**Vriend**

Je verdween decennia geleden

sinds toen heb ik gestreden,

het gat dat werd geslagen

ervaar ik nu nog hedendagen.

De wond is niet weg gegroeid,

‘t pijnt, schrijnt en schroeit.

Schouw ik terug op ònze fase

zie ik dat we samen lazen,

elkander zonder woord verstonden

wonderlijk tot het wij gebonden.

Jouw nìet-zijn, mijn heim’lijk pijn,

tempert licht, de zonneschijn,

doch vreugde van ons sámen

grijpt dieper dan mijn tranen.

Dankbaar ben ik wat je gaf:

richting en de pelgrimsstaf.

Ik beweeg, ben fluisterstil

en hoor je zeggen:

doe Gods wil.