Bunker 103, 22ste Quarantainedag

Lieve vrienden, pupillen van het leger, opgekweekt met soldatenkoeken en overjarige legerrantsoenen, (en dames)

Laat ons de communicatielijn openhouden op een ogenblik dat de mensheid zich onwillig moet afsluiten van de medemens en we aangemaand worden op te houden met leven om niet dood te gaan. Op een ogenblik dat de vereenzaming dreigt. Daarom dit uitgebreid schrijven dat jullie hopelijk in goede gezondheid aantreft.

Het zal jullie wellicht niet verrassen dat de “vrijwillige” internering in mijn Scheve Boerderij alhier op mijn uitgestrekt Paals landgoed (zelfgekozen internering die ik sinds 04/03 lijdzaam onderga), mij niet echt heel zwaar op de schouders drukt.

Enerzijds omdat ik immers weet dat ik, gezien mijn leeftijd en mijn onomkeerbare longdeficiëntie (COPD), een uitgelezen prooi ben voor het Chinese virus.

Dat volgens sommigen niet “Chinees virus” mag worden genoemd omdat dat racistisch zou zijn. En vooral ook omdat Trump het zo blijft noemen natuurlijk…

Moest het virus mij treffen, ik zou zelfs niet meer beademd (kunnen/mogen) worden.

Op de pensioendienst van de FOD Financiën wordt hoopvol uitgekeken naar dat sublieme ogenblik.

Even terzijde: zoals jullie misschien weten is ondertussen “Patiënt Zero” geïdentificeerd, de Chinees dus die als eerste het virus onderdak verschafte om het daarna heel gul “urbi et orbi” te delen.

Zijn naam: Sum Thing Wong.

Maar dat geheel terzijde.

Anderzijds is het “alleen” zijn, zoals jullie misschien weten, voor mij geen straf. Alleen ben ik. Maar niet eenzaam. Belangrijke nuance. Alleen en dus steeds in goed gezelschap.

Jullie herinneren zich nog wel…

*Georges Moustaki, 1970*

*Pour avoir si souvent dormi
Avec ma solitude
Je m'en suis fait presqu'une amie
Une douce habitude
Elle ne me quitte pas d'un pas
Fidèle comme une ombre
Elle m'a suivi ça et là
Aux quatre coins du monde*

*Non, je ne suis jamais seul
Avec ma solitude*

<https://www.youtube.com/watch?v=IVPopSraXf4>

Ik praat nog enkel rechtstreeks tot Snuffel, mijn begripvol en hooggewaardeerd poezelig huisdier. Alle andere communicatie met de boze buitenwereld verloopt via de wondere snufjes van de techniek die het moderne leven ons biedt: Facebook, Twitter, WhatsApp, email…Onze ouders hebben vier jaar oorlog doorstaan met als enige troost Radio Londen.. (Ici Londres… Les Français parlent aux Français..)

<https://www.youtube.com/watch?v=C9VeY8m6fGc>

Voor de rest: de diepvries is nog gevuld en aan Wc-papier ontbreekt het mij niet mede te danken aan een lichte coronaire? constipatie.

Mijn dochters zorgen trouwens als welwillende foeriers geregeld voor de aanvulling van de voorraden. Dat gebeurt tijdens heel afstandelijke bezoeken waarbij we mekaar amper in de ogen durven kijken.

Nu moet ik toegeven: momenteel is er hier wel even een stockbreuk (due out) in de witte wijn. Maar dat heb ik gelukkig kunnen oplossen door achter mijn bar een in stille verborgenheid levende fles Pastis te ontdekken. Een geniepige dienstweigeraar sinds jaren! Maar nu tot de plicht geroepen!

Welnu, neem het gerust van mij aan: als ik achter het verandaraam in de uitbundige lentezon ga staan en een slokje neem terwijl de ijsblokjes vrolijk tinkelen in mijn glas, dan kan ik zowaar de Provençaalse lavendel ruiken…

En als straks de rantsoeneringzegels worden uitgedeeld dan zal ik me terug heel jong voelen..

Ander onderwerp.

Ik heb vaak, en tot vervelens toe misschien, een aantal relativerende boutades van eigen kweek tussen gesprekken in geworpen, boutades die, zo blijkt nu, de tand des tijds kunnen trotseren.

