**Gedichten 2018**

**Ben jezelf**

Ben jezelf,

ongerijmdheid

alsof ik nìet mezelf kan zijn.

Wat ik deed en naliet,

mijn succes en ook mislukking,

droefheid, alle vreugden,

angsten en oneerlijkheden,

maskers die mijn ziel toedekten,

de naaktheid tussendoor,

dat alles is mijn wòrdend leven

aan ’t eind voltooid.

Alles saam gebonden

wat was en ook nog wordt,

is de stroomgestalte in de tijd,

en dàt ben ik.

**Ochtendgebed**

‘n Uur of zeven in de morgen,

de dageraad licht al door

en voordat de wekker rinkelt,

wakker ik uit de vergetelheid

van ‘t nachtelijk gedroom.

Stel ‘t opstaan even uit,

de dag moet op me wachten.

In stilte van de ochtendschemer,

dat sacraal moment van overgang

wanneer mijn wil nog sluimert,

bidt de adem in en uit.

Ik zit niet in de lotushouding,

heb geen vroom gevouwen handen,

ben passief en zomaar open

voor de stroom die in mij bidt.

**Verborgenheid**

In de zolderkamer van ’t hoge huis

was ik thuis in mijn kleine wereld

en niemand die daar bij me was.

Hoe oud was ik, misschien wel zeven

toen ik *Erik de Noorman* las.

Maar als muren dreigend keken,

verschool ik onder bed en deken,

d’ ogen stijf gesloten,

wachtend op het veilig teken.

De angsten, ‘t heim’lijk lijden

in de eerste kindertijden,

bleef voor groten ongeweten.

Nu, na heel een mensenleven,

is alles zoals ik toen doorleefde.

Bij het waken in de vroegte,

Als de zon nog moet ontwaken,

zijn mijn ogen toe gesloten:

Dan bid ik om genadigheid,

om kracht en eigen waardigheid,

om het teken dat ik niet zal breken,

die dag het juiste woord mag spreken.

Ach, ik houd dit maar verborgen

al heel mijn leven lang

want die angstige zorgen

betreffen slechts mijn eigen gang.

**HET**

Het pijnt en schrijnt, het streelt en vrijt

Het lacht en huilt, bevrijdt en kuilt

Het komt en gaat, het stomt en praat

Dan hier dan daar, dan licht dan zwaar

Is nu en nooit, het vriest en dooit

Het boort en zalft, het schrikt en kalmt

Het wijkt en reikt, het lacht, verlèidt

Het leeft en doodt, is zonder woord

Het angst en troost, bangst en proost

Het is in mij, het is voorbij,

Is niet in mij, is als een hij

Is wel van mij, en wenst naar Gij.

Het leurt en heugt, het blijdt en vreugt

Het draait en wroet, haar wond is zoet

Het welt en droogt, het zwelt en hoogt

Het kolkt en smoort, klopt aan de poort

Het is mijn zijn, mijn zijn is zijn.

Zolang het streeft, mijn leven weeft

Is hoop en zin,

Is zìelbegin.

**Halfslaap**

In mijn warm bedcocon

half wakend, of nog slapend,

nacht en dag in overgang,

bid ik, droom en ben ik.

In schemer van waar en schijn,

van er niet en wèl te zijn,

is de flits van zijn genade:

één ‘gedachte’: Hij en wij.

Het ontflitst weer razend snel.

‘t Nakend duister van de dag

stoort de mij geschonken zin

die niet meer wordt verstaan.

Ben nu helder, en klaar wakker,

heb de zaken op een rij.

en de plichten van de dag

verdrijven alle dromerij.

Maar in de diepte van het hart

waar ik maar niet kan geraken,

brandt de wond van het vergeten,

het verlangend droomgebed.

**Heimwee**

De tederheid was tijdloos rein,

hartkloppend stil, sereen,

de arm van mijn liefste

even strelend aan de mijn.

Zwijgend was ons samenzijn,

Puur als zachte waterbries,

hartkloppend stil, sereen,

haar arm even aan de mijn.

**Jij en Ik, we zijn toch één!**

Verliefd streelt de zon de aarde licht,

Water krabbelt zacht de oeverbeek

die, rijk gegroend, ‘t welgevallig neemt.

Vogelzang, volwollen briezen,

Bloemen groeien balsemgeuren,

’n koorveld wuift haar gouden kleuren.

Hemelecho’s trillen in mijn binnen:

oases waar de dag tot wasdom komt,

de mensendrang tot zwijgen stomt.

