**Fanfiction 1D II**

7h00. Lara’s wekker liep af. Was het nu al tijd om op te staan? Toen besefte ze het…

Het was 1 mei! Vanavond was het concert van *One Direction*. Eindelijk kwamen ze naar België. Deze dag had ze al maanden met haar 2 beste vriendinnen, Fleur en Ella, voorbereid. Ze hadden over allerlei manieren zitten fantaseren over hoe ze de 5 mooiste jongens van de hele aardbol konden ontmoeten. Ze hadden aan verschillende wedstrijden van Q-music of JIM kunnen deelnemen, maar dat was geldverspilling, want dat zouden ze toch nooit winnen. Dus begonnen ze de gekste dingen te fantaseren!

*Tijdens het concert zouden de jongens zeggen dat ze op zoek zijn naar een nieuwe backing vocal. Ze vroegen of er enkele meisjes misschien geïnteresseerd waren en dan zou het hele Sportpaleis oordelen. Het meisje met het grootste applaus zou op proef mogen gaan. 15.000 Directioners werden gek. Iederéén wilde met hen zingen. Omdat er zoveel meisjes rechtstonden (om ‘auditie’ te doen) besloten de jongens een noot aan te geven van één van hun liedjes, als je op dezelfde toon kon verdergaan, mocht je naar voren komen. Er waren valse katten, meisjes die flauwvielen, en dan nog diegene voor wie de aangegeven toon ofwel te hoog ofwel te laag was. Onder druk van Fleur en Ella stond Lara ook recht. Ze was bij de 15 gelukkigen! Zij mocht naar voren gaan! Iemand van de security kwam haar halen om haar naar het podium te brengen. ‘Hello beaufitul, what’s your name?’, zei Harry met een sexy hese stem. ‘Uhm… my name is Lara’, zei ik schuchter. ‘Oh well, that’s a lovely name!’, zei Louis vrolijk. ‘Thanks!’, zei ik. Dat stelde wat gerust. Ik voelde me al iets beter. ‘Tell me, who did you brought here tonight?’, vroeg Liam geïnteresseerd. ‘My two best friends, Ella and Fleur.’ Ik wees ze aan en een spotlicht volgde mijn hand. Die twee gekken zwaaiden zo enthousiast naar het podium dat ze hun evenwicht verloren. Iedereen moest lachen. ‘Well, maybe they can join you here?’ ‘Really?!’, vroeg ik. ‘Yeah, sure!’ Zij kwamen ook naar voren. Ik won de auditie en mocht op proef gaan. Ella en Fleur weken niet van mijn zijde en wij en de jongens werden vrienden! We kregen voor elk concert VIP-tickets en konden zo ons contact houden.*

Wat hadden wij toch een onmogelijke fantasie!

Op school aangekomen, zag ik Fleur en Ella al meteen aan komen lopen. We werden gek en deden enkele sprongetjes van vreugde! Enkele jongens keken ons raar aan en we moesten hard lachen. ‘Kunnen jullie geloven dat het al vanavond is!’, zei Ella enthousiast. ‘Nee! Somebody pinch me!’, zei Ella en ze stok een arm uit. We moesten lachen. ‘We moeten wel realistisch blijven. Ik bedoel, we hebben wel leuke dromen gehad hierover, maar die zullen niet écht gebeuren’, zei ik. ‘Da’s waar’, zei Ella, ‘maar dat maakt niet uit. Fantaseren over One Direction is leuk, maar verder niks.’ ‘Goed gesproken!’, zei Fleur. De dag ging veel te traag voorbij. Aardrijkskunde was een hel, aan 2 uur geschiedenis leek maar geen eind te komen en bij Grieks moesten we een moeilijk stuk tekst vertalen. Toen de bel ging, hadden we alle drie hoofdpijn. Omdat het woensdag was en vanavond het One Direction-concert was, zouden Fleur, Ella en ik de hele namiddag samen doorbrengen. We zouden eerst naar Antwerpen gaan om nog een nieuwe outfit te scoren voor het concert, dan zouden we naar huis gaan, samen iets gaan eten, naar het Sportpaleis vertrekken en achteraf zouden we bij elkaar blijven slapen. De volgende dag hadden we toch geen school dus konden we samen nog wat nagenieten van de beste avond van ons leven. Ik vond een superschattig kleedje in ‘Hollister’. Ella en Fleur bleven maar zeggen dat het voor mij gemaakt was. Ik zei dat ze overdreven, maar kocht het toch. Voor Fleur vonden we een gestreept jurkje, een beetje ‘Louis-stijl’. Het werd al wat later en we hadden nog steeds niks voor Ella gevonden. Samen werden we droevig.

