**Mijn anekdote**

De volgende anekdote gaat over mijn papa. We gaan daarvoor 15 jaar terug in de tijd.

Het begon als een doodgewone werkdag. M’n papa en twee andere mannen waren aan het werk. Het was de bedoeling dat ze de kelders van een toekomstig huis moesten graven en om instortingsgevaar bij de nabijgelegen huizen te voorkomen moesten m’n papa en de twee andere mannen 30 m2 beton bij die huizen gaan gieten.

M’n papa en nog iemand anders waren een put aan het graven van 2 meter diep, terwijl de derde man, de machinist, de kraan bestuurde. En toen gebeurde het.

Plots hoorde m’n papa een vreemd gekraak en omdat hij het geluid niet vertrouwde, probeerde hij zo snel mogelijk uit de put te kruipen. Hij riep naar de tweede man dat hij z’n hand moest pakken zodat m’n papa hem er vlug uit kon trekken. Ze waren er nog maar net uit toen de fundering van het huis ernaast door de druk van het duinzand, het begaf. Stoelen, banken, muren, vazen, potten en pannen en zelfs tv’s kwamen in de put terecht. Het was er één grote puinhoop. Vreemd genoeg stond het huis nog recht en was alleen de gelijkvloers in de put terechtgekomen.

M’n papa haastte zich naar de voorkant van het huis om te kijken of er iemand thuis was en toen zag hij een vrouw snikkend voor haar voordeur zitten. Vlug belde hij de brandweer en ontfermde zich dan over de vrouw. M’n papa vroeg haar hoe het met haar ging en zij kon alleen maar knikken. Plots vroeg de vrouw of m’n papa de ramen boven wilde dichtdoen voor het geval het ging regenen. M’n papa stemde ermee in en ging achter een ladder.

Hij zette vanuit de rommelige put zijn ladder tegen de zwevende trap van het huis en klom naar boven. M’n papa deed de ramen dicht, klom weer naar beneden en klauterde weer zonder kleerscheuren de put uit. En net dan kwam de brandweer aan.

Diezelfde dag nog moesten ze allemaal een verklaring afleggen voor de politie. En de vrouw, die had nooit meer een voet in het huis gezet.

De volgende dag gebeurde weer een ongeluk. Bij een bouw 50 meter verderop waren arbeiders draagbalken aan het lassen, toen plots het hout in brand vloog en ze weer de brandweer moesten bellen.

En na al die ongelukken had de hoofdaannemer, na enkele jaren, alle huizen opgekocht en afgebroken.

Dit was mijn anekdote.