**Niet te geloven**

Ik leef, ik besta

al kan ik dat soms

maar moeilijk geloven.

Op dit moment zwemmen ergens

reusachtige walvissen in diep water,

jagen ergens hongerige tijgers

op doodsbange herten,

zoemen ergens vervelende muggen,

weven spinnen met het grootste gemak een web.

Hoeveel appels groeien er nu niet aan bomen?

Hoeveel bloemen komen op dit moment niet uit hun knop?

Zij weten met zijn allen niets van mij,

en zullen mij waarschijnlijk nooit zien – en toch leef ik.

Dat is toch niet te geloven?

\* \* \*

Als ik wil lachen, dan lach ik.

Heb ik zin om te huilen, dan huil ik.

Ik loop, ik dans, ik praat, ik zing

en het is voor mij de gewoonste zaak van de wereld,

terwijl op dit moment

zoveel mensen ergens

op zoek zijn naar voedsel of onderdak,

op de vlucht zijn niet wetend waarheen,

bezorgd zijn voor de dag van morgen.

Dat is toch niet te geloven?

Hoeveel mensen liggen nu niet te slapen,

dromend van geluk of in bange nachtmerries gevangen?

Hoeveel kinderen zijn vandaag al geboren?

Hoeveel mensen zullen vandaag nog sterven?

\* \* \*

Alsof dit alles niet gebeurt,

gaan zoveel mensen op dit moment

hun eigen gang,

stillen zij hun eigen honger

en niet die van een ander,

doen zij wat zij zelf willen,

niet wat een ander vraagt.

En alsof de aarde

morgen ophoudt te bestaan

haasten mensen zich vandaag

de longen uit het lijf

bang om een minuut te verliezen.

Dat is toch niet te geloven?

\* \* \*

Ik leef – niet alleen.

Ik besta – niet alleen,

al kan ik dat soms maar moeilijk geloven

en weet ik niet goed

wie of wat ik ben.

Maar hoe klein

en onbeduidend ik me ook voel,

ik kan het niet laten

om dat ene woord te zeggen, te noemen,

dat ene, voorzichtige woord

dat zoveel mensen vóór mij

in de mond hebben genomen

en zoveel mensen na mij nog zullen doen:

‘God’

- niet wetend wat ik daarmee zeg –

ergens vermoed ik

dat het zin heeft om te leven

dat mijn vertrouwen

niet wordt beschaamd,

dat mijn hopen

niet tevergeefs is,

dat de woorden die ik schreeuw of stamel

goed terecht zullen komen.

Dat wil ik maar al te graag geloven…