**Uit: Ro Theater, *Oedipus Rex* (bewerking) 4 pers.**

Oedipus: Zo! Nu zien jullie alleen nog donker, duister, nacht, schaduw. Nu zien jullie mij niet meer. Mijn leed niet meer. Nu zijn jullie kapot. Jullie zien mijn daden niet meer. Het kwaad dat ik aanricht niet meer. Niets meer. Duisternis en gedachten. Chaos. Nou doe de poorten open, laat de mensen komen. Laat ze de moordenaar van Laios zien! Hier is hij! Vadermoordenaar. Moederminnaar. Oh duisternis, afschuwelijk, onzegbaar, ontembaar over mij gekomen. Maar die blindheid hier! Die was niet voorspeld! Die had het orakel niet voorzien! Die is van mij! Deze blindheid is van mij. En voer mij nu af! Weg hier! Dit land uit! Of dood me, doe met me wat je wil! Dan zal De Plaag snel plaatsmaken voor gezonde levenslust en gezond enthousiasme. Ja; het is me toch gelukt. De moordenaar van Laios ben ik zelf. En ik sta ter beschikking van jullie. Dood mij!

Polyneikes: Vader.

Oedipus: Waar ben je? Ik zie niks.

Polyneikes: Dat is maar beter ook. Want mijn woede ziet er niet fraai uit. Ik ben de zoon van mijn vader en mijn oma.

Eteokles: Ik ook.

Polyneikes: En ik walg daarvan.

Eteokles: Ik ook.

Polyneikes: We zullen deze schande moeten wissen vader.

Eteokles: We zullen je moeten doden.

Polyneikes: Mijn vader is hij niet meer.

Eteokles: De mijne ook niet.

Polyneikes: We knopen hem op.

Eteokles: Ik dood hem met mijn zwaard.

Polyneikes: Ja dat is beter.

Eteokles: Ja.

Polyneikes: En dan zullen wij de macht over nemen.

Eteokles: En heersen.

Polyneikes: Zo zal het zijn en niet anders.

Oedipus: Doe wat je doen moet.

Oedipus: Oh Kreon, ik schaam me voor wie ik ben. En ik schaam me over hoe ik tekeer gegaan ben tegen jou. Ik heb je zwart gemaakt en beledigd en ik heb je beschuldigd terwijl mijn vingers naar mezelf hadden moeten wijzen. Als iemand mij terecht kan doden dan ben jij dat.

Kreon: Ik kom niet de spot met je drijven Oedipus, kom, kom binnen, dit is familieleed en gaat alleen familie aan. Al die pottenkijkers. Dat is echt verschrikkelijk. Dat zit daar maar te gapen en te hoesten, walgelijk.

Polyneikes: Nee! We stellen hem hier terecht!

Eteokles: Ja! We slachten hem hier af!

Polyneikes: In het openbaar!

Eteokles: Openbare executie!

Polyneikes: De smeerlap!

Eteokles: De hond!

Kreon: Niemand gaat hier iemand afslachten. Er is genoeg bloed gevloeid. Mijn zuster is dood. Dat is erg genoeg. We zullen milde heersers zijn. Ik neem bij deze de macht over.

Polyneikes: Nee! Wij. Ik!

Eteokles: Ik ook!

Polyneikes: Wij zijn rechtmatig...

Kreon: Jullie zijn minderjarig! Ik neem de macht over als Oedipus dat met mij eens is en we zullen hem een vrijgeleide geven tot de stadsmuur. Hij zal worden verbannen opdat hij nooit meer terugkeert. Die straf zal voldoende zijn. We hoeven hem niet te doden. De Plaag zal met hem Thebe verlaten.

Oedipus: Kreon, ik ben je dankbaar dat je mij mijn leven laat en ik draag met volle overtuiging mijn koningsscepter aan jou over. Wat mijn zoons betreft; houd ze in toom.

Polyneikes: Praat niet over ons! We zijn jouw kinderen niet meer. Nou, vort wegwezen jij, oude viespeuk! Smerige smerige verrader!

Eteokles: Lafaard! Leugenaar!

Polyneikes: Of ik rijg je alsnog aan mijn mes!

Kreon: Wegwezen jullie nu, als de sodemieter, hier, opdonderen of je krijgt een draai om je oren.

Oedipus: Gooi mij het land uit. Zorg voor Iokaste. Zorg dat ze een mooie begrafenis krijgt. Ik moet hier weg. Laat me in de bergen wonen. Laat mijn lot zijn werk doen vanaf nu. Mijn kinderen; mijn zonen, maak je om hen niet te druk. Ze zullen elkaar afmaken in hun onderlinge strijd. Ik vervloek hen en alle Goden moeten samenspannen om te zorgen dat die twee geen kinderen krijgen. Het is genoeg geweest. Niet nog meer nageslacht. Het moet ergens stoppen allemaal. Al die ellende moet ergens een einde vinden. Laat dat hier en nu zijn. Laten we het achter ons laten. Laat me sterven. Zorg voor een gezonde stad Kreon, met gezonde inwoners en een gezonden omgeving. wees een gezonde heerser en luister naar de stem van je hart. Wees niet koppig en driftig want het komt je duur te staan. Kijk naar mij. Ik ben te roekeloos geweest. Ik heb gedacht, ik kan het allemaal wel aan, ik vlucht gewoon voor mijn lot, ik vlucht voor mezelf ik vlucht voor wie ik ben. Maar daardoor juist ben ik geworden wie ik al was.