**Pesticiden**

‘Het zit in de bodem, in het grondwater, het oppervlaktewater en in de lucht’. Het was een kabaal van jewelste. Een woedend gegons steeg op en verwerd tot een kwaadaardig geronk als van geallieerde luchteskaders die in de Tweede Wereldoorlog de Duitse medemensen de groeten deden.

‘Het is genoeg geweest’, zo werd er geroepen en op borden en spandoeken stond geschreven ‘Weg met Bayer, weg met Syngenta, weg met de neonicotinoïden’. Bijenvolkeren waren in hun geheel uit de kast gekomen en hieven luid de leuze: ‘We steken ze dood, we hebben geen keuze’. ‘Een bij hoort erbij’, werd gescandeerd, waarop aanwezige vogels tevergeefs erop wezen dat hun ei in dezen historische rechten had.

Pas toen een oude koningin naar voren trad en het woord nam werd het stil. ‘Wij zijn niet de enige’, sprak ze, wijzend op een groot aantal vogels: zwaluwen, mussen, spreeuwen, patrijzen, grauwe gorzen en ringmussen . ‘Alle graanetende akkervogels zijn slachtoffer alsmede regenwormen, vlinders, bacteriën, vissen en amphibieën. De laatste twee hadden zich aan het wateroppervlak van een sloot verzameld . ‘Die pesticidentroep’ , zo vervolgde de majesteit, is 5 tot 10 000 maal giftiger dan het verboden DDT. Kun je nagaan’. ‘Ik heb het nagegaan, riep een bijeneter. ‘In mijn regio geen bij meer te bekennen’. Er viel een hartverscheurende stilte: ‘bijeneters zijn de laatste die hier het woord moeten voeren’ , werd er geroepen. ‘Weg met dat beest!’. De koningin kon met moeite de rust doen weerkeren. ‘In sproeistof, bodembehandeling via zaadcoating komt het kwaad tot ons’, benadrukte ze. ‘Die Neonico’s maken reeds 24 % van de wereldmarkt voor insectoïden uit. De rechtopgaanden, zoals wij bijen mensen plegen te noemen, spuiten het op fruit, maïs, groenten, kool, sla wortelen, op sierplanten en grasvelden. Vele bijen sterven onmiddellijk of verliezen hun vliegvermogen, reukzin, weerstand tegen ziekten, geheugen, vruchtbaarheid of gaan minder fourageren’. Een hommel bracht in het midden dat pesticiden ervoor zorgen dat de werkhommels minder groot worden , ze worden kleiner en kunnen niet volgroeien, wat een groot probleem is. ‘En dan die Amerikaanse vuilbroed’ , werd in koor geroepen. Vertegenwoordigers van volkeren uit Hoogezand-Sappemeer en Zuidlaren meldden dat inmiddels hele volkeren geliquideerd zijn en kasten vernietigd vanwege die besmettelijke ziekte. Waar komt ie vandaan, wilde de meute weten. Men wist het niet, alleen dat Amerikaanse vuilbroed altijd nog kwalijker is dan het Europese vuilbroed dat je ook kon oplopen.

Wat kunnen we? Wat moeten we? Wat gaan we doen? Er werd besloten tot het oprichten van een flitssnelle steekinterventie richting bestuurders en aandeelhouders van zo wel Bayer als Syngenta en het uitsturen van een delegatie naar de voorzitter van de Europese Unie. De koningin had vernomen dat er in Brussel een bestuurswisseling had plaats gehad en wilde de nieuwe ploeg meteen met de hoge nood van de bijenstand en andere door pesticiden getroffen leefwezens confronteren.

Bij aankomst in Brussel bleek dat de nieuwe voorzitter de bijentaal en overigens ook elke andere taal, behalve die van zijn moeder, niet machtig was. Zijn assistente voor Buitenlandse Zaken, die helaas geen ervaring had en per ongeluk een paar delegatieleden onder haar hoge hakken plette, bood uitkomst. Een dansje maken kon zij wel en zo kon uiteindelijk doormiddel van een cirkeldans links- om en rechts-om aan de delegatie duidelijk gemaakt worden dat het Europees moratorium op die drie meest verfoeilijke pesticiden tot 2015 van kracht zal blijven.

 De voorzitter zei dat hij de voor bijen heugelijke mededeling had dat de pesticidenproducenten, de Duitse Bayer en de Zwitserse Syngenta, menen dat de huidige onderzoeken niet breed genoeg zijn en zij dus de effecten bij al die dieren die niet onderzocht zijn alsnog zullen nagaan. Wellicht denkend daarmee een eigen gelijk te halen en kennelijk niet op de hoogte van de uitspraak van ene Einstein die luidt dat binnen vier jaar na het uitsterven van de bijen ook de mensheid aan de beurt is.

Terwijl de pesticidenproducenten verder lobbyen om langs gerechtelijke weg het moratorium van de Europese Unie ongedaan te maken, vloog de delegatie huiswaarts. Thuisgekomen konden zij beamen dat het Europees Agentschap voor Voedselveiligheid, de ESFA, op het standpunt staat dat - zoals uit meer dan 800 studies inmiddels blijkt - de betreffende pesticiden schadelijk zijn voor bijen maar dat dat niet wil zeggen dat ze ook voor de achteruitgang verantwoordelijk zijn. Dat na het snoepen van een paar in dat gif gedrenkte zaden, vogels subiet de pijp uit zijn, is uiteraard nog geen sluitend bewijs voor de massale bijensterfte. Zou de hamvraag niet zijn of kapitalisme en duurzaamheid wel samen kunnen bestaan? Zou daar ergens de primaire oorzaak van alle ellende liggen? Het schijnt dat de bijen het antwoord **nee** op die vraag allang weten. Nu Brussel nog.