**Dijck Noa - Dansende vlammen**

De geluiden leiden me naar hen toe. Een waas van geschreeuw, gejoel en gelach, bijna

dierlijk. Het weinige maanlicht dat zich door de dichtbegroeide bomen wurmt, is mijn gids.

Eindelijk ontstaat er een voorstelling van de klanken, ik zie ze door het hoge gras. Het beeld

is vaag en uitgeveegd, alsof je er met tranende ogen naar kijkt. De schimmen dansen. Er is

geen vuur, toch is het helderder dan een zomerdag. Ze zitten in hun eigen wereld. Ze springen

in het rond en schreeuwen hun diepste gevoelens de wereld in. Verstoten, maar vrij. Eeuwig

dansend.