Column Martine Bijl

uit de augustus-Zin van 2012:

Ik heb soppende planten met wortelrot, overal mos en schimmelende buxushaagjes

**Regen**

Ik ben een tuinliefhebber, dus minstens eens per jaar moet u zich door een tuinvertelling mijnerzijds heen worstelen. Het is niet anders. Wees blij dat ik geen kinderen heb.

Het laatste jaar zit het mij en mijn tuin niet mee. O, het wordt een klaagstukje óók nog? Nou en of. U moet maar denken: het klaagstukje is meestal leuker dan het dankbare stukje. De gemiddelde theater- of boekenrecensent kan meer valse grappen kwijt in een slechte, dan in een goeie recensie. Hou dat in gedachten, als u besluit om door te lezen. Ik heb al weleens gemeld dat ik mijn tuin zeer liefheb. Ik wil graag dat alles er fris en gezond bij staat. Dus liet ik, na vele droge zomers vol verdord gras, kwijnende rododendrons en slap hangende borderplanten, vorig jaar een beregeningsinstallatie aanleggen. Toen die klaar was ging het regenen. Als er een tuingod bestaat, dan heeft die gedacht: kind, ik wist niet dat je wáter wou! Had dat dan gezegd! Toen zette hij de kraan open en zoals wij allemaal gemerkt hebben, vergat hij hem weer dicht te doen. Misschien schijnt de zon, terwijl u dit stukje leest – maar op het moment dat ik het schrijf, heb ik mijn peperdure sproeiers nog niet open gehad.

Wel heb ik soppende planten met wortelrot, overal mos en schimmelende buxushaagjes. Ik heb onuitroeibare onkruiden die hun handjes juichend uitsteken naar de regenhemel. *Hindergroen*, heet dat tegenwoordig. Tenminste, ik las het woord ergens en ik heb het meteen verheugd aan mijn vocabulaire toegevoegd. *Hindergroen!* Ik heb véél hindergroen in de borders. Ik heb ook veel dikke naaktslakken, maar die lusten geen hindergroen. Die lusten vooral hosta, delphinium Volkerfrieden en salvia Purple Rain. Ja hoor, die slakken moeten óók eten. Maar ik vind eigenlijk dat ze de planten van een liefhebber die alle Latijnse namen uit zijn hoofd kent zouden moeten overslaan, en zich beperken tot het hindergroen. De tuingod is het daar niet mee eens. Die stuurt mij ook dit jaar weer de spinselmot, die de hele boomgaard inpakt in zilveren draden. De spinselmot komt, of het nu regent of niet. Die legt zijn eitjes, gaat als een razende zitten spinselen, en pas als de rupsen de hele boom hebben leeggevreten slaan ze hun gloednieuwe vleugeltjes uit, roepende: ‘Tot volgend jaar, Martine! Bedankt, het was weer heerlijk!’

Maar er is ook heel veel waar ik *geen* last van heb. Ik heb geen takluizen. Geen aardvlooien met springpoten. Ik heb geen erwtenpeulboorder en geen aardbeibloesemkever, ook wel bloemknopafsteker genoemd. Ik heb geen bloedblaarluis, veroorzaker van roodbruine bulten. Ik heb geen koolgalmug, die draaihartigheid veroorzaakt. Draaihartigheid! Hoe dat in mensen werkt, daar kan ik me een voorstelling van maken. Maar in een plant?

Er is nog veel om dankbaar voor te zijn.