**De Verwonderwandeling**

***Lukaskerkers luiden wandelend de lente in***

Het is zondag 21 maart, 8 uur in de morgen. De nog frisse, eerste dag van de lente. Een groepje Lukaskerkers staan in een kring aan de voet van het Westduinpark in Den Haag. Waltraut Stroh leest een bijbeltekst uit Jesaja voor die haar voor dag en dauw toevallig onder ogen was gekomen: ‘Mijn hand heeft de grondvesten van de aarde gelegd, mijn rechterhand heeft de hemelen uitgespreid; Ik roep hen en ze staan paraat’. Samen met Mirthe Mulders heeft Waltraut deze Verwonderwandeling uitgestippeld. Met een routebeschrijving afgewisseld door inspirerende teksten en persoonlijke vragen in de hand, trekken we daarna twee aan twee de duinen in.

**De Vulkaan**

Dit is een uniek stukje duinen, leerde ik. Voor vogels van wel zeer verschillende pluimage is dit een plaats om op adem te komen op hun trektocht, een broedplaats in de lente. In de ‘Duinplaats’, bij de start van onze route, huizen soms zelfs ijs- en roofvogels. Op de ‘Vulkaan’ even verderop op het hoge duin, hebben we een prachtig overzicht over het strand, de zee en de skyline van de stad. Dit blijkt een hoogtepunt voor vogelaars die hier alle mogelijke vogelsoorten aan zich voorbij zich trekken. Gek, ik kom bijna dagelijks in deze duinen voor mijn Corona-jogging-rondje, maar dit plekje ken ik dan weer niet. En, vragen de bedenkers van deze wandeling ons, als je zo neerkijkt op de stad: ‘Wat betekent de stad voor jou? Ben je er ‘thuis’? ‘Wat wacht er op jouw?’

Mijn verwonderwandel-maatje heeft zijn hardloopkleren aan, hij knoopt er straks nog een paar snelle kilometers aan vast. Had ik ook moeten doen. Het is al even geleden dat we elkaar spraken, maar de vragen op papier beletten ons om ons niet te verliezen in elkaar-even-bijpraten: ‘Wat is jouw eerste kennismaking met de natuur?’ Mijn maatje vertelde me hoe een misdrijf in een door hem als jongetje geliefd Limburgs bos ertoe leidde dat hem de toegang tot dat bos door zijn ouders werd ontzegd. Zelf herinnerde ik me het bouwen van ondergrondse hutten op verboden militair oefenterrein op de Veluwse hei. Heel spannend.

***Wel gehoord van de Zevensprong?***

‘Aan het eind van het pad gekomen ga je op de T-splitsing rechtsaf’, voorspelt de beschrijving. ‘Dit pad komt uit op een Zevensprong. Sta even stil.’ Voor mij was dit het hoogtepunt van deze verwonderwandeling. Ik heb hier al zoveel voetstappen staan, maar ik heb nog nooit bewust van bovenaf op deze plek neergekeken. Op deze plaats lopen maar liefst zeven paden van de stad naar de zee en kris-kras door de duinen. Of we wel eens aan keuzestress lijden? Ja, dat zien we bij onze kinderen, zeker, maar ook bij ons zelf. Twee liedjes gonzen intussen door mijn hoofd: ‘Heb je wel gehoord van de Zevensprong?’ en ‘Wat heb ik nu aan algebra, nu ik voor de keuze sta?’

Aan het eind van deze verwonderwandeling gekomen, scheiden onze wegen zich weer. We spreken af snel weer eens bij te praten. Mijn maatje vervolgt hardlopend zijn pad naar de zee. Ik spring op de fiets en peddel de stad weer in, naar waar ik me thuis voel, met de twee deuntjes door elkaar in mijn hoofd. Dankbaar ben ik voor deze ervaring die me met andere ogen deed kijken naar deze voor mij zo vertrouwde plek in de frisse voorjaarsnevel. De vogels, de vulkaan en die wonderlijke zevensprong. ‘Leer van de natuur, van de vogels. Zorgzaam en geduldig broeden op nieuw leven.’ Lente!

Willem