**Het afscheid**

Zolang ik me kan herinneren was jij er voor mij.

Altijd kon ik op je rekenen.
Je begeleidde me naar mijn eerste feestje, bij het halen van mijn examens en bij mijn eerste sollicitatie.

Tijdens perioden van verdriet en wanhoop was jij er om me te troosten.
Zelfs midden in de nacht kon ik altijd een beroep op je doen, het was je nooit te veel. Je was een deel van mijn leven. En zelfs toen ik jouw ware aard leerde kennen en velen je de rug toekeerden, bleef ik je trouw.

Pas jaren later begon ook ik aan jouw goede bedoelingen te twijfelen.

Was je vriendschap wel zo oprecht als ik dacht?

Langzamerhand drong het tot me door dat ik, als ik met je om bleef gaan, een hoop zou kunnen verliezen. In het ergste geval zou ik het met de dood moeten bekopen.

Vandaag heb ik het contact met je verbroken.
Ik vond het vreselijk moeilijk, maar het is noodzakelijk.

Deze breuk is voor altijd en wordt nooit meer hersteld.

Het is met weemoed, maar ik zeg je nu voor altijd vaarwel:

Dag sigaret!

*H. van Bekkum*