# **Duco 35, Italië**

Hoewel hij een leven had geleefd dat bol stond van misverstand, onbegrip, schoffering en machtsmisbruik was hij nu op een punt in zijn leven aanbeland waarop hij moest toegeven dat hij, ondanks alles, diep vanbinnen, onvoorwaardelijk, alle dingen, alles wat hem omringde, zeer toegenegen was.

‘Zou jij mij willen strelen? Niet voor eeuwig, maar heel even, alleen op dit moment?’

Hij zat op het strand, de zon op zijn melkwitte huid. Het voortjagende strandzand striemde over zijn huid. Hij beschermde zijn gezicht door met zijn rug in de windrichting te zitten. Een grote meeuw, vlak bij zijn hoofd, bleef stoïcijns in de lucht hangen.

Hij keek uit over de zee en hoorde het ruisen van de branding. Hij voelde zich geen bezoeker van omstandigheden maar was zowel gast als ook gastheer.

De wereld om hem heen nam steeds minder bezit van hem.

Hij wilde zwerven over de wereldzeeën, net zoals zijn vader. Hij stond op het punt om te vertrekken, maar had op het laatst geaarzeld. Hij had op dat moment besloten om in het bos te gaan wonen. Een oud huis met een grote veranda. Een kleine olielamp en maar rustig in de verte turen.

‘Ach, iedereen is in de war en alles is verloren’