Zonder jou …

 *In dankbare herinnering en opgedragen aan Joris*

 *die moedig verder zijn weg ging,*

*5 jaar zonder Jo,*

*en nu weer met haar …*

Zacht trek ik de gordijnen dicht

en schuif daarmee

de wereld en het leven buiten

want wat moet ik ermee

zonder jou?

Zacht trek ik de gordijnen dicht

en scherm mij af

voor licht en zon en regenboog

want wat moet ik ermee

zonder jou?

Zacht trek ik de gordijnen dicht

en demp daarmee

het gelach en de muziek van buiten

want wat moet ik ermee

zonder jou?

Zacht trek ik mijn gordijnen dicht

en sluit daarmee

mijn hoofd en hart en handen

want wat moet ik ermee

zonder jou?

Maar nog zachter

schuif jij

alle gordijnen weer open.

Waarom dacht ik:

“zonder jou”?

Mieke Kerckhof