# **Heks**

De mensen luisterden graag naar zijn mysterieuze verhalen. Deze fascinatie vond haar oorsprong in verveling, sensatiezucht of een samenspel van onbekende, nog niet vastgestelde factoren.

De meeste dorpsgenoten maakten nooit iets mee wat het vermelden waard was. Wat hen ten deel viel, speelde zich af binnen de vanzelfsprekendheid van de strikt persoonlijke of familiaire grenzen. Als enige uitweg, ter compensatie, waren er de verhalen gevoed door duistere fantasieën en gestolde angsten.

Kortzichtige, levensschuwe en stompzinnige flauwekul, natuurlijk — maar ze smulden ervan.

Volgens een van die verhalen zwierf er een vreemde vrouw door het bos, zeg maar gerust een akelige heks. In vroegere tijden zouden de dorpsgenoten een burgerwacht in stelling brengen om haar op te sporen en zodoende een einde te maken aan wat zij zagen als een verderfelijke samenzwering met Beëlzebub. Ze zouden haar wel klein krijgen, dat heksenwijf.

Weer een ‘H’ bedacht hij met een schok. Het stikt tegenwoordig van de ‘H’s.

Om de heks te bevrijden van de duivels krachten moest ze gillend en krijsend, helse martelingen ondergaan. Wat daarna van haar overbleef werd verzopen en verbrand. Dan pas was het kwaad een halt toegeroepen. Het hoogtepunt: het uiteenspatten van haar kokende schedel.

Aanmoediging of overreding om dit schouwspel van dichtbij te mogen aanschouwen was overbodig. De achterliggende rechtvaardiging voor de jacht lag in het idee dat de vermeende heksen een pact hadden gesloten met de Duivel of met een van zijn wellustige, gehoornde bosgeesten, compleet met bokkenpoten. Samen vormden ze de klauwen van het kwaad die het durfden op te nemen tegen het serene kermen van de Smachtende Maagd.

Ze stelden vast dat het hier een ware aanbidster van de duisternis betrof. Eenmaal ontdaan van haar menselijkheid begon het rituele slachten. De beschermers van Juistheid en Klaarheid stonden klaar om op te eisen wat hen rechtmatig toebehoorde. Onder luid gejuich werd het lieftallige lichaam van de vrouw door wilde beesten uiteengereten. De weg was geplaveid: het ondermaanse kon verruild worden voor een eeuwigdurend creperen in het vuur van de vergelding.

Het betrof meestal vrouwen. Sterke, onbuigzame vrouwen. Vrouwen die niet op hun mondje waren gevallen.

‘Dat soort moet zonder aarzelen naar de verdoemenis worden geholpen,’ schreeuwden ze. ‘Waar zij gaan volgt slechts duisternis en pijn. Wij moeten een krachtig signaal afgeven, als waarschuwing. Dan pas zal het besef indalen van wat hen te wachten staat!’