De (zintuigen) Tuin

Sinds dit voorjaar is er een moestuin op de hoofdlocatie van Kalorama, tussen de voormalige unit 1 en het Centrum voor Doofblinden. Daar is een lange voorbereiding aan vooraf gegaan en inzet van heel veel verschillende mensen (stagiaires, vrijwilligers, medewerkers en bedrijven). Met deze zintuigentuin is een lang gekoesterde droom gerealiseerd.

En, het resultaat mag er zijn!

Ik heb het voorrecht om mijn kamer vlak bij de tuin te hebben en geniet dagelijks van wat de tuin oplevert aan groenten en vruchten, maar vooral aan belevenissen.

Ik zag Truus, die gaat koken op 2C met schort om en een grote bak op haar arm, oogsten wat er op die dag gegeten gaat worden (snijbiet). Ik zag Alice met Tineke kruiden plukken die zo heerlijk smaken in een omelet. En Kevin die met mevrouw Beets in het zonnetje zat en haar een framboos liet proeven. Een hele krat met groenten en kruiden is meegegaan naar de deeltijd groep van het Kulturhus om te voelen, ruiken en proeven. Ik zag Peter met een mand op schoot in de rolstoel wachten op de oogst van die dag, waarmee ’s avonds op 1A gekookt ging worden. Voor de kookactiviteiten in het AC wordt vaak uit eigen tuin geoogst en zo kan ik nog wel even door gaan. Voor dit allemaal is de zintuigentuin voor het Centrum bedoeld.

De “kers op de taart” is echter dat de tuin ook bekend is geraakt bij bewoners van het Verpleeghuis. Mevrouw van der Elzen komt in haar rolstoel elke dag kijken of er weer tomaten rijp zijn, want “die smaken veel lekkerder dan uit de winkel”. Eén keer reikte ze te ver en raakte ze zelfs verzakt naast het pad. En toen ik voor haar een bosje kruiden plukte, waande ze zich weer in Frankrijk. De wandelgroep van de Sterrenberg komt elke week kijken wat er in de tuin te zien en te beleven valt. Een echtpaar, waarvan één van beiden bij ons woont, komt elke middag in de tuin zitten en herinneringen ophalen aan de moestuin die ze vroeger hadden, aan de peultjes met nieuwe aardappelen, de verse “steeltjes” en aan de worteltjes die zo uit de grond, zo lekker smaakten.

Dit zijn nog maar de belevenissen die ík te zien krijg, een fractie van wat er allemaal gebeurt in deze moestuin, waarvan de HKZ-auditoren bij de afsluiting lieten merken hoe ze er van onder de indruk waren en Eveline citeerden: “Ruimte voor struiken, is ruimte voor bewoners geworden”!

Teuna Bongers