**Jasmien Bais - 03u15**

Twee gestalten ademen de stille nachtlucht en het ademt hen. De maan lonkt van ver achter

de gebouwen. Geen auto’s, fietsers of stemmen. Niets nodig moet, nergens moed voor nodig.

Aan de brug gaan ze zitten. Het is hoog boven het water, maar hun hart slaat geen slag over.

Ze deinzen niet terug.

Ze kijken eens naar elkaar, naar de sterren, naar de kleine plasjes regenwater en weer naar

elkaar. Vingers happen rond de reling, de koude bijt zachtjes terug. Eén neemt een steentje

en werpt het in het water, de diepte in. De sterren blijven drijven, onzichtbaar voor tijd.