Zie twee handen teder even één,

en hoor, waar ik niet geraken kan,

in ’t hartepunt het woordloos fluister.

Ademloos baad ik in de liefde,

in d’engelendans en lovend zang,

mij wordt Lùcht gegeven, dank!

Verdampt is twijfel, hersenspinsels,

’t oog ontblindt door hemellicht, en

hoor doorheen het alles jùichen:

Jij en Ik, we zijn toch één!

**Genegen**

In wanhoop sprak ik God vaak tegen,

En daardoor bleef ik Hem genegen.

**Dogma**

Afwijzing van het dogma,

is geen afkeer van God

die volgens het dogma bestaat.

**God** **en** **ziel**

God is ’t hemels wolkendek

Mijn ziel mag daarin spinnen,

In Zijn stilte klinkt het woord,

Waardoor ik het Al kan minnen.

**Samaritaan**

Het geloof mag dan ondergaan,

Zekerheden in verval geraken

Te midden van het wanhoopspuin

Ontwaar ik nieuwe dageraden

En ‘t licht van de samaritaan.

**Gij die oplicht**Gij die oplicht, vonk in ‘t hart,

die als verlangen in mij wacht,

en altoos stil of vurig brandt,

soms fel, dan smeulend zacht.

Zijt Gij bezorgd, vol van smart,

Verborgene die op mij wacht?

Dagelijks bied ik u mijn zielevat,

met pijnen en ook vreugdeschat,

mijn schurend ongeduld, dat

woordloos om uw teken bad,

soms blij-ig vrij, dan doffig mat,

ergens heb ik u steeds liefgehad.

Blijft Gij brandend dorsten

in dit vat vol ego-korsten?

Laat me laven aan uw borsten,

gewoon als kind, dat nog niet torste

de roep geen tijd te morsen,

niet te zijn als aardse vorsten.

Waarom ben ik uitgezocht

als uw gezel op deze tocht?

Ik verdwaal, raak uit de bocht,

dan wringt en pijnt uw hartenstocht,

en strijd ik met mijn eigen pocht,

in hoofd en bruinig buikenkrocht.

Het leven verstilt nu op één plaats,

nog voor weinig ben ik idolaat

Het is verleidelijk doch misplaatst

me vrij te weten van goed en kwaad,

Ik kwam van nergens zonder haast

en kom bij nergens, uitgeraasd.

Verlos me van ‘t laatste streven,

aan ’t eind van het aardse leven.

Wilt u dan mijn zijn vergeven,

de valse tonen die er kleven,

dat ik niet steeds heb bedreven

wat Gij door mij wilde geven?

Mijn zijn was als ‘n akker

waar gij zaaide, en ontbrak er

door mij, uw uitverkoren makker,

een rijke vrucht door ongemakken,

oogst toch wat er zwakkig wakte

op de schijnbaar dorre vlakte.

**Leven**

Ik kijk naar buiten staande voor het raam

op 12 hoog, ’t regent tegen natte ruiten.

Waterdruppels glijden

grillig naar omlaag

en vloeien samen op weg naar

het einde van hun tijden.

Ik kijk naar buiten

en droom van het bestaan,

de rivier stroomt en kronkelt

onverstoord naar zee

waar ze op zal gaan.

De stad, dorpen en gehucht,

bij zonnelicht getekend aan de einder,

zijn door ‘t water in de lucht

vervaagd en uit mijn zicht.

Ik kijk niet langer buiten.

Mijn droomgestaar lost op

en tijdloos word ik mijn geboort gewaar.

Dan is binnen buiten

of buiten binnen wat je wilt.

Al het water, dicht en licht,

is ruimtezee,

de schoot van moeder mater

die mijn leven van geluk en wee,

teder draagt en wiegend weeft.

**Tochtgenoten**

Eenzaam peins ik in den vreemde,

eenzaam maar met perspectief,

want de schepping en de mensen

heb ik eenzaam intens lief.

Broeders, zusters zoals ik

verblijven elders in ’t land,

een troost om dit te weten,

d’ onderlinge pelgrimsband.

Ieder is een gouden schakel

met zijn lot en waar verhaal.

Onze band is die van liefde

warm, zuiver en sacraal.

Samen zijn we tochtgenoten,

bidden, levend voor zijn eer,

om verbinding van de wereld

met hemel en de Heer.

Onze tocht grondt zo ’t leven,

ieder in zijn eigen kring,

we komen samen in uw vrede

Dankbaar voor uw zegening.