***Vanfluweel***

**Best moeilijk**

Het is best moeilijk
als doorgaan niet meer
echt nodig is vóór averij,

weet ‘even stilstaan’ voor
het uitgaan van vlammen
bij de open mediteervlek,

om niet gekker te worden
zo blijven dromen, moet je,
blijf, gooi het weg, verweg,

het kind met het badwater,
de vlam met het angstzweet,
de troep met de duimzuigerij.

**Passend**

Iedereen heeft haar eigen eigenheid,
iedereen zijn eigen eigenaardigheid,
van kleinkrabbelaar tot grootschrijver

verandert er niets aan wat passend meet,
ben je bang voor de variant van te weinig,
blijkt er veel teveel over van wat inkadert?

**Wiebelbenen**

Ze loopt me 3drie keer voorbij,
zonder indegatenhoudenreden.

De zon breekt elke keer anders,
als(of) elke vooruitbeweging twee
oproepvragen schaduw achterlaat.

Ik concentreer me op mijn wiebelbenen,
mijn zwaartekracht zeurt om trektouwen,
zwaardere schoenen zouden kunnen

plakken, als(of) ze voor me in de weg blijft.

**Volkomen verrast**

Volkomen verrast was ik mezelf,
in onschuld deed ik niet onder,
er waren bomen opkijkend,
er waren wolken, bladeren

doken zo snel mogelijk onder,
de grond bleef drassig, zacht
en lief schuilden de kelders zelf,
hoe dieper je kwam, hoe hoger

mysterie het hart van de wereld
trof, er waren huurlingen en er
waren honkvasten, onschuldige
strijders, zoals de zon die zichzelf

bleek, overal waar ze kwam, en

niet wist waar ze onder ging, daar.

**Altijd waterpas**

Ik schoot uit mijn vel,
ik maakte geen slachtoffers,
iedereen sprong op tijd,
onze band houdt geen stand,

verder, blaas je met boosheid
met gemak alle schuld weg,
zeg je, ik wil er zo graag iets
aan kunnen doen, iets kleins,

wat er altijd toe doet, blijft,
wat er altijd is om te verhelpen,
stelpen en verbinden komt later
wel, vreugde helt altijd waterpas.

**Laat het los**

Raad waar ie staat
of ligt, in het licht
is de duur van goede
raad niet zwaar, tol

wordt altijd geheven,
ook als waarde niet
eenvoudig gevonden
wordt, ik stel voor

het los te laten, laat
het los, het is niet erg,

ook als niet gevonden
wordt of ooit opgelost.

**Toen**

Toen, toen het nog waar was
zat ik klaar om het te onthouden
ik had geleerd hoe dat moet
de moed erin gehouden, toen

toen was het er nog, nog steeds
oefende ik het, het te onthouden
was niet meer nodig, ik wist het
ik had geleerd om het te weten,

toen, toen het er al lang niet meer
kon zijn, toen, toen het al lang
niet meer waar kon zijn of erger
nog het niet meer waar was.

**Toch**

Niemand had ik verteld
dat ik in de gracht leefde
wat ook niet nodig was
de gracht was er alleen

voor mij, toch scheelde ‘t
soms weinig of ik vergat
dat ik in de gracht leefde.

**Help niet**

In elke ruit heb je iemand anders.
Je blijft er niet bij, dat is het,
omdraaien, gaan in welke richting
dan ook, helpt niet, bij iemand
langer dan in één spiegel te blijven.

**Het is tijd**

Het is tijd voortdurend
verdwijn je op zoek ben je
er is niemand die zoveel
vindt van wat er altijd is.

Het is tijd voortdurend
lopen ze aan jou voorbij
gaat niemand zichtbaar
blijken van medeleven.

Het is tijd voortdurend
aan beide zijden zo gaat
dezelfde optocht altijd
verder en altijd voorbij.