Servus Belgien!

Hier een relaas van onze derde dag.

Om het met de woorden van Nicole en Hugo te zeggen: Goeiemorgen morgen, goeiedag …!

In deze spirit zaten Maarten en Jarne vanmorgen al zingend aan het ontbijt; van een positieve instelling gesproken. Ook de Tirolerbroodjes werden weer gretig naar binnen gespeeld.

Om het met de woorden van VOF De Kunst te zeggen: Eén kopje koffie! En juf Erna schonk zichzelf nog eens in.

Even later werd de rust (?) aan tafel bruusk onderbroken door tromgeroffel: post vanuit België! De (voor sommigen) STOEME brieven werden uitgedeeld en hier en daar werd een traantje weggepinkt, maar een vrolijk gevoel overheerste al snel. De zesdeklassers danken hun leespartner van het derde leerjaar voor de fijne briefjes. Ilayda had de moeilijke taak om haar kilo post (een 40-tal brieven) naar boven te sleuren.

Er werd nog even tijd gemaakt om het dagboek aan te vullen en de groep werd in twee gesplitst. Het vijfde leerjaar had de handen vol met een wandelzoektocht en het zesde leerjaar knutselde een souvenir in elkaar onder de deskundige leiding en talent van juf Annick. Glycerine, lijm en kniptang passeerden de revue.

De groepjes van het vijfde maakten Bach onveilig en het groepje Noa, Stef, Tibeau en Anse ontdekten dat de wereld echt wel klein is toen ze een ouder echtpaar uit Beringen tegen het lijf liepen. Eigenlijk werd deze groep betrapt tijdens een verboden sessie sneeuwpret … .

Om de batterijen op te laden voor de tweede skiles gingen we de Italiaanse toer op: spaghetti bolognaise! Keano en Luca werden wild.

Nadat sommigen door hadden dat ze verkeerde skilaarzen aan hadden, anderen merkten dat ze skilatten aan hadden van verschillende lengte, stond elke skigroep klokslag om 14 uur klaar. In elke groep merkten we vooruitgang. De ene groep ging van de babylift naar de bananenlift en de snelheid in de andere groepen ging gestaag de hoogte in. Dat belooft voor de komende dagen!

Na een heerlijke kop warme chocomelk werd het bezoek van morgen aan het kasteel Neuschwanstein in Füssen door meester Kurt in de les voorbereid. De leerlingen hingen aan zijn lippen bij zijn verhalen over Ludwig II.

Op het avondprogramma stonden een fakkeltocht en kegelen (een soort bowlen). De fakkeltocht ging langs diepe kloven, ijzig steile wanden en bijna onoverbrugbare hellingen (een schrijver mag wat overdrijven hé). Dat gekoppeld aan een reeks doordenkertjes zorgde voor een onvergetelijke tocht. De eerste pogingen om de kegels in gasthof Alpenblick om te gooien verliepen stroef, maar éénmaal op dreef waren de kinderen niet meer te stoppen. Sommigen slaagden er zelfs in om een strike te scoren.

Uiteindelijk was het half tien toen juf Erna, de organisator van deze wandeling, de oplossingen besprak met de deskundige ondersteuning van meester Kristof. Slechts enkele kinderen wisten bijvoorbeeld wat een appelflauwte was en als je ze nu zou zien zitten zou je denken dat onze bende met een appelflauwte zit. Maar wij weten wel beter: het was een toffe, maar vermoeiende dag. Snel naar de kamer, pyjama aan, tanden poetsen en het bed in. We zijn er zeker van dat er vannacht gedroomd wordt van dat sprookjesachtige kasteel Neuschwanstein en wie weet komt daar hun droomprins of prinses wel in voor.

Om het met de woorden van Walter Capiau te zeggen: ‘Laat maar komen Grietje’