Blik op de weg

Stress en vermoeidheid

Zijn ons gezelschap ‘s avonds

tussen blik en rubber

gejaagd en opgefokt

kaken strak, de blik op de weg

door de waanzin omgekocht

voeren we een strijd

lijkt het of we vechten voor iedere meter

met onszelf als grootste vijand

terwijl daar,

vlak voor onze ogen,

de zon en de wolken

een dagelijks wisselende voorstelling geven

ze spelen vóór de sterren aan de hemel

en bieden in het daglicht

een schitterend schouwspel

maar niemand die het ziet

als je de strijd eens los zou laten

zie je beelden, nooit vertoont

de wereld om je heen

vergaat in vage figuranten

wordt niets meer dan een

onbeduidend décor

de zon en de wolken

nemen je mee

ze spelen, ze rennen, ze dansen

ze ruzieen en beminnen

spelen een adembenemend stuk

en voor je het weet,

ben je thuis