246 – 263 Highways – Disposable Society  
  
Vincents text Dutch New Book

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 247  *- Do you think the black man is free today?*  Ex-slave Charles Smith:*– No, he ain’t never been free.*  As America’s oldest citizen, Charles Smith was invited to be guest of honor at the launch of a moon rocket. He declined because he refused to believe a man could reach the moon. One morning, in an area near his home where I still occasionally hitched rides on mule-drawn wagons, I saw, through the cracks of the shack I’d stayed in, a rocket. But this old man, Cape Canaveral’s closest neighbor, didn’t notice as the rocket slowly ascended over his dilapidated shack. He had neither electricity nor a radio to inform him of this billion-dollar project. Even if he’d been told, he was too malnourished, too sick to lift his head and watch the rocket.       248  *A rat done bit my sister Nell*  *with whitey on the moon*  *her face and arms began to swell*  *and whitey’s on the moon.*  *I can’t pay no doctor bills*  *when whitey’s on the moon*  *ten years from now I will be paying still*  *while whitey’s on the moon,*  *You know, the man just upped my rent last night*  *because whitey’s on the moon.*  *No hot water, no toilet, no light*  *’cause whitey’s on the moon.*  *I wonder why he’s upping me*  *because whitey’s on the moon?*  *Well, I was already paying him 50 a week*  *and now whitey’s on the moon.*  *Taxes taking my whole damn check,*  *the junkies making me a nervous wreck,*  *the price o f food is going up*  *and if all this crap wasn’t enough,*  *a rat done bit my sister Nell*  *with whitey on the moon,*  *her face and arms began to swell*  *and whitey’s on the moon.*  *With all that money I made last year*  *for whitey on the moon,*  *how come I don’t got any here?*  *Hm! whitey’s on the moon...*  *You know, I just about had my fill*  *of whitey on the moon,*  *I think I’ll send these doctor bills*  *airmail special...*  *... to whitey on the moon!*  249  Six hundred black babies in Chicago died of rat bites and malnutrition the year a flag was planted on the moon. I stayed with a family in Detroit, and four of the children were bitten by rats while sleeping. Their weeping was drowned out by the motorists tearing along the highway right outside the house. Trapped in our own system, we whites must drive superhighways to get from our protected suburbs to our jobs downtown without being confronted by the rats, misery, and violence in the ghettos. But what was done to us in childhood to make us repress our natural love for others? Allowing us to literally drive over them without a thought? What inner wounds can make us create such an infernal noise in this home for our shared unhealed pain?     250  Yes, the vagabond wandering on foot below busy highways will see society quite differently from the motorist inside the system. Coming up from the South on a late winter night, you’re frightened by the speed of the traffic. You see it passing on the elevated highways and realize that your only chance of succeeding is to get up there into all that speed. You try to climb up the icy slopes but keep slipping back. Your Southern dream of leaving the “sweltering heat of injustice and oppression” turns into a nightmare as you realize that the icy slopes don’t lead to mountains that have been made low or rough places that have been smoothed as in Dr. King’s dream. Eventually you give up the Sisyphean climb and wander on foot in the shadow of the dark pillars under the roadways. Though the pillars seem like the same old Greek plantation pillars already confining you to a new ghetto, you still have hope. You haven’t yet realized that you’re in the process of entering a divided world, a ghastly realization of H.G. Wells’ The Time Machine, populated by two distinct races. The Eloi are creatures of the light for whom life is a picnic, except at night, when dark subterranean beings surface to prey on them. The Morlocks, who run all the machinery, can’t bear light. Neither the Morlocks nor the Eloi are real; they’re aspects of humanity that their living conditions guided in a certain direction.  