‘Mmm, het ruikt hier naar poëzie’, zei de reus.

Hij schoof het gordijn opzij en ja hoor, daar zat een dichtertje versjes te schrijven op een zolderkamertje. De reus stak zijn hand door het venster en nam het dichtertje tussen duim en twee vingers. Daarna slikte hij hem in. ‘Mmm, dichtertjes smaken lekker’ zei hij. Maar het dichtertje gleed door de keel van de reus naar beneden en stapte door de grote teen weer naar buiten. De reus zag het. Hij pakte het dichtertje en stak hem opnieuw in zijn mond. ‘Van dichtertjes kan je blijven eten’ zei hij. En weer gleed het dichtertje naar beneden en verliet het lichaam door de grote teen. ‘En ze gaan niet dood’ voegde de reus eraan toe.

(…)

fragment uit de tekst ‘Het woord’ van Sybren Polet