**Gedichten 2016**

(Paul Horbach)

**Het regent buiten**

Zomerdag, bij ‘t wonder van ‘t ontwaken,

hoor ik regen tegen ’t zijraam slaan:

geen ochtendzon vandaag.

De druppel glijdt van hoog omlaag

onbekende einden tegemoet,

‘n heelal dat even ìs en gaat.

‘t Ogenblik van goddelijk avontuur

vervloeit met mij in ‘t hier en nu.

’t Beeldloos teken van zijn heilig zwijgen,

wordt in mijn hart beaamd.

Even ben ik eeuwig en verbonden,

val weer in gebroken staat,

het regent buiten, wat een dag!

**Kankerdood**

Als dood tierend binnensluipt

en kankercel de klappen geeft,

erodeert de wijsheid van ’t leven,

en blijkt alle kennis omgekeerd.

Of de dood tot leven leidt,

daarover valt hier niets te weten,

dàt is wel ‘n vaststaand feit.

**Geweten**

Vertroebeld zijn de zieke ogen,

die melkwitte vensters

waardoor mijn wereld schijnt

Star is ‘t patroon van denken

dat lepig, ongemerkt

de hemelpoorte kleint.

Vals de waan der fantasieën,

die onaardse sferen tovert,

vluchtweg uit ’t aardse lot.

Och, hoe arm is ‘t teer geweten

de stille harteklop,

d’ene houvast naar mijn God.

**De trein**

De trein staat in enen stil

op een plaats waar ‘t niet hoort,

een ongemakje is ’t zeker,

het wakkert me uit gedroom.

Het ademt zo verstild daarbuiten

en -wonder!- ’t is binnen stil.

roerloos is ’t schilderij

dat ‘n vuilig raam me toont.

Vroeg nog is de herfstavond,

de dag glijdt naar ’t nachtbegin,

‘t begint al wat te schemeren,

licht donkert over de bodem heen.

Velden, links een boerderijtje,

wat akkers, wijde weiden.

In d’ open ruimte zonder einden,

zie ik enkele koeien staan.

Slierten nevels hier en daar

hangen boven aardse grond,

zijn uit de poriën opgestegen,

lijken frêle fijngordijnen.

Dampig glazig luchtgewaas

verzacht al ‘t aparte leven.

De veelheid van gewone dingen

vervloeit in magisch samenbede.

De zon is aan ’t slapen gaan

achter de verre bomenkronen,

laag bij de ijle horizont,

wenst ze alles goede nacht.

‘t Wonder achter de wolkenpracht

Straalt door ‘n blauwig minigat

strijkt strelend zacht ’t aardevlak

kleurt alles groen goud-rood.

Wegpilaren, strak in gelid,

hoog gekroonde stammen,

strekken naar omhoog

om ‘t wolkendak te schragen,

en de koepel daar weer boven,

de boezemzachte kruinen

met wollenvacht ineen geweven:

lijken bedden voor de engelkoren.

‘n Weg kromt naar de verte,

vervaagt in ‘t kleurloos einder

waar hemel en de aarde

ongescheiden samensmelten.

Bosjes lijken daar te staan

versmolten door diffuse zichten

Waar niets ziende ogen kijken

in veelkleurig grijze tinten.

Bij de bomen voorbij ’t midden

waar ’t veld zo open is,

‘n kapelleke van wit gesteente

waar de weg omheene krult

‘t Piepklein torentje op ‘t dak

welzeker met een kruis erop

- echt goed is ‘t niet te zien-

pinkt timide óók naar ’t boven.

Lijkt daar zelf stil te bidden

in de dunne zonnestrook,

eensgezind met alle bomen,

in de schaduw van die stammen

Meen daar ook een man te zien

in ’t spoortje zonnelicht,

op de weg dichtbij de bomen.

komt hij uit de kapel misschien?

Ik weet niet of hij gaat of staat

even snel is hij verdwenen

in het plotse avondduister

als de zon tòch ondergaat.

De trein komt weer in beweging

trekt ‘t eeuwig beeld uiteen.

De kapel raakt uit ´t ramenzicht,

En einde weg ook even later.

Snel in linealen lijn,

komt de trein waar hij moet zijn

ergens in ’t midden van het land,

ik voel me echter niet bevrijd.

Ben aangedaan van binnen,

de weg naar vage verten trekt.

Zie de man nog in ’t schilderij

eenzaam vrij door ’t leven gaan.

**Godsgeschenk**

Zijn vinger raakt mijn tijdstip aan

Hij blies er ook zijn adem door

En zei, ‘t klonk venijnig,

Geluk ermee en goede dag.