As a vagabond, you’ll see this terrifying vision of our unequal societies today—the forced ghettoization of millions of Southern blacks, who migrated toward prosperity and hope in the North just as today Muslim immigrants have been drawn to Europe. You see in different—perhaps more human—terms than the sociologist. You understand that, for my friends with my book (right photo), there’s been no upward mobility since I met them 42 years ago. They’re still stuck in the same shacks (left photo), still locked generation after generation into a permanent underclass, literally run over by busy drivers and thundering trucks. The vagabond has the advantage of standing on the outside and being able to move quickly between different milieus. These milieus aren’t just numbers and statistics since you can only survive among the Eloi and Morlocks if, in spite of what the world around you suggests, you believe they too are human beings.  Though these elevated highways symbolize the poor immigrant’s struggle against an inhuman system, they’re equally representative of the powerlessness of those who ride them—over increasingly misanthropic and deserted cities that they, as a result of distorted priorities, no longer dare navigate on foot. In these barren anxiety-ridden and seemingly “neutron-bombed” landscapes, a car becomes a necessity. The reasonable answer, therefore, is to create even more concrete spaghetti and human sterility, which is why there’s no longer enough money for public transportation for the poor. At the same time, we go on selfishly destroying the climate so that further millions of refugees from the south will flee north and have to be accommodated by our children in the future. Rather than integrate with our neighbors, we’ll start building Trump-like walls to keep them out.           254  Though the world can’t afford this unchecked private consumption, we’re becoming more trapped in a vicious circle. We’re forced into decisions that, from our concrete horizon, suddenly seem reasonable—such as military intervention in poor countries for more oil. A small percentage of the world thus plundered most of the earth’s cheap energy reserves in a single century. Car radios and TVs bombard us with sweet “Let’s get away from it all” messages to get us to buy bandages to soothe our aching wounds, making us blind to our environmental destruction and climate racism. In our evasive flight, we throw ourselves into ever more contempt for the future of brown children, both abroad and at home. We insist on our “right” to drive our children to remote private schools in climate-damaging SUVs (in the US, away from blacks, and in Europe away from brown children in neighboring schools). The vicious circle increasingly comes to resemble a flight away from the poverty, ghettoization, and suffering we’ve created. A chaotic flight drowning in music and messages about the material means for this flight means creating the need for more flight—flight away from ourselves and everything we’ve built up, flight into ourselves, and out into loneliness. Fleeing whites spend more on a weekend-long ski trip than the underclass in the cities makes in a week (sometimes in a month). And yet, while we’re oppressors in one sense, we feel just as ensnared by this system as our victims. And fundamentally just as unhappy.  *For God’s sake,*  *you’ve got to give more power to the people!*  *There’s some people up there hogging everything,*  *telling lies, giving alibies,*  *about the people’s money and things.*  *And if they’re going to throw it away*  *they might as well give some to me.*  *They don’t care about the poor,*  *they have never had misery.*  *There’s some people who are starving to death*  *whom they never knew, but only heard of,*  *and they never had half enough.*  *If you don’t have enough to eat,*  *how can you think of love?*  *You don’t have time to care*  *what crimes you’re guilty of*  *For God’s sake,*  *why don’t you give more power to the people?* 256  The vicious circle of our consumption creates additional artificial needs. Our behavior is already flooding or drying up the livelihoods for many of the world’s brown citizens and imposing on them escalating water and sand wars, driving millions of climate refugees to our shores. True democracy faces a dilemma when politicians in the First World think only of securing reelection, and they’re backed by selfish voters who don’t want their oppressive behavior limited in the name of the greater good. We let these leaders sweep problems under the rug, selling false hopes to the poor, so that they don’t demand from us the behavioral changes necessary for our children’s future. Through cynical racism, we push the problems we face today onto our children tomorrow. As a consequence, they will likely feel “forced” in the future into climate-fascist measures—gigantic walls and military buildup to keep the poor out or, domestically speaking, blacks and browns down.  