We worden onder tafel geschoven, onder het tapijt geveegd. We worden overstemd

door schaamteloosheid omdat schaamte beschamend is, worden verleid onze mond

te houden tot de snijdende stilte onze kelen omvat.

We kunnen goed zingen maar valsheid wordt nog steeds te veel begrepen

en zuiverheid is iets voor het plebs. Neem het toch niet zo serieus en wij

tranen van het lachen. Tranen van pijn schitteren anders hun glitter

is kitsch als ze ons toebehoren. Er wordt gedanst op hun geflikker als tranen

wijzen op wreedheid, gedreven op hun zout als ze in de juiste banen stromen. Maar die

van ons lopen langs te rode wangen, blijven te lang aan onze neuzen hangen, zien er

anders uit wanneer ze vallen op wit papier.

We worden gevouwen in vormen die wij niet hadden bedacht. Als slingers

opgehangen om in zonlicht te verkleuren. Een feest in de buitenlucht

waar wij ook een dansje wagen, wordt naar binnen verhuisd. Wij blijven

onder het tapijt van sterren. Ook daar overtuigd van ons gelijk.