Wist je dat … (*deel 1 - Tirana*)

… Arben geweldig is als reisleider door het oude centrum van Tirana, maar dat hij minder goed is in het vinden van een hotel in die stad. Op de plek waar hij dacht dat ons hotel moest staan, stond een sjieke villa met bewaking voor de deur. Na veel gezoek en vergeefs gevraag bij winkeltjes in de buurt, besloot Arben het hotel maar eens te bellen. De vriendelijke eigenaar kwam ons persoonlijk ophalen. We bleken er al wel heel dichtbij te zijn. Maar vanaf de straat was het totaal onherkenbaar. Achter twee dichte ijzeren deuren (foto 1) bleken zich een aantal karakteristiek oude appartementen te bevinden.
Oud en vervallen, maar wel met heel veel sfeer. En de kamers waren proper!

… Jasper nogal begaan is over het lot van zwerfhonden. Als hij later groot is, dan is hij vast van plan in elk land van de wereld waar zwerfhonden zijn een goed opvangtehuis voor ze te bouwen.

… Anthony en Daniel al vroeg wakker werden in Tirana. Ze gingen op de binnenplaats citroenen “stelen”. Dat klonk toch wel ernstig, dus maakten ze er al snel citroenen “nemen” van. Daarna werd het plukken” en de eindconclusie was dat ze gewoon citroenen hadden “geleend”.

… het hoogtepunt van de cultureel-historische wandeling door het centrum van Tirana voor Cindy zonder twijfel de… schoenenwinkel was. (foto 2)

… de hoteleigenaar ons wel 10 keer met klem had gevraagd om de kamersleutels na afloop in het kastje bij de uitgang te deponeren. En dat zeker niet te vergeten!
Dat Arben daar steevast op reageerde in de trant van “ja, ja, dat weten we nu wel!”
Dat uiteindelijk toch iemand die sleutels is vergeten in te leveren, ondanks al die waarschuwingen.
Dat die iemand… uitgerekend Arben zelf was!

… Jasper in het fastfood restaurant in Tirana een kindersurprisebox mocht bestellen. En dat hij erg gelukkig was met een klein geel poesje als surprise. (foto 3)
En dat de rest van de groep er iets minder blij mee was toen hij ontdekte dat het poesje, als je er in kneep, een scherp piepend geluid maakte.
En dat dat geluid na 2 minuten al flink begon te irriteren.
En dat het poesje weer 3 minuten later tot grote opluchting van velen plots op onverklaarbare wijze was verdwenen.

… Anthony na veel aandringen dat toch eindelijk een voetbal kreeg in de Albanese kleuren.
Dat we heel blij waren dat het kopen van die bal redelijk lang duurde. Zodat hij toch nog even van die bal heeft kunnen genieten. Want bij de eerstvolgende tussenstop (5 minuten later) waar we even iets gingen eten… is die bal blijven liggen!

… de chauffeurs in Albanië erg knap zijn. Ze kunnen namelijk heel veel tegelijk: autorijden, mobiel bellen, claxonneren, inhalen, bumper kleven, etc.
Waarbij ze ook nog eens over de gave beschikken om vóór een bocht al te kunnen zien dat er geen tegenliggers aankomen, ondanks het feit dat de weg achter die bocht absoluut nog niet zichtbaar is.
En dus kort voor die bocht gewoon inhalen…
En als ze zich een keertje vergissen? Och, dan zullen ze vast een plan B hebben, want zo knap zijn ze wel!