While my parents’ generation worshipped American military for freeing us in WW2, my generation saw the US endlessly install brown dictatorships. My prejudice lasted up until Clinton’s liberation of Haiti and Kosovo when I actively “integrated” (embedded) with American military.         258  In Norfolk, VA, one of the biggest ports in the world for warships, this starving woman tried to get to a hospital because she was experiencing chest pains, but she had no money for an ambulance. Every morning she sees warships being built through her grimy windows. Lacking TV—she has no electricity—her only entertainment is to watch an aircraft carrier —a vessel that burns more energy in one minute (267 gallons) than her oil lamp would use in one year (12 gallons). As Eisenhower warned about the military-industrial complex: *Every gun that is made, every warship launched, every rocket fired signifies, in the final sense, a theft from those who hunger and are not fed, those who are cold and are not clothed.*     259  *Statesmen are trying to see who’s got*  *the power to kill the most.*  *When they are tired of power*  *the world is going to be a ghost.*  *They know we’re not satified*  *the way they scream and holler.*  *They give us a promise*  *and throw in a few more dollars.*  *There’s no price for happiness,*  *there’s no price for love.*  *Up goes the price of living*  *and you’re right back where you were.*  *Now we’re going to get on up*  *and get some more of it.*  *For God’s sake, give more power to the people...* 261  We say that our outcasts throw their garbage into the backyard because in the South they were used to throwing it out the kitchen window to the pigs or goats. I’ve come to see it as an impotent protest against a system that insists on preserving poverty while producing goods at such a rate that it takes the best brains to think up ways to sell them and the worst criminals to dump the toxic waste.  Under democratic welfare capitalism, it’s our duty as voters to constantly adjust free-market forces to ensure fair distribution and avoid crises. Yet our system has never been good at providing work for all. We therefore have to dump the surplus—luxury goods for the upper class, toxic waste and arms leveled against the lower class—in our “backyards,” that is, in Third World countries.  Backyard dumping for profit has become such an essential element of our system that without the biggest waste disposal agency of them all, the Pentagon, domestic unemployment would be noticeably higher. Although twice as many jobs could be created for the same dollars by investing in social welfare, the environment, and the climate, it’s the nature of the system to thwart planning an economy that produces human rather than material (deadly) goods. Without our intervention, the system thereby creates a frame of mind that forces us to “backyard dump” both our domestic ghettos and poor countries overseas.              263  *Disposable society has thrown away the best in me.*  *It’s thrown away sincerity,*  *the keystone of integrity.*  *Disposable to throw away,*  *buy something new another day.*  *There is nothing made that’s made to stay.*  *Planned absolescence will make you pay:*  *paper plates, cardboard skates, plastic silverware,*  *automobiles with disposable wheels,*  *wigs instead of hair, that’s how it is.*  *Disposable the way you love,*  *not exactly what you’re thinking of.*  *Dispose of me when you are through*  *for fear that I’ll dispose of you.*  *Disposable your closest friend,*  *you’re supposed to love right to the end.*  *Your rigid mind won’t let you bend.*  *You’re further gone than you pretend...* 264 | 247  - Denkt u dat de zwarte man vandaag vrij is?  Ex-slaaf Charles Smith: - Nee, hij is nooit vrij geweest.  Als Amerika's oudste burger werd Charles Smith uitgenodigd om eregast te zijn bij de lancering van een maanraket. Hij weigerde omdat hij weigerde te geloven dat een mens de maan kon bereiken. Op een morgen, in een gebied vlakbij zijn huis waar ik nog steeds af en toe liftte op door muilezels getrokken wagens, zag ik door de kieren van de hut waarin ik verbleef, een raket. Maar deze oude man, de naaste buur van Cape Canaveral, merkte het niet toen de raket langzaam over zijn bouwvallige hut opsteeg. Hij had geen elektriciteit of radio om hem te informeren over dit miljardenproject. Zelfs als het hem verteld was, was hij te ondervoed, te ziek om zijn hoofd op te heffen en naar de raket te kijken.  