De goden verzoeken

De boot meerde in West aan. De familie, die zich aan boord met mobieltjes en Ipads had bezig gehouden, stapte in hun auto en reden van boord. Er was maar een grote weg en ze gingen zo ver als ze konden oostwaarts. Het laatste stuk ging met het grote licht aan, want de verlichting was spaarzaam.

“Hier moeten we zijn” sprak de vader. De moeder stapte uit, knipte een zaklantaarn aan en liep naar een boerderij waar op de voordeur stond: hier melden.

Een joviale blonde vrouw deed open. De moeder kreeg een plattegrond mee en een beschrijving hoe de houtkachel aan moest.

Nummer 18 was snel gevonden. Het boerderijtje lag wat opzij van de andere boerderijen.

“Prima parkeerplaats” bromde de vader.” Kom laten we alles binnen brengen”.

Ze sleepten hun koffers en tassen naar binnen . De ouders sliepen beneden en de kinderen boven.

De dochter rende direct naar boven. “Deze kamer neem ik” , riep ze tegen haar broer.

Die bromde goedkeurend.

Hij liep naar beneden om te helpen de houtkachel aan te maken.

Opeens klonk er een half huilende stem van boven:” ik heb helemaal geen bereik”!

Met haar telefoon in haar hand liep de dochter op de bovenste verdieping van hal naar kamer en haar broers kamer.

“Ik heb helemaal geen bereik”, snikte ze. “Hoe moet dat nu met Andre”?

Ze zette haar dakraam open en hield haar telefoon eronder. Nog niets.” Ik moet hoger”, mompelde ze.

Ze zette een stoel onder het geopende dakraam en reikte en reikte.” Ik zie geloof ik een streepje”!!!

Op de stoel kwam een hoofdkussen en nog een hoofdkussen en nog een dekbed. Half uit het raam hangend riep ze:” ja ik heb bereik”!!!!!!

Het dekbed begon te glijden en een hoofdkussen glipte tussen de stapel uit.

“Help”, riep ze hangend aan het geopende dakraam. Ze moest zich nu met beide handen aan de rand van het dakraam vasthouden. Haar telefoon glipte uit haar hand, hobbelde over de dakpannen en bleef in de dakgoot liggen.” O Andre, hoe moet dat nou”, riep ze huilend. Haar telefoon speelde het deuntje van Star Wars.” Andre, Andre” riep ze en huilde hartverscheurend.

Marijke van Es