**Een zwart gat?**

Tijdens een wandeling in de Herebossen en langs de Nete vlakbij kwam ik enkele dagen geleden een parochiegenoot tegen. We hielden halt en maakten, op veilige corona afstand, een praatje.
“En, val je nu in een zwart gat?“ Hij wist wellicht waarover hij het had, want zelf was en is hij zeer actief in het verenigingsleven.
Toen ik wat later verder wandelde ging zijn vraag met mij mee.
In een zwart gat vallen?
Nee, denk ik, het voelt meer als klimmen op een witte heuvel.
Een witte heuvel waar niets moet en veel mag.
Geen snelweg naar wat vandaag allemaal dient te gebeuren.
Wel een snoer van momenten die als parels een voor een door mijn hart, hoofd en handen glijden.
Horen, zien en zwijgen.
Horen: de specht die al dagenlang tegen een of andere boom klopt, mezen en roodborstjes die fluitend nestplannen maken.
Zien: de avondlijke sterrenhemel met er middenin een schitterende Venus.
Zwijgen: vertoeven in de stilte, woordeloos tussen hemel en aarde.

*rachel*