Wist je dat… (deel 2 - accidenten)

… Henk Jan en Jasper tijdens het kopen van een verjaardagspresentje voor Daniel in een flinke stortbui terecht kwamen. En dat de luifel van het kraampje waar ze even stonden te schuilen de combinatie van veel regen en wind niet meer trok en naar beneden viel. Maar dat schade meeviel, omdat de luifel precies op Henk Jan zijn hoofd terechtkwam, waardoor de val werd gebroken. Dit tot grote opluchting van de winkeljuffrouw, die erg bezorgd was om het lot van… de luifel.

… het niet erg slim is om te gaan tennissen met een gsm los op zak. En al helemaal niet op een hardcourt ondergrond. Zo ondervond ook Arno. Zijn gsm heeft na een onfortuinlijke val nu een heel artistiek beeldscherm in vele delen. (foto 1)

… de oudere jeugd van onze groep ging eten bij de pizzeria en daar vrolijk een kaartje wilde gaan leggen. Maar dat ze na het delen van de kaarten al snel streng werden gesommeerd om het spel per direct te stoppen. Dat vooral Maarten daar van baalde, omdat hij nog nooit zo’n goede hand had gehad.

… Irina, Marie, Albert en Ayla hebben besloten om de rustdag te vullen met een lange boottocht onder leiding van een Russische reisgids. En dat ze onderweg grotten gaan bezoeken waar je in zou kunnen zwemmen. En dat ze echt geheel vrijwillig voor deze optie hebben gekozen.

… Joris na afloop van de vijfde ronde even wat voor zichzelf ging doen op de hotelkamer. En dat toen hij een half uurtje later die kamer weer wilde verlaten voor een dichte deur stond. Dat hij kennelijk de sleutels aan de buitenkant van zijn deur had laten zitten. En dat iemand zo vriendelijk was geweest de deur op slot te draaien en de sleutels mee te nemen. Dat Joris dus zat opgesloten op zijn eigen hotelkamer. En uiteindelijk via het raam weer naar buiten is gekropen.

… Albert (de papa van Ayla) in zijn enthousiasme elke dag ambitieuze wandelingen wil gaan maken. Dat heel goed is voor de schoolresultaten van Ayla. Omdat ze steeds als excuus om niet mee te hoeven wandelen aanvoert dat ze nog huiswerk moet maken.

… onze delegatieleider op de rustdag letterlijk de boot heeft gemist. We hadden gereserveerd voor de boottocht van 14.00 uur. Er tijdens het reserveren meerdere keren nadrukkelijk is gewaarschuwd dat we ons om 13.45 uur moesten melden. Maar ja, we weten uit ervaring dat zulke meervoudige waarschuwingen niet aan onze delegatieleider zijn besteed. Denk maar aan de kamersleutel in Tirana. En hij dus bij aankomst om 13.55 uur de boot in de verte zag vertrekken. (foto 2)

… Maarten en Arno niet helemaal hebben begrepen dat het vandaag een rustdag was. Ze hebben elkaar urenlang staan afpeigeren op het tennisveld. Ja inderdaad, hardcourt.

… Henk Jan vandaag een foto probeerde te maken van het heldere zeewater (foto 3). Hij daarbij nog net even een extra stapje op de rand van een stenen muurtje probeerde te zetten. Hij daarbij even was vergeten dat een combinatie van algen en zeewater zo’n muurtje spekglad kunnen maken. Hij twee seconden later geheel onvrijwillig op zijn rug lag.
En dat Arben na verzorging van de open wond aan de elleboog met een big smile sprak: “de chauffeurs in Tirana zullen wel hard moeten lachen als ze dit horen… en zich afvragen of je geen plan B had!”