248  Een rat heeft mijn zus Nell gebeten  met Whitey op de maan  haar gezicht en armen begonnen op te zwellen  en Whitey is op de maan.  Ik kan geen doktersrekeningen betalen  when whitey's on the moon  tien jaar vanaf nu zal ik nog steeds betalen  terwijl whitey's op de maan is,  Weet je, de man verhoogde mijn huur gisteravond  omdat whitey's op de maan is.  Geen warm water, geen toilet, geen licht  omdat Whitey op de maan is.  Ik vraag me af waarom hij me verhoogt  omdat whitey's op de maan?  Nou, ik betaalde hem al 50 per week  en nu whitey's op de maan.  Belastingen nemen mijn hele verdomde cheque,  de junkies maken me een nerveus wrak,  de prijs van voedsel gaat omhoog  en alsof al deze rotzooi nog niet genoeg is,  heeft een rat mijn zus Nell gebeten  met Whitey op de maan,  haar gezicht en armen begonnen op te zwellen  en Whitey is op de maan.  Met al dat geld dat ik vorig jaar heb verdiend  voor Whitey on the Moon,  hoe komt het dat ik hier niets heb?  Hm! Whitey's on the moon...  Weet je, ik had net mijn buik vol  van Whitey op de maan,  Ik denk dat ik deze doktersrekeningen  luchtpost speciaal...  ... naar Whitey op de maan!  249  Zeshonderd zwarte baby's in Chicago stierven aan rattenbeten en ondervoeding in het jaar dat er een vlag op de maan werd geplant. Ik logeerde bij een familie in Detroit, en vier van de kinderen werden gebeten door ratten terwijl ze sliepen. Hun gehuil werd overstemd door de automobilisten die vlak voor het huis over de snelweg scheurden.  Gevangen in ons eigen systeem, moeten wij blanken supersnelwegen rijden om van onze beschermde buitenwijken naar onze banen in de binnenstad te komen zonder geconfronteerd te worden met de ratten, de ellende en het geweld in de getto's. Maar wat is ons in onze jeugd aangedaan, dat we onze natuurlijke liefde voor anderen onderdrukken? Waardoor we letterlijk over hen heen kunnen rijden zonder erbij na te denken? Welke innerlijke wonden kunnen ons zo'n hels kabaal laten maken in dit huis voor onze gedeelde, niet geheelde pijn?  250  Ja, de zwerver die te voet langs drukke snelwegen zwerft, zal de maatschappij heel anders zien dan de automobilist binnen het systeem. Als je op een late winternacht uit het zuiden komt, schrik je van de snelheid van het verkeer. Je ziet het passeren op de verhoogde snelwegen en realiseert je dat je enige kans van slagen is om daarboven te komen in al die snelheid. Je probeert de ijzige hellingen op te klimmen, maar glijdt steeds weer terug. Je zuidelijke droom om de "zinderende hitte van onrechtvaardigheid en onderdrukking" te verlaten verandert in een nachtmerrie als je je realiseert dat de ijzige hellingen niet leiden naar bergen die laag gemaakt zijn of ruwe plekken die gladgestreken zijn zoals in Dr. King's droom. Uiteindelijk geef je de Sisyfusklim op en dwaal je te voet in de schaduw van de donkere pilaren onder de rijweg. Hoewel de pilaren lijken op dezelfde oude Griekse plantage pilaren die je al opsluiten in een nieuw getto, heb je nog steeds hoop. Je hebt je nog niet gerealiseerd dat je bezig bent een verdeelde wereld binnen te treden, een afschuwelijke verwerkelijking van H.G. Wells' De Tijdmachine, bevolkt door twee verschillende rassen. De Eloi zijn wezens van het licht voor wie het leven een picknick is, behalve 's nachts, wanneer duistere onderaardse wezens opduiken om hen te belagen. De Morlocks, die alle machines bedienen, kunnen geen licht verdragen. Noch de Morlocks noch de Eloi zijn echt; het zijn aspecten van de mensheid die door hun levensomstandigheden in een bepaalde richting werden gestuurd.  Als zwerver zie je deze angstaanjagende visie op onze huidige ongelijke samenlevingen - de gedwongen gettovorming van miljoenen Zuidelijke zwarten, die naar voorspoed en hoop in het Noorden trokken, net zoals vandaag moslimimmigranten naar Europa worden getrokken. U ziet het anders, misschien menselijker, dan de socioloog. U begrijpt dat er voor mijn vrienden met mijn boek (foto rechts) geen opwaartse mobiliteit is geweest sinds ik hen 42 jaar geleden ontmoette. Ze zitten nog steeds vast in dezelfde krotten (linker foto), nog steeds generatie na generatie opgesloten in een permanente onderklasse, letterlijk overreden door drukke chauffeurs en denderende vrachtwagens. De vagebond heeft het voordeel dat hij aan de buitenkant staat en zich snel tussen verschillende milieus kan bewegen. Deze milieus zijn niet alleen nummers en statistieken, want je kunt alleen overleven tussen de Eloi en Morlocks als je, in weerwil van wat de wereld om je heen suggereert, gelooft dat ook zij mensen zijn.  