The Day After Christmas!

Het was nog heel vroeg in de ochtend. Ik lag al een tijdje wakker met open ogen na te denken over het kerstdiner van gisteren bij vrienden.

Mijn vriendin, Jenny, had zich wederom bewezen dat ze als gastvrouw zou opvallen, en dit deed ze dan ook!

Hulp in de keuken wou ze niet aanvaarden, deed alles zelf. Haar vriend Tom mocht enkel de wijnen ontkurken en de glazen vullen. Ikzelf zat er een beetje ongemakkelijk bij en wou haar zo graag helpen. Iedere keer bij onze vragen om een handje toe te steken wuifde ze die weg met haar hand en met een glimlach.

Jenny haar glimlach was niet guitig genoeg, enkel haar mondhoeken gaven ons het gevoel dat ze lachte maar de bewegingen waren profijtig en geforceerd.

Zo was Jenny niet, haar lach werkt aanstekelijk, is luid en oprecht! Iedere keer opnieuw probeerde ik oogcontact te zoeken met Jenny maar tevergeefs. Ze liep met haar hoofd naar beneden en sprak enkel als het moest.

In werkelijkheid is ze een echte spraakwaterval, ze kan geen minuut zwijgen en floept er alles zomaar uit, soms ook kwetsende opmerkingen maar daar trekt ze zich niets van aan.

Ook het gezelschap wist zich geen raad en vond de situatie een beetje ‘awkward.’

Tijdens het kerstdiner werden er verhalen van vroeger boven gehaald, grappige maar ook gênante, iedereen begon te lachen en de wijn deed de rest! Plots stond Tom recht en begon een kerstliedje te zingen gevolgd door de rest van het gezelschap. Enkel Jenny bleef zitten en zong niet mee, ze at haar stukjes kalkoen op en gaf als reden dat ze haar eten niet koud wou laten worden.

Rond middernacht zouden we met alle genodigden naar de nachtmis gaan, wij namen onze jassen, mutsen, sjaals en handschoenen, behalve Jenny, ze wou liever verder opruimen en de koffie klaar zetten voor als we terug kwamen.

Haar vriend wou ook blijven maar daar wou Jenny niets van weten. Ze wist hoe belangrijk hij de nachtmis vond, het was een traditie in zijn familie en ze wou deze niet verbreken voor hem. Jenny was niet zo Christelijk en ging ieder jaar mee om haar vriend een plezier te doen, behalve deze kerstavond.

Tegen zijn zin en met gemis liep hij ons achterna. Het was bitterkoud en we waren blij dat we de kerk hadden bereikt. De kerk was niet zo ver van waar Jenny woonde en we hadden besloten om te voet te gaan, pff…

Eénmaal in de kerk kregen we een warm gevoel, het kerstkoor zong perfect helder, de mensen rond ons zagen er vredig en ontspannen uit. Tijdens een korte pauze, liep ik naar de kaarsen en liet er ééntje brandden voor…Jenny!

Zomaar!

Onze terugweg was luidruchtig en we waren geanimeerd, zongen kerstliedjes die we hadden gehoord van het kerstkoor, deden ook dit koor na met onze stemmen en voor we het wisten stonden we voor de deur van het huis.

Bij het binnen komen, kwam de geur van vers gemaakte koffie onze neus tegemoet. Heerlijk!

Jenny hield haar nog steeds afzijdig en ik kreeg medelijden, tijdens het koffie drinken werd de kersttaart opgediend samen met warme melk en suiker. Smullen!

We kregen allemaal een onbehaaglijk gevoel en namen kort na de koffie afscheid van Jenny en Tom.

Op de terugweg kon ik me niet meer inhouden en vroeg aan mijn vrienden, die ik met mijn auto had meegenomen, of zij ook het gevoel hadden dat onze vriendin Jenny niet gelukkig was. Kerst was haar feestdag, ieder jaar opnieuw.

Marc vertelde me dat hij morgen met Tom zou praten. Marloes stelde voor of ik met Jenny morgen eens wou praten, ze was met mij iets langer bevriend dan met Marloes.

 …

Het was kerstdag!

Met een warme vers gemaakte tas koffie in mijn handen en met mijn flanellen kamerjas aan, was ik nog steeds aan het mijmeren over kerstavond.

Een paar uren later stond ik aan het huis van Jenny en rilde van het onbekende aankomende gesprek. Jenny gaf me een vriendschappelijke zoen en vertelde me dat Tom eventjes weg was.

Voor mij was dit iets gemakkelijker om te praten, ze wist trouwens al waarom ik daar stond. Ze nam onmiddellijk het woord en ik wou haar ook niet onderbreken met mijn twijfels. Ze vertelde me dat ze uitgesloten was door enkele familieleden, ze had niet veel familie maar ieder jaar werden er kerstwensen gestuurd. Dit jaar vond ze niets in haar brievenbus en ook niets in haar mailbox. Ze zagen elkaar niet zoveel maar ze wist me te vertellen dat er geen ruzie was en dat ieder zijn eigen leven had, maar kerst was belangrijk voor haar en ze voelde zich genegeerd en de in steek gelaten. Ze huilde…

Het enige wat ik kon zeggen was dat alles wel goed zou komen en dat hun kaartjes waarschijnlijk onderweg waren, terwijl ik mijn arm rond haar schouders lag. Ze keek me aan en knikte met haar hoofd.

Ik stelde voor om koffie te zetten en de overgebleven kersttaart op tafel te zetten. Tom was ondertussen thuis gekomen en vertelde doodleuk dat haar computer volledig geüpdatet was en alle bedreigende virussen eruit waren gehaald.

Jenny keek met grote ogen en verward naar Tom. Ze liep naar haar bureau en opende haar laptop, keek naar haar mailbox die vol stond met kerstwensen van haar familie en verre vrienden! Tranen liepen over haar wangen en ze riep héél luid, YES! Jenny begon te schaterlachen, Tom en ik begrepen er niets van!

Gelukkig en al huppelen vloog Jenny rond mijn hals en gaf Tom een luchtzoen, ze lachte zo hard dat Tom en ik ook begonnen te lachen. Plots stond daar een overgelukkige vriendin iets te mompelen en gebaren te maken, het enige wat ik begreep was iets over - laptop zat geblokkeerd en nu stond haar mailbox vol met kerstwensen!

Tom kreeg Jenny kalm en ze vertelde ons dat ze dacht dat iedereen van haar familie en verre vrienden haar vergeten waren omdat ze niets had gekregen voor de feestdagen. Ze was vergeten dat Tom haar laptop had bijgewerkt en daardoor stonden binnenkomende mails en berichtjes ‘on hold.’

Jenny nipte van haar koffie en nam een grote hap van haar stukje taart, ze smakte zo hard dat ik me niet kon inhouden en ik begon ook te smakken, daar zaten we allebei te smullen en te genieten van de taart. Tom had ondertussen voor de nodige muziek gezorgd en vroeg Jenny ten dans, ze dansten op ‘White Christmas!’ We hebben de hele namiddag gedanst en nog gesmuld van het overgebleven kerstdiner.

Jenny was gelukkig, opgelucht en terug de vriendin van vroeger, een spraakwaterval!!! O jee…

De dag na Kerstmis was haar brievenbus gevuld met kerstkaartjes en nieuwjaarswensen!