EGNA RUM

egna rum

rensar motstånd

krossar leralster

sorterar papper

tankar känslor passerar förbi

ännu en gång börja om

ett vitt papper en vit duk

en ny början

leran visar händerna vägen text blir till

orkar inte med all denna kärlek

mitt hus min trädgård

hur älska allt detta

större än jag mäktar med

vidrör något är större än jag kan förstå

golvens beröring ger mina fötter liv

värmen lagrats i golven genom generationer

hur ska jag orka bära all denna kärlek

kör genom landskapet

morgonen vaknar

dimman omsluter världen

rött orange sienna ockra bränd umbra

alla nyanser måleriska övergångar

frosten borta

behöver bli mättad

bilens rörelser framåt

början var ett litet spädbarn

född samma dag

den kinesiska rosen slog ut

berättade hennes mor **en vacker bild**

barnmorskan var försenad

flickan föddes för tidigt

bara ett litet frö till människa

troddes inte överleva lindades i bomull

går runt i mitt hus

tänder eldar i spisar

samlar värme genom radion

telefonen tar mig ut ur ensamheten

släpper mig ut i världen

livet förändras ännu en gång

en skörhet gör sig påmind

otrygghet blir tydligare

behov

stimulans samtal arbetsgemenskap

tar avsked

trädet som plantera

glashäggen den vackra stammen

stor stark

lyste upp hösten

som guld när solen skiner

bara några blad kvar nu

vemod

skuld allt som byggts upp

inget är beständigt

döden ständigt närvarande

finns tröst i det

inte hålla fast

följa med i det som kommer

våga släppa taget

förändring

en dans

målar

andetag pensel trädet

yttre och inre tar gestalt

målar

berget sjön skogen

kalligrafipapper och tusch

svärta närhet enkelhet

direkthet

ska byta utsikt snart

i drömmen ett hus rum öppnas

går nyfiken genom salarna

flyttade in i skrubben

hennes första egna rum

flickan var sex år

småbröder förstört hennes saker

fick nog byggde sin egen värld

i garderob med utsikt

tre rum på rad

ateljé vardagsrum galleri

sovrum och kök

veranda med trappa till trädgård

står på verandan

tar in atmosfären lyssnar

älven i båge ner mot bron

novemberljus utsikt

timmerupplaget nedanför vägen

industriområdet

byggaffär bilbesiktning fiskaffär

björken med skatboet

drömmer

förändrad stad

okänd främmande stenstad

hitta hem var bor jag

kör genom gator trappor

förvånas

bron en förbindelse mellan två världar

katten lägger sig till ro

saker får nytt liv

vila infinner sig

undran ångrar du

utmaning att flytta

ge sig ut i det okända

ha tillit tro på beslut

försäkring finns inte

kan bara vara i nuet

hantera det som kommer

känna sig nöjd

alla flyttar finns med mig alla avsked saknad

flickan på mammans säng i kammaren

en moster en morbror en mamma syskonen i köket

hon hör deras röster

tårarna har inget slut

tar sig inte ur sängen

ingen kommer ingen frågar

de är på besök

flickan moster morbror

på besök hos mamman syskonen

förlust som drivkraft spränger gränser

kluvenhet

tveksamhet

hemlöshet

letar efter tillhörighet

vill vara med på egna villkor

skymning övergång

träden tydliga utanför fönstret

skuggor ljus bilar

samhörighet

betraktaren finns i ytterkanten

ensamhet frihet varandet

grogrund för kreativitet

blå känsla av novemberljus

sträcker sig ut i världen

återskapar

tränger mig igenom

flickan sitter på marken med sin stensamling

silverpapper guldpapper blir kläder

rymd ensamhet vald ensamhet

hennes bröder kan inte störa inte förstöra

en mamma en pappa leker

en annan familj med vackra kläder

utanför bilverkstan tunna mjuka plåtadresser

skräp förvandlas till möbler

vid sju års ålder flyttade hon hemifrån

beslut togs i ögonblick av mod

förändrade hennes liv

öppning hopp

möjlighet till annat liv

sa hennes mor senare i samtal om övergivenhet

tänker på barnet vill

tillbaka till känslan där allt är möjligt

leken nära drömlandskapet

morgonen med nytt ansikte återuppväckt

efter nattens resa genom tidlösheten

hon går utan mål

fötterna på stigen

kroppen i rörelse

rensar tankar

gåendet blir nuet