Hoewel deze verhoogde snelwegen symbool staan voor de strijd van de arme immigrant tegen een onmenselijk systeem, zijn ze evenzeer representatief voor de machteloosheid van degenen die ze berijden - over steeds misantropischer en verlatener steden die ze, als gevolg van verwrongen prioriteiten, niet meer te voet durven te doorkruisen. In deze kale, door angst en schijnbaar "neutronenbommen" geteisterde landschappen wordt de auto een noodzaak. Het redelijke antwoord is dus het creëren van nog meer betonnen spaghetti en menselijke steriliteit, waardoor er niet meer genoeg geld is voor openbaar vervoer voor de armen. Tegelijkertijd gaan we egoïstisch door met het vernietigen van het klimaat, zodat nog meer miljoenen vluchtelingen uit het zuiden naar het noorden zullen vluchten en in de toekomst door onze kinderen moeten worden opgevangen. In plaats van te integreren met onze buren, gaan we Trump-achtige muren bouwen om ze buiten te houden.  254  Hoewel de wereld zich deze ongecontroleerde particuliere consumptie niet kan veroorloven, raken we steeds meer verstrikt in een vicieuze cirkel. We worden gedwongen tot beslissingen die, vanuit onze concrete horizon, plotseling redelijk lijken - zoals militair ingrijpen in arme landen voor meer olie. Een klein percentage van de wereld heeft zo in één eeuw het grootste deel van de goedkope energievoorraden van de aarde geplunderd. Autoradio's en tv's bombarderen ons met zoete "Laten we er even tussenuit gaan"-boodschappen om ons zover te krijgen dat we pleisters kopen om onze pijnlijke wonden te verzachten, waardoor we blind worden voor onze milieuvernietiging en klimaatracisme. In onze ontwijkende vlucht storten we ons in een steeds grotere minachting voor de toekomst van bruine kinderen, zowel in het buitenland als in eigen land. We dringen aan op ons "recht" om onze kinderen in klimaatschadelijke SUV's naar afgelegen privéscholen te rijden (in de VS, weg van zwarten, en in Europa weg van bruine kinderen in naburige scholen). De vicieuze cirkel begint steeds meer te lijken op een vlucht weg van de armoede, gettovorming en het lijden dat we hebben gecreëerd. Een chaotische vlucht die verdrinkt in muziek en boodschappen over de materiële middelen voor deze vlucht betekent het creëren van de behoefte aan meer vlucht - vlucht weg van onszelf en alles wat we hebben opgebouwd, vlucht in onszelf, en naar buiten in de eenzaamheid. Vluchtende blanken geven meer uit aan een skitochtje van een weekend dan de onderklasse in de steden in een week verdient (soms in een maand). En toch, hoewel we in zekere zin onderdrukkers zijn, voelen we ons net zo verstrikt door dit systeem als onze slachtoffers. En fundamenteel net zo ongelukkig.  In hemelsnaam,  je moet meer macht aan de mensen geven!  Er zijn mensen daarboven die alles opeisen,  vertellen leugens, geven alibi's,  over het geld en de dingen van de mensen.  En als ze het toch weggooien...  kunnen ze net zo goed wat aan mij geven.  Ze geven niets om de armen,  ze hebben nog nooit ellende gehad.  Er zijn mensen die sterven van de honger  die ze nooit gekend hebben, maar alleen van gehoord hebben,  en ze hebben nooit half genoeg gehad.  Als je niet genoeg te eten hebt,  hoe kun je dan aan liefde denken?  Je hebt geen tijd om je zorgen te maken  aan welke misdaden je schuldig bent  In hemelsnaam,  waarom geef je niet meer macht aan het volk?  256  De vicieuze cirkel van onze consumptie creëert extra kunstmatige behoeften. Door ons gedrag zijn de middelen van bestaan van veel van de bruine wereldburgers al overstroomd of opgedroogd en worden zij onderworpen aan escalerende water- en zandoorlogen, waardoor miljoenen klimaatvluchtelingen naar onze kusten worden gedreven. Echte democratie staat voor een dilemma wanneer politici in de eerste wereld alleen aan herverkiezing denken en gesteund worden door egoïstische kiezers die niet willen dat hun onderdrukkende gedrag wordt beperkt in naam van het grotere goed. Wij laten deze leiders problemen onder het tapijt vegen en verkopen valse hoop aan de armen, zodat zij van ons niet de gedragsveranderingen eisen die noodzakelijk zijn voor de toekomst van onze kinderen. Door cynisch racisme schuiven we de problemen van vandaag af op onze kinderen van morgen. Als gevolg daarvan zullen zij zich in de toekomst waarschijnlijk "gedwongen" voelen tot klimaatfascistische maatregelen - gigantische muren en militaire opbouw om de armen buiten de deur te houden of, in eigen land, zwarten en bruinen onder de knoet te houden.  