‘Oh my crab cakes!’, zei Fleur plotseling. Ik en Ella keken snel op en volgden haar blik. ‘Ella, I think we have a match!’, zei ik. We renden naar binnen en zochten naar het kleedje. ‘Daar!’, riep Ella. We renden er naartoe. Er hingen nog maar 2 exemplaren. ‘Lap eh! Mijn maat gaat daar nooit tussenzitten! Ik heb nooit zo’n soort geluk!’ ‘Jij stoute prei!’, zei Fleur. Terwijl die twee kippen aan het kibbelen waren geslagen, keek ik welke twee maten er juist tussenhingen. 34 en… 38! Ongelooflijk! Ik keek naar hen met een grijns. Ella rukte het jurkje uit mijn handen en rende erme naar de paskamers. Toen ze er weer uitkwam, waren ik en Fleur sprakeloos. ‘El, zoiets mooi heb ik nog nooit gezien. Kijk dan!’ en ze draaide Ella met een duw om zodat ze zichzelf in de spiegel zou zien. Haar mond viel open. Ik en de ‘paskamerdame’ moesten lachen. ‘Het is inderdaad heel erg mooi’, zei ze. ‘Het is nergens te krap en aan je oksels is het ook niet te groot.’ Ella lachte vriendelijk naar de vrouw. Ze zocht het prijskaartje. ‘WAT?! Dat kan ik nooit betalen!’ ‘Wat? Hoeveel is het?’ ik stond meteen recht. 45 euro. ‘Mijn budget is 25!’, riep ze uit. ‘Rustig, rustig’, zei ik om haar te kalmeren, ‘ik en Fleur zullen elk nog 10 euro geven en dan zal jij er vanavond fantastisch uitzien!’ ‘Oh!’, zei Ella en ze gaf mij en Fleur een stevige knuffel. Toen we, iets later dan verwacht, bij Fleur thuis aankwamen was de tafel al gedekt en hing de lekkere geur van verse frieten in het hele huis. We lieten onze jurkjes zien en ze werden allemaal goedgekeurd. Bijna 2 uur later stonden we voor het Sportpaleis. Het was er ongelooflijk druk! Er waren meisjes met spandoeken, meisjes die hun gezicht hadden beschilderd met quotes zoals: ‘I U Louis !’ of nog zo van die dingen. Je zag voor de ingang echt van alles gebeuren. Na wat dringen en duwen waren we uiteindelijk binnen. Daar was het nog drukker! Hoe moesten we ooit bij onze plaatsen geraken?! ‘Daar! Geel!’, riep Fleur en ze wees naar een brede en lange trap. Het werd al wat later en haastten ons naar onze plaatsen. Toen we, na 15 min. rondlopen, onze stoelen hadden gevonden, waren we maar net geïnstalleerd of de lichten gingen al uit. Het voorprogramma hadden we gemist en dus werd iedereen gek! We stonden recht, begonnen te springen, roepen, klappen, roepen werd gillen, we keken elkaar enthousiast aan, keken weer naar het podium en dat herhaalde zich zo’n beetje. ‘Hi guys! How you doin’?’, riep Liam voor het overvolle Sportpaleis. In plaats van te antwoorden, riepen we gewoon allemaal samen: 'Whoooooooee!’ Het was geweldig! Allemaal *Directioners* onder één dak.

De jongens waren in topvorm! Ze hadden een knaller van een opener: ‘Kiss You’.

Bij het eerste liedje al zong iedereen luidkeels mee. Dat merkten ze en dat gaf hen moed! Ze zongen ongeveer de helft van hun liedjes van het ‘Take Me Home’-album.

