**Stefanie Huysmans – Noorts - k r a a k b e e n**

we staan aan de rand onder ons razen

wagens met smogstaarten

het licht van de straatlantaarns breekt

het water dat in plassen tussen onze hakken klatert

je wijst naar het onzichtbare

daar radbraakten ze misdadigers

in de duistere dagen

je zegt het met een grafstem

maar ik huiver niet en samen raden we

hoeveel radbraken zou scoren

op de visueel analoge pijnschaal

al wat van metaal is vormt een geraamte

de pijlers van de brug

de lantaarnpalen

de kettingen rond onze halzen

en wij als een kussen daartussen