Terwijl de generatie van mijn ouders de Amerikaanse militairen vereerde voor hun bevrijding in WO2, zag mijn generatie de VS eindeloos bruine dictaturen installeren. Mijn vooroordeel duurde tot Clinton's bevrijding van Haïti en Kosovo, toen ik actief "integreerde" (embedded) met Amerikaanse militairen.  258  In Norfolk, VA, een van de grootste havens ter wereld voor oorlogsschepen, probeerde deze uitgehongerde vrouw naar een ziekenhuis te gaan omdat ze pijn op de borst had, maar ze had geen geld voor een ambulance. Elke morgen ziet ze door haar smerige ramen oorlogsschepen gebouwd worden. Zonder TV - ze heeft geen elektriciteit - is haar enige vermaak het kijken naar een vliegdekschip - een vaartuig dat in één minuut meer energie verbruikt (267 gallons) dan haar olielamp in één jaar (12 gallons).  Zoals Eisenhower waarschuwde over het militair-industrieel complex:  Elk kanon dat wordt gemaakt, elk oorlogsschip dat wordt gelanceerd, elke raket die wordt afgevuurd, betekent in laatste instantie een diefstal van hen die honger lijden en niet te eten hebben, van hen die het koud hebben en niet gekleed zijn.  259  *Staatsmannen proberen te zien wie de macht heeft...*  *de macht heeft om het meest te doden.*  *Als ze moe zijn van de macht*  *zal de wereld een spook zijn.*  *Ze weten dat we niet verzadigd zijn*  *de manier waarop ze schreeuwen en schreeuwen.*  *Ze geven ons een belofte*  *en gooien er nog een paar dollars tegenaan.*  *Er is geen prijs voor geluk,*  *er is geen prijs voor liefde.*  *De prijs van het leven gaat omhoog*  *en je bent weer terug waar je was.*  *Nu gaan we naar boven*  *en krijgen er wat meer van.*  *In godsnaam, geef meer macht aan de mensen...*  261  We zeggen dat onze verschoppelingen hun vuilnis in de achtertuin gooien, omdat ze in het zuiden gewend waren het uit het keukenraam naar de varkens of geiten te gooien. Ik ben het gaan zien als een machteloos protest tegen een systeem dat erop staat de armoede in stand te houden en tegelijkertijd goederen te produceren in zo'n tempo dat het de knapste koppen vergt manieren te bedenken om ze te verkopen en de ergste criminelen om het giftige afval te dumpen.  In een democratisch welvaartskapitalisme is het onze plicht als kiezers om de krachten van de vrije markt voortdurend bij te sturen om een eerlijke verdeling te garanderen en crises te vermijden. Maar ons systeem is nooit goed geweest in het verschaffen van werk voor iedereen. Daarom moeten we het overschot - luxegoederen voor de hogere klasse, giftig afval en wapens tegen de lagere klasse - dumpen in onze "achtertuin", dat wil zeggen in derdewereldlanden.  Het dumpen van afval uit winstbejag is zo'n essentieel onderdeel van ons systeem geworden dat zonder het grootste afvalverwerkingsbedrijf van allemaal, het Pentagon, de binnenlandse werkloosheid aanzienlijk hoger zou zijn. Hoewel voor dezelfde dollars twee keer zoveel banen zouden kunnen worden gecreëerd door te investeren in sociale voorzieningen, het milieu en het klimaat, ligt het in de aard van het systeem om het plannen van een economie die menselijke in plaats van materiële (dodelijke) goederen produceert, te dwarsbomen. Zonder onze tussenkomst creëert het systeem daardoor een denkkader dat ons dwingt om zowel onze binnenlandse getto's als de arme landen in het buitenland te "dumpen".  263  *De wegwerpmaatschappij heeft het beste in mij weggegooid.*  *Het heeft oprechtheid weggegooid,*  *de hoeksteen van integriteit.*  *Wegwerp om weg te gooien,*  *koop iets nieuws voor een andere dag.*  *Er is niets gemaakt dat gemaakt is om te blijven.*  *Geplande vergetelheid zal je doen betalen:*  *papieren borden, kartonnen schaatsen, plastic bestek,*  *auto's met wegwerp wielen,*  *pruiken in plaats van haar, dat is hoe het is.*  *Wegwerp de manier waarop je liefhebt,*  *niet precies waar je aan denkt.*  *Ontdoe je van mij als je klaar bent*  *uit angst dat ik jou weggooi.*  *Gooi je beste vriend weg,*  *je wordt verondersteld lief te hebben tot het einde.*  *Je starre geest laat je niet buigen.*  *Je bent verder heen dan je doet voorkomen...*  264 |  |