SJUNGANDE

Jag har en SJUNG-ANDE som berikar mitt liv.

SÅNG-ANDEN och jag är oskiljaktiga har jag märkt.

Jag har sjungit hela mitt liv och sången har gått genom olika faser, processer och uttryck. Sången hänger ihop med mig. Min personliga utveckling. Sången ser jag numera är ett tillstånd, en hel livshållning.

Och jag behöver mer och mer sällan forcera eller göra mig till, försöka låta som något. Det kommer inifrån, om jag vågar lyssna, om jag vågar släppa fram och sjunga ut, det som vill. Det finns inget att värdera, att jämföra. Det är en gåva från gudarna. Musiken. Bara kärlek. Oförstörbart. Jag kan försöka att förneka, manipulera, låtsas som den inte finns, men jag har inte makten att ta bort den. Sången. Ibland glömmer jag bort den länge.

Men när jag återigen öppnar mig för den är det som att möta en gammal kär vän. Tiden har inte gjort något. Kärleken är där.

Jag älskar att dela med mig av denna kärlek. Jag vill dela den med dig.

La la la la la la laaaa!!! <3 <3 <3