Gedicht

Door Sophie

# Onschuldige oogjes

Twee onschuldige ogen

kijken door het raam gewekt,

maar onbewogen enigszins beduusd,

enigszins zorgzaam

Ze zien de mensen lopen stil en aan de kant niet wetend wat te hopen wat is er aan de hand

Zulke bekende wegen een “met ogen dicht” gelopen pad nu terneergeslagen geleid uit hun stad

Ze weten niet wat te voelen wee, nijdig of bang die twee onschuldige oogjes blijven in bedwang

Toelichting:

Mijn gedicht gaat over een jongetje, die wakker wordt, terwijl alle ander Zwollenaren nog slapen. Hij kijkt door zijn raam, maar ziet iets zorgelijks: een tocht van Joden is onderweg naar de gymzaal van het Celeanum.