Dan was het pauze en ik was daar blij om! Ik moest ongelooflijk dringend en de meisjes hadden dat gemerkt want als de lichten terug aan gingen, maakten ze meteen plaats zodat ik door kon en zeiden: ‘We houden je plaats wel in ’t oog en sturen een sms als je terug moet komen.’ ‘Oke’, zei ik, ‘dank jullie wel!’. Ik lachte nog en ging de trappen op. De gang uit en de eerste rechts weer in. Ik botste meteen tegen een ander meisje aan. Ik keek naar voren… ‘Euhm, excuseer, is dit de rij voor het damestoilet?’, vroeg ik. ‘Ja. En… ik weet het. Ze is ongelooflijk lang!’, zei het meisje. Ik kon niet stil blijven staan! Ik moest echt heel dringend! Na de langste 3 minuten van mijn leven, meldde de wc-vrouw dat er slechts 2 wc’s in gebruik konden genomen worden. Iedereen kermde en zuchtte. Waarom nu? Waarom vandaag? dacht ik. Ik begon rond te kijken.

‘WC’

Ja!, dacht ik. Ik kan daar gaan!

‘…VOOR DE ARTIESTEN’

Lap!, dacht ik meteen.

Maar… zouden de jongens echt dààr gaan? Nee toch!

Ik checkte even of iemand keek, maar nee. Ik glipte meteen door de deur. Gelukkig was ze los! En…er was niemand. Een hele opluchting!

Ik zat nog met het laatst gezongen liedje in mijn hoofd en begon luidop te zingen:

*‘Your hand fits in mine like it’s made just for me…’*

Ik kwam het kotje uit.

Ik slaakte een gilletje.

‘Hello beautiful’, zei hij.

Het was de jongen met de schattigste krullen, de mooiste glimlach en meest sexy stem van deze aardbol: Harry Styles.

Ik schaamde me dood!

‘Uhm…Hello. D..did you hear…’

‘Yes, I heard you. You have a beautiful voice!’, zei hij.

Ik moest blozen.

‘T…thank you.’ En ik lachte.

‘Tell me, what’s your name?’

‘My name is Lara.’ Ik voelde me nog steeds ongemakkelijk.

‘That’s a beautiful name!’ zei hij met een brede glimlach. ‘Well Lara, I have an idea. What if you follow me behind the stage so you can follow everything closely. And after the show, you can meet the rest of the boys!’

Wat? Dacht ik.

‘Are you serious?’, zei ik verbaasd.

‘Uh, yeah. Why wouldn’t I be?’ en hij lachte.

Ik was zo opgetogen dat ik hem spontaan een knuffel gaf.

‘Thank you so much! I mean it!’ en we moesten lachen.

‘But uhm… I have 2 friends waiting for me so I don’t think…’

‘They can join you!’ zei hij enthousiast.

Ik ging de deur uit, de gang in. Ik moest mezelf even knijpen. Was dit nu echt gebeurd? Had dé Harry Styles mij horen zingen, gezegd dat ik een mooie stem heb en mij en mijn vriendinnen uitgenodigd om vanachter de schermen de hele show te volgen en de rest van One Direction te ontmoeten?!

Toen Ella en Fleur me zagen aankomen, wisten ze al dat er iets gebeurd was.

‘Zeg op!’, zeiden ze meteen.

‘Jullie gaan me nooit geloven!’

Toen ik mijn hele avontuur uitgelegd had, hadden ze juist dezelfde reactie als ik.

‘Somebody pinch me!’, zei Fleur.

We gingen terug naar de wc-deur waar ik was binnengegaan en ja hoor, hij stond er nog! Ongelooflijk. Hij nam ons daadwerkelijk mee achter de schermen en stelde ons voor aan Louis, Liam, Zayn en Niall. Van dichtbij waren ze nog mooier!

Na het optreden, gingen wij drieën en de jongens van One Direction naar een kleine bar in het Sportpaleis, speciaal voor de artiesten, iets drinken.

Het werd nog een geweldige avond!

Op het einde namen we nog een foto.

Die hangt nog altijd boven mijn bed en zal daar ook altijd blijven hangen.

En weet je?

Ze zeggen dat hij bij Niall, Liam, Louis, Zayn en Harry daar ook hangt.