Ik zei al eens: “De bliksem kan elk moment inslaan.”

En “Alle dagen zondag is nooit meer zondag!”

En vooral: “Als je ’s morgens wakker wordt en alles is normaal, dan is dat buitengewoon!”

Vooral dat laatste lijkt nu meer en meer in de geest van vele mensen door te dringen.

Veel berichten die ik in mijn fanmail ontvang eindigen met de stellige belofte dat we, als het leven terug normaal verloopt, “een uitbundig feestje gaan bouwen”.

Feesten omdat alles “normaal” is, dat waren we duidelijk verleerd. “Elk nadeel heb zijn voordeel” zei Johan Cruijff ooit.

Welnu dan, laat dat ons voornemen zijn: we bouwen een feestje als alles terug “normaal” is. In de veronderstelling natuurlijk dat alles ooit terug “normaal” wordt en dat we dat nog mogen meemaken..

Lieve vrienden, ik ga nog even de laatste zonnestralen vangen in mijn glas Pastis.

Zorg goed voor jullie zelf en voor elkaar.

En blijf in jullie bunker tot Dokter Maggie of Koning Flup het einde van het begin van het einde van de wereld komt aankondigen.

Ik hou van jullie!

Virusvrij en onbeademd,

Nr40

Een verder in coronatijden 01 februari 2021

Samen!

Het is in tijden van Corona een alom gehoorde kreet.

Samen.

Terwijl we mekaar moeten mijden als de pest. En elkeen in zijn eigen kot en bubbel opgesloten zit.

Ons sociale leven is gesloopt en ons doen en laten wordt gedicteerd door virologen die de grenzen van onze vrijheid afbakenen in functie van testresultaten die dan weer door andere experten in vraag worden gesteld.

Maar er is, bij wijze van spreken, licht op het einde van de tunnel en hoop voor wie er geen gat meer in ziet: in China is men inmiddels overgestapt op een zeer betrouwbare testmethode die gebruik maakt van anale uitstrijkjes…

Samen.

Ligt het aan het weer of aan de gewenning, ik weet het niet, maar anders dan tijdens de “eerste golf” staan we niet meer elke avond om 8 uur aan de voordeur “samen” te applaudisseren voor de zwaar belaste gezondheidswerkers.

Een beetje plaatsvervangende en verbindende poëzie lijkt dan ook meer dan welkom in deze donkere dagen.

Daarom een gedicht voor mijn persoonlijke lijfarts en voor alle andere dappere zorgverstrekkers (M/V/X) overal te lande.

We kunnen dat gedicht misschien, uit solidariteit en dankbaarheid, morgenavond klokslag 8 uur, elk voor zich maar samen, aan de voordeur hardop reciteren.

**MIJN LIJFARTS**

**in de steriele stilte van zijn kabinet,**

**legt hij zijn wakker oor te luisteren**

**en leest, veel beter dan ooit enige vrouw,**

**de hunker in mijn ritselend hart.**

**heel diep kijkt hij mij in de keel**

**en vraagt dan: “zeg eens AAA!”**

**zonder daarbij van mij te eisen**

**daarna dan ook nog B te zeggen.**

**in ‘t schurend schrapen van mijn longen**

**hoort hij een oude doedelzak**

**die oproept tot de laatste dans,**

**een laatste wilde horlepiep.**

**hij kent de stuw van mijn hormonen,**

**en van mijn bloed, mijn excrementen**

**van mijn urine en mijn zweet,**

**kent hij de geheime componenten.**

**hij kneedt en voelt en visiteert,**

**hij knijpt en tast, schudt vaag zijn hoofd,**

**en prikt dan, spuit en ausculteert**

**en legt een vinger op de wond.**

**en terwijl ik in mijn blootlichaampje**

**onwennig naast hem sta**

**telt hij, terloops, in één twee drie,**

**mijn witte bloedlichaampjes na.**

**dan schrijft hij, in onleesbaar schrift,**

**de pillen en de zalfjes voor,**

**een pleister voor mijn houten been,**

**ontstopper voor mijn middenoor.**

**en dan, voor ik zijn atelier verlaat,**

**laat hij me nog maar eens verstaan**

**dat ik maar best moet ophouden met leven**

**om niet voorbarig dood te gaan.**

**rik tulkens**

**stadsdichter Diest 2012-2015**