**Als wegen scheiden…**

In 1995 was ik een leerling, jij was mijn docent

Voor het vak drama had ik niet echt talent

Ik was heel onzeker en zat ook in de knoop

Wat jij met me deed, dat gaf me juist weer hoop

Jouw geven van vertrouwen, een onvoorwaardelijkheid

Vaak ook confronterend door je eerlijkheid

Met je blauwe ogen, leek je dwars door alles te kijken

Dat gaf wat angst, voor wat je kon bereiken

Ik voelde me gehoord, gezien, ‘ik’ mocht er zijn

Tot dan toe was ‘ik’ eigenlijk maar schijn…

Je wist me als een gids, de goede kant te sturen

Helaas bleek deze steun voor mij te kort te duren

Onze wegen scheiden, mijn opleiding was klaar

De daarop volgende jaren werden voor mij zwaar.

Ik worstelde en vocht en heb je vaak gemist

Omdat het destijds leek alsof jij alles van mij wist

Jij wist hoe ik me voelde, jij zag wie ik was,

Helaas zag ik dat zelf jaren later pas…

In 2019 greep ik nog één kans

In je galerie ging ik bij je langs

Zelfs na zoveel jaren, na zo’n lange tijd

Heb ik van die dag, geen seconde spijt

Opnieuw zag jij mijn waarde vanaf het begin

Jij hoorde de beleving in iedere zin

En nog steeds bleek jij die man gevoelig dominant

Een beetje melancholisch en aardig…. Imposant

Maar ook weer dat vertrouwde die betrokkenheid

Samen met je humor en eigenzinnigheid

De band van lang geleden, bleek er nog te zijn

Die woordloze waardering is zo ontzettend fijn...

Vandaag gaan voor jou opnieuw wegen scheiden, uitgewerkt, uit-vergaderd

Het afscheid is nu echt genaderd

Niet langer onder bazen

Start een nieuwe fase

Met een terugblik op je leven met wat sentiment

Een afscheid van de mensen die je werkend hebt gekend

Met veel waardering, een diepe dankbaarheid

Kenmerkend voor jou, ook bij dit afscheid

Je oprechtheid is geen enkel toneelspel

En wat het pensioen je ook gaat brengen één ding weet ik wel:

Want werkend of met pensioen

Wat jij met mensen deed zal je altijd blijven doen.

**- Hette Bumann -**

**©** [**www.opwegnaarmezelfzijn.nl**](http://www.opwegnaarmezelfzijn.nl)