# DE VOLKSWEERKUNDE

De geschiedenis van de weerspreuken en volkswijsheden is al heel oud. Uit overlevingsdwang en lijfsbehoud waren de mensen van vroeger waakzaam op alles wat er zich in hun directe leefomgeving afspeelde.

Voor zover ik me van mijn studietijd weet te herinneren, is de oudste opgetekende geschie­denis van de volksweerkunde van Mesopotamische oorsprong, uit het gebied van het tweestromenland, het land tussen Eufraat en Tigris. Omdat het weer zo veel voor de mensen betekende, ging men in de loop der tijd gegevens en ervaringen uitwisselen met andere volken.

Veel spreuken en wijsheden zijn doordrenkt met invloeden van heidens ongeloof en religie. Hoe verder we in de tijd teruggaan, hoe groter de rol van beide was. In de Griekse oudheid was Zeus de god van het weer, bij de Romeinen was dit de god Jupiter. Ook was men ervan overtuigd dat de loop van de sterren en andere hemellichamen een belangrijke rol speelden in het weer op aarde.

Ook in het christelijke geloof was het van hetzelfde weerlaken een pak. In de bijbelboeken Job, Psalmen en Spreuken, eigenlijk door het hele Oude Testament heen, kunnen we hiervan talrijke voorbeelden lezen. Interessant en zeker de moeite waard.

De weerspreuken en volkswijsheden tekenen een sterke afhankelijkheid van de Hogee Macht. De mensen van vroeger trachtten de goden gunstig te stemmen door het brengen van offers het opzeggen van gebeden. Men ging ervan uit dat het goede weer het werk was van de aanbeden goden en het minder goede weer op conto kwam van duivelse geesten. Maar ook anno nu is het afhankelijk zijn van de Hogere Machten nog steeds merkbaar. In de Protestantse kerken worden ook nu nog bid- en dankstonden gehouden voor gewas en arbeid.

Veel bevindingen werden verbonden aan de verjaardagen van heiligen. Nog later in de tijd werden deze waarnemingen overzichtelijk gerangschikt. Men kwam hierbij tot de ontdekking dat bepaalde weersituaties bij de verjaardagen van bepaalde heiligen geregeld terugkeerden.

De volksweerkunde kent tal van deze zogenaamde ‘zonderlingheden’ of ‘singulariteiten’. Door het gehele jaar heen treft men ze aan. Ik noem er enkele:

## Winter

Twee februari hoopt niet alleen voor kroonprins Willem Alexander en zijn Maxima en nog vele anderen een belangrijke datum te worden, dat was het al in het verre verleden. Het is namelijk de dag van *Maria Lichtmis*, het feest van de steeds hoger klimmende zon en het lengen van de dagen; het feest van het nieuwe leven. De volksweerkunde vertelt ons dat hoe harder het waait rond de datum van twee februari, hoe vruchtbaarder het jaar zal verlopen.

## Lente

Over eenentwintig maart, de dag van de heilige *Sint Benedictus* en het begin van de astronomische lente, zegt de volksweerkunde dat als de wind rond deze datum uit noordelijke richtingen waait, zij dit nog wekenlang zal blijven doen. Statistisch is dit een waarheid zo groot als een koe.

Over de bekende singulariteiten *IJsheiligen* (elf tot en met veertien mei) en de *Hondsdagen* (negentien juli tot en met achttien augustus) kunt u verderop in dit boek lezen.

De heilige *Sint Medardus* (acht juni) is in de volksweerkunde een beruchte regenheilige. Als het rond deze datum regent, dan ziet het er voor de nabije toekomst nat uit.

## Zomer

Als het op twintig juli, de dag van *Sint Margaretha*, regent, dan blijft het volgens de volksweerkunde nog wekenlang regenen. Een bekende weerspreuk zegt het als volgt: ‘Als Margriet pist in ’t riet, een lange tijd boerenverdriet.’ Is het weer op vijftien augustus, de dag van *Maria Hemelvaart*, mooi, dan is dat vaak een voorbode van mooi weer in de herfst.

## Herfst

Als het weer bij de start van de astronomische herfst op eenentwintig september, de verjaardag van de heilige *Sint Mattheus*, zonnig is gemutst, dan houdt dit fraaie nazomerweer nog lange tijd aan. Bekend is dan het zomertje van *Sint Michiel* (negenentwintig september) tegen het einde van de maand. In oktober kennen we het *Sint Lukas-zomertje*, een periode van rustig en zonnig herfstweer rond achttien oktober.

Over elf november, de dag van de heilige *Sint Martinus*, zegt de volksweerkunde dat, als het op deze dag bewolkt en druilerig is, dit een teken is van een zachte winter. Bij helder zonnig weer moeten we rekening houden met vriezende weer in de wintermaanden.

Resumerend: In de eenentwintigste eeuw, met vrijwel onbegrensde mogelijkheden op het doen van weerprognoses, zou het jammer zijn dat geen gebruik wordt gemaakt van de rijke bron van wijsheden die de mensen van vroeger ons hebben nagelaten. Ze hadden iets dat te velen onder ons niet meer hebben, ze vormden een eenheid met de natuur, de bron van het mijns inziens ‘enige echte’.

Gebruik maken van beide ongekende grootmachten is de meest natuurlijke wijsheid om te komen tot een zo juist mogelijke weersvoorspelling. Om met de dichter Bilderdijk te eindigen:

*In ’t verleden ligt het heden,*

*In het nu wat worden zal.*

Uit: *Het weer bij de hand*, Catrinus Dijkstra