De zwarte molen.

De eerste schooldag was gedaan en na school ging Krabat met zijn 2 vrienden naar het bos, diep in de sombere bossen van behemen.

Ze gingen griezels spelen in het bos, want het was de bedoeling dat iedereen elkaar liet schrikken. Krabat was een vos, Jos was een spook en Robbe was een vleermuis met een zwarte cape aan. Iedereen mocht zich gaan verstoppen en dan riep er een iemand **gow!** Krabat ging zoeken en zoeken en hij zei yes **!!!** Ik denk dat ik Robbe heb gevonden met zijn zwarte cape aan. Hij sloop dichter en dichter en zei boooeeee….. Maar het was Robbe niet, het was een tovenaar met een zwarte cape. De tovenaar zei ik ben de zwarte tovenaar, en jij hebt pech **!!!** Waarom? vroeg Krabat . omdat jij in mijn macht komt. Kom nu maar mee naar de molen. Ze kwamen aan en de tovenaar zei : welkom in de school van de zwarte kunst. Jij bent de twaalfde leerling **!** Krabat vond het nog maar eng. Hij zei : **ik wil weg** nu!!! De meester ging beven weg. Hij zwaaide met zin stok in de lucht en **spatch !** Hij was weg. Krabat ging vlug naar buiten, rende weg van de molen maar hij kwam terug. Dan rende hij maar terug naar de andere kant maar hij kwam weer bij de molen. Hij rende terug voor de 3 de keer naar de andere kant en ineens **zip !** voor hem kwam de meester van de molen. Jij probeerde weg te lopen. He, maar het zal niet lukken want jij bent betoverd. **Hahahahahahaha!** Jij gemene tovenaar, zei Krabat. Krabat ging zitten en de tovenaar was natuurlijk weg, terug naar zijn molen. En ineens kwam er een meisje langs Krabat gelopen. Het meisje vroeg : Wat doe jij hier zo helemaal alleen. Kom we gaan naar die gezellige molen midden in het bos. **Nee riep Krabat !** : daar woont een gemene tovenaar. Maar het meisje geloofde hem niet. Ze gingen naar de molen en de tovenaar kwam naar buiten. Het meisje zei ooooo….. je had gelijk.

Nu zaten ze samen in die vieze school. Het meisje was alle dagen aan ’t schelden.

Op een dag wouw de tovenaar het meisje in een kikker veranderen. Het meisje was heel bang en verstopte haar achter haar boek. De tovenaar sprak een spreuk. Abra cucolade schimous. Het meisje hield haar boek voor zich en de toverspreuk keerde terug, en kwam op de tovenaar. Dus was de tovenaar een kikker en hij verloor al zijn krachten **!** En iedereen leefde nog lang en gelukkig

einde