**Eenzame fietser**

De eenzame fietser baant zich een weg  
door weer en wind, niets houdt hem tegen

Spatten modder bevlekken zijn rug  
de bril beslagen, druppels vallen van zijn neus

Eindeloos malen de benen rond  
de blik op oneindig, een kerktoren aan de horizon

Soepel trekken de spieren zich samen  
staan op de pedalen, de romp naar voren

Alleen de eigen adem die hij hoort  
het Vijlenerbos luistert, het groen raast voorbij

Mistslierten schitteren in het zonlicht  
het hert hijgt, varens glijden door het zicht

De handen onderin de beugel  
zwierend door bochten, beneden slaapt het dorp

De eeuwige tred verstilt de tijd  
uren vergaan, zorgen verbleken in het herfstlicht

Moeheid daalt neer in het lijf  
benen verzuren, het hoofd leeg vol van verlangen naar thuis

Zwaar is de klim  
de ogen hol, verstand op nul

De wil om door te gaan  
altijd rechtdoor, via een omweg van gedachten   
  
Lang is de weg terug  
niemand die op hem wacht, alleen hijzelf