Column Martine Bijl

uit de januari-Zin van 2013:

Ik ben in diepste wezen een hebberd, zoals de meeste mensen

**Vijfenzestig**

Ik word binnenkort vijfenzestig, en persoonlijk vind ik het een mal getal, dat niets met mij te maken heeft. Dat heeft niks met veel of weinig rimpels te maken – de boel is echt wel aan het instorten, dat zie ik best. Het voelt gewoon niet vijfenzestig, van binnen. Maar ik vind het een bespottelijk idee dat ik binnenkort mijn AOW krijg. Ik wil het wel aannemen hoor, daar niet van. Tuurlijk. Echt nodig heb ik het niet, maar ik ben in diepste wezen een hebberd, zoals de meeste mensen. Hoewel ik in mijn hart de mening ben toegedaan dat zij die het goed hebben, buiten de regeling zouden moeten vallen. Ondanks het feit dat zij er wel voor betaald hebben? Ja natuurlijk, anders is er niet genoeg geld. Dat heet solidariteit. Maar ja. Uitzoeken wat iemand bezit en verdient is zo gemakkelijk niet. De belastingdienst heeft er al moeite mee. Rijke mensen zijn ook hebberds – anders waren ze niet zo rijk. Ik kan het zeggen, want volgens mij behoor ik tot diegenen die het goed hebben. Ik vind trouwens ook dat mensen die veel verdienen, veel belasting moeten betalen. En dat ze daar niet over moeten klagen. De klagers zijn altijd mensen die vaak de uitdrukking ‘in dit land!’ gebruiken. Ik heb Vader Abraham (weet u nog?) eens horen mekkeren dat je in dit land gewoon gestraft werd als je hard werkte. Hij zat in zijn studio, voor een wand vol gouden platen, en zijn witte baard wipte op en neer van verontwaardiging. Donder op! Er zijn drommen mensen die harder werken, alleen hebben die niet toevallig opgeschreven dat ze door een waterkraan kunnen.

Maar ik dwaal behoorlijk af. Ik wilde eigenlijk zeggen: ik word dan wel vijfenzestig, en ik voel het niet, maar ik verbeeld me niet dat ik nog mee moet doen alsof ik dertig was. Zo raak ik een beetje moedeloos van volwassen mannen, die vol zelfvertedering beweren dat ze eigenlijk nog jonge honden zijn, die ‘overal aan willen ruiken’. *Overal aan willen ruiken!* Van die mannen die er veel tijd aan besteden om er achteloos ongeschoren uit te zien. Die een grote leren cowboyhoed opzetten en rare laarzen met enorme krulpunten dragen. Die gaan zitten hoofdschudden en vingerknippen bij een liedje dat bedoeld is voor een andere doelgroep. Van die mannen met een T-shirt aan waarop iets heel brutaals en jongs en geinigs gedrukt staat. Ik zeg trouwens niet dat die mannen dat allemaal niet mogen doen, hoor. Vrijheid blijheid. Zolang ze zichzelf maar geen jongensmannen noemen, dat overschrijdt de grens van mijn incasseringsvermogen. En wat zo sneu is: op de een of andere manier lijken ze ouder door die flauwekul.

Sjee, wat ben ik aan het brommen! Zou het de leeftijd zijn?