**Gedicht voor de dodenherdenking namens de kinderburgemeester Jeslynn Willemsen**

Ik hoor de stilte, iedereen staat stil,

Ik weet niet alles, maar ik weet dat ik dit wil:

Denken aan mensen die vochten toen,

Die stierven omdat ze iets goeds wilden doen.

Jij vocht voor een land, dat je niet eens kende,

Voor vrede voor hoop tot aan het bittere einde.

Je gaf je leven, je naam op een steen,

Maar in mijn hart ben jij nooit alleen.

Tachtig jaar leven wij nu in een vrij land,

Ik mag spelen, lachen en pak jouw hand.

Maar soms denk ik na, en voel ik me klein,

Want wat als er weer oorlog zou zijn?

Dat voelt best eng zo’n gedachte in mijn hoofd,

Dan hoop ik dat iemand in vrijheid gelooft.

Zoals de soldaten die alles hebben gegeven,

Zodat wij in vrede mogen leven.

Ze kenden mij niet, maar vochten voor mij,

Voor een wereld zonder angst, voor jou en voor mij.

Daarom zijn we stil, twee minuten maar.

Maar ik voel het in mijn hart, heel echt, heel waar.

Dus ik kijk omhoog naar de vlag die zacht beweegt,

En beloof, dat ik nooit vergeet wat hier al 80 jaar leeft.