denim

gewoon denim droeg nog niemand

ooit zo goed als jij

de ruwe stof raakt mijn oor, schuurt mijn nek

onder mijn kortgeknipte haar

wanneer je de woorden hebt gefluisterd

en je de arm weer terugtrekt

meen ik de stof te ruiken. lichtblauw

dans je weg en laat je mij

daar ontwapend, onbeweeglijk staan

ik twijfel of je me nog nodig hebt

zoals je daarnet zei tegen mijn oor

of dat je afdwalende ogen en half afgewende rug

het tegendeel bewijzen

je trekt je handen terug

onder de spijkerstof en

­­­­­­ik durf niet meer te kijken

na al die jaren het gevoel

gejaagd te zijn, wil ik jou niet als mijn prooi

je trekt je jasje uit, gaat

dichter bij de jongen staan

met het denim drapeer je mij

over een nabije stoel