vrijelijk door hem heen te laten stromen, niet in de valkuil te trappen door zich af te vragen wat dit allemaal te betekenen had. Het ongedefinieerde gaf hem de indruk van het geroezemoes van een grote mensenmenigte, verwachtingsvol het orakel toekijkend en smachtende blikken, hoop op helderheid, informatie over lot en bestemming.

‘Nou, nou, dat is wel een beetje veel van het goede, vind je zelf ook niet?!’

De lust om zijn toespraak te vervolgen werd door deze innerlijke stem danig getemperd.

‘De wanorde en verwarring over reden van bestaan en van *des Menschens* toevlucht dezer aarde…’ hier stopte de aanwijzingen even. Hij voelde zich misselijk worden en moest inhouden om op verhaal te komen. Na een paar minuten vervolgde hij: ‘Eerlijkheid is geboden!’ Dit inzicht wat hem zomaar te binnen schoot was zo waar en voelde zo intens, dat hij begon te huilen, eerst zachtjes maar al met van die vreemde, langgerekte en vreeswekkende uithalen… Italiaanse voorbijgangers begrepen het niet. Geen bewondering, waardering of applaus, slechts verontwaardig en afschuw.

Je hoorde ze op zijn Italiaans denken: ‘Vast weer zo’n suïcidale gek. Het wordt steeds gekker met die verdomde fucking toeristen!’

*Sta diventando sempre più pazzo con quei fottuti fucking turisti*!

Hij ging op de rand van de rots zitten en voelde iets scherps. Hij wilde naar huis, moegestreden. Het was genoeg voor vandaag. Dat zal je altijd zien. Juist op dat moment gleed hij uit en viel. Een paar meter naar beneden. Met een harde klap op het strand. Voorzichtig voelde hij aan zijn enkel. Gelukkig alleen maar verstuikt, denk ik, niets ergs. Aan de pijn op zijn borst te beoordelen viel het niet uit te sluiten dat hij één of twee ribben had gekneusd. Roerloos bleef hij liggen.

‘Ach, kapot gaan we toch, dat is het lot! Je verzetten is nutteloos!’

De volgende morgen werd hij door een grote zwarte hond wakker gelikt. Zijn baasje riep vanuit de verte:

‘Gaat het een beetje?’

Moeizaam zwaaide hij met zijn pijnlijke arm ten teken dat alles in orde was.

‘…nee hoor, bedankt, alles goed hier!’