Mediteren met meerkoeten

Elke ochtend maak ik een wandelingetje door het park bij de sportvelden van Grijpskerk. Samen met Lizzy, ons zwarte hondje (voor de kenners: Lizzy is een shih poo, een soort poedel). Voor ons beiden is het prettig om meteen aan het begin van de dag even naar buiten te gaan, al moet ik er wel steeds om denken dat Lizzy zich niet loswrikt uit haar halsband en wegrent (``uitnaaien’’, zeggen ze in Friesland) en een poosje wegblijft. Ze is nog jong en erg levenslustig en er valt oneindig veel te ontdekken in de natuur.

Op onze ochtendwandelingen komen we steevast dorpsgenoten tegen. Scholieren die snel naar het station fietsen om de trein te halen, joggers en fitnessers, en natuurlijk andere hondenbezitters. Het is fijn om elkaar te begroeten en even een praatje te maken over het weer van die dag, de dorpsgebeurtenissen, het wereldnieuws, maar ook de kleine dingen vlakbij.

Zo had ik het in de eerste week van mei met een andere hondenbezitster over de meerkoetjes in de vijver achter de Roder. In die vijver hebben de meerkoeten een nest gebouwd, en enkele weken lang konden we stap voor stap bijhouden hoe dat allemaal nou in z’n werk gaat in het voorjaar. De eieren op het nest, het broeden, het wegjagen van andere vogels, het uitkomen van de eieren en de jonge, roodbruine meerkoetjes die elke dag wel een paar centimeter leken te groeien en al snel dapper ronddobberden in de vijver, achter hun moeder aan. Het was een aandoenlijk gezicht. Helaas is het nest sinds Hemelvaart (13 mei) leeg. Ik dacht altijd dat meerkoeten niet konden vliegen (je ziet ze immers alleen maar wat zwemmen en fladderen), maar dat is een vergissing: ze vliegen ’s nachts en leggen dan soms behoorlijke afstanden af. Rond Hemelvaart zal het gezin aan een eigen, kleine hemelvaart zijn begonnen, zo moet de conclusie zijn.

Maar toen de andere hondenbezitster en ik elkaar spraken, was het nest nog bezet. We keken ernaar en ineens vroeg ze: ``Zit zo’n meerkoetennest ook vast? Weet jij dat ook?’’ Ik stamelde dat ik geen idee had. Het leek me sterk dat de meerkoeten vanaf de bodem van de vijver een soort stevige toren bouwen, onder water, en dat het nest als het ware de bovenste verdieping van die toren zou zijn. Maar als het nest niet vast zit, dan zou het toch moeten wegdrijven, zo redeneerden we. Ik beloofde dat ik er subiet onderzoek naar zou gaan doen.

Thuisgekomen ging ik meteen op internet kijken. Al snel vond ik het antwoord. Het nest is ``verankerd aan een overhangende tak of bevestigd aan stengels van riet of grote lisdodde’’, zo legde een boswachter uit. Het zit dus wel degelijk ergens aan vast!

Tevreden zette ik de computer weer uit. Maar die laatste woorden bleven hangen en daarom heb ik dit stukje geschreven. Het meerkoetennest zit ``ergens aan vast’’, zodat het niet alle kanten opdrijft. Is dat ook geen aardig beeld voor ons mensen? Is het voor ons allen ook niet belangrijk om ergens aan vast te zitten? Omdat je anders misschien met alle winden mee waait en op het laatst niet meer weet waar je bent? Zou de band met God voor mij zo’n ``stengel van riet of een grote lisdodde’’ kunnen zijn? Is het Evangelie een overhangende tak, die me beschermt en houvast geeft? Ik begon te mediteren met de meerkoeten…

Ds.Jan Kroon