Quote 3

|  |  |
| --- | --- |
| **Kent u het gevoel dat u alles aan deze wereld schenkt, al uw energie geeft en dat u**  **plots bedenkt: ‘Hé, eigenlijk word ik geleefd.’**  *Vanessa Jonynski (20) | Student Architectuur*  Op de vraag of alles in orde was, antwoordde Vanessa mij dat ik de eerste was die haar in een niet al te opgewekte staat ontmoette. Maar eerlijk gezegd heb ik haar nooit anders meegemaakt binnen de korte periode dat ik contact met haar had.  Het voelde wat vreemd dat Vanessa het gesprek begon met een compliment: ‘Mag ik zo onbeleefd zijn om te zeggen dat u een fijn mens lijkt’. Dit was als het ware haar openingszin; vervolgens drukte ze uit dat ze graag een uitermate gezellige babbel met mij wou. We stonden nog maar aan het begin van de avond en iedere nieuwe zin die ze uitsprak werd almaar vreemder.  Vanessa had een grootsprakerige en aanstellerige manier van praten, ze schuwde de dramatiek niet. Het was onmogelijk om in te schatten of ze nu werkelijk met een probleem zat. Er kwam een vermoeden bij me op dat ze graag de aandacht naar zichzelf toetrok door de zwaarte van haar leven te onderstrepen, zonder dat ze daar echt enige inkijk in gaf. Midden in ons gesprek wou ze zich plots afzonderen om even uit te huilen. Ze liet me achter in een mist van verwarring en waarschijnlijk was dat ook haar bedoeling, in de hoop dat het mysterieuze me naar haar toe zou trekken. |  |