De worsteling is toen begonnen

Om mijn tijdstip uit te plooien

Zoals ik was en ongeweten bèn.

Wat is ervan terecht gekomen?

Ingemetseld door ’t lot

Rondom blinde mensenzichten,

Moeizaam, en slechts even,

Ben ik eenzaam uitgebroken.

Heeft U zich hierom bekommerd

Als ik dan geluidloos schreeuwde?

Hoorde u mijn roepen wel,

maar dacht: wat moet ìk ermee?

Ben dankbaar voor dit leven

‘n Godsgeschenk, zo hoor ik preken.

Nee, een godverlaten levensspoor

Te zijner ere, dat wel zeker

‘n Wijd gesperde hellemond,

Happend, trillend vette buiken

Orgie en godvergeten feestlawaai,

Ik, dolend in die helwoestijn.

Dat ik op U blijf vertrouwen

Een godsgeschenk mag dat wel heten,

Dank aan dier en mens, hun ògen-blik,

Èn aan uw schone madelief.

**Zelfkennis**

zicht op buiten

door schone ruiten

zie de contouren

van burgers en boeren

alles even duidelijk.

oh wat vreselijk!

recht is krom,

slim oliedom.

ben verwart

voel smart,

zijn dat Gods mensen?

heb slechts te wensen

dat ik mezelf ken,

en zie,

ben een van hen!

**Kind**

Gisteren, ‘n gewone dag

Gewone dingen die ik zag

Niets bijzonders, heel gewoon

Gewoon ‘t dagelijks patroon

Sleur verveelt mijn duffe hoofd

Ben door verveling uitgedoofd

Steeds één toon, ’t is vervelend,

’t verveelt als niets ontregelt.

’t Kind, nog jong van jaren,

hoor ik kinderkreetjes slaken;

Verrukt straalt heel het ógenkind,

‘t kindje ziet de bladerwind!

Zie nu ook de wind bewegen

ze beweegt me toegenegen

Lacht me toe en ik beweeg,

Beweeg, ben niet meer leeg.

**Ik** **en** **weet** **het** **niet**

Ik en weet het niet….het schrijnt

’t kromt zich in gevecht,

omdat mijn basis werd verzet

van kind tot eigen knecht,

waar zonlicht duister schijnt.

Ik weet het niet….mijn lot,

waarom hoor ik niet de stem,

telkens smeek ik toch met klem

O Heilige, Jeruzalem.

oren horen alom spot.

Ik weet het niet…het schreit

want onvervuld is de plicht

die ik eens zag in het licht

waardoor geweten werd gericht,

lauw bleef ik en afgeleid.

Ik weet het niet…hoe ik ga

waar vaste grond te vinden,

de woonplaats van beminde

die knevels kan ontbinden

met haar liefde en gena.

Ik weet het niet…uur na uur

wacht mijn ziel vol ongeduld,

of gij uw wegen mij onthult,

leegte met ‘t zoete vult,

de poort wijst in de muur.

Ik weet het niet…wacht en staar

elke dag word ik geboren,

en voel, ik ben verloren,

onmachtig zelf te geloven,

geen licht ben ik gewaar.

Ik weet het niet…ijdelheid,

mijn leven weggesmeten,

vergeten ’t geweten

door de engel eens gegeven,

die in 't verborgene leidt.

Ik en weet het niet… o Heilige

waarom de tranen op mijn wang

toen ik zong ’t misgezang,

even vrij van sleur en gang?

Ik en weet ’t niet, o Heilige.

**Hemelvrouwe**

In de mazen van mijn zelf

hoor ik ‘t verlangen roepen:

O, liefste, waar ben jij verborgen

opdat ik je niet vinden mag?

Zag ooit van ver je aangezicht,

rein als vers gevallen sneeuw

in de nacht, toen ik slapend was,

vermoeid van de gewone dag.

Achter stenen, scherpe hoek

zag ik toen je schaduwglimp.

Liefde vulde mijn gemoed,

meteen verdween je uit ‘t zicht.

Jij, schoner dan de ochtendzon,

zachter dan het avondrood,

o, zonnezon je streelt mijn hart,

Jij, opstap naar Gods licht.

Nooit mocht ik aan je raken.

‘t leek, je vluchtte weg

voor ‘t eelt op mijn handen,

alsof ik ermee doden zou.

Ook al deins je van me heen,

temeer als ik je nader,

ik bemin je tot voorbij dit leven,

eeuwenschim, jij hèmelvrouwe.