40 dagen zonder plastic

Op zaterdag 20 februari fietste ik richting Schipluiden. Waltraut had me eerder gevraagd of ik mee wilde doen met de challenge, 40 dagen zonder plastic. Oké had ik gezegd, ik doe mee. Nu fietste ik door de kale polder op weg naar boer van Winden. Een lokale veehouder die nog losse melk verkoopt. De lege flessen heb ik in de fietstas zitten.

Daar aangekomen tref ik een lange rij wachtende mensen aan. Opvallend veel mensen met een Marokkaanse achtergrond, die Marokkaanse yoghurt komen kopen. Eenmaal aan de beurt werd voor mij de melk en yoghurt vers getapt en kan ik ook nog wat andere losse lokale producten kopen. Zo de maaltijd voor vanavond was binnen.

Zomaar een herinnering aan deze periode. Het is een uitdaging inkopen doen zonder plastic. Het bracht me op vele nieuw paden, die ik eigenlijk erg leuk vond. De kwaliteit van het eten ging soms ook echt vooruit. Het kostte wel veel meer tijd. Maar mede door corona had ik die wel. Sommige alternatieven kosten ook meer geld. Maar zonder plastic deed mij ook minderen met andere boodschappen, spaarde weer geld uit. Mijn gieter en mijn stoffer en blik gingen kapot. Maar nieuw plastic kopen wilde ik niet in deze periode. Op weg naar mijn werk kom ik regelmatig grof vuil tegen langs de kant van de weg. In deze periode kwam ik daar een gieter + stoffer en blik tegen, grappig. Toch plastic, maar niet hoeven kopen. Inspirerend was ook het onderlinge mailverkeer met de andere leden van onze groepje. We zijn met elkaar op veel ideeën gekomen. Karin heeft hier een ABC -samenvatting van gemaakt.

Iemand van het groepje mailde, na 40 dagen geen wijn is het eerste wijntje weer heerlijk, maar dat is anders na deze “vastenperiode” weer aan plastic beginnen is minder. Dus veel van de nieuwe gewoontes zullen we zeker nog mee door gaan.

Nelleke