Het sprookje van Baliebrugge

Er was eens

Een groep wilde Stekelbeeskindjes

Samen in een huisje vol met diertjes.

Meestal waren ze heel lief en flink maar soms ook ooh zo ondeugend. De diertjes waren ooh zo goed voor de kindjes. Zo goed dat de Stekelbeeskindjes de mama’s en papa’s niet graag zagen komen.

Ze zorgden altijd voor leuke tafereeltjes.

Maar op een dag...

In het mysterieuze Baliebrugge...

Werd het muisstil want

De wilde Stekelbeeskindjes

Speelden in het zand, toen plots

Een heel luid gegrom weerklonk.

Wat zou dat zijn?

Een wolf, beer of misschien wel een boze heks?

Het was de wolf. Hij had veel honger. Wat of wie zal hij opeten?

Een kindje met lekkere koekjes in de buik?

Gelukkig is Alladin er om de boze wolf te veranderen in een boze geest. Maar de spreuk mislukt.

Wat nu?

Een aap in een tenue?

De boze wolf was veranderd in een lief,klein meisje met een grote mond,grote oren en grote ogen. Ze leek een beetje op

Sneeuwwitje!

Wat komt zij hier doen?

Had zij zich verstopt in de wonderlamp?

Ze komt liedjes zingen en verhaaltjes vertellen aan de Stekelbeeskindjes. Maar pas op van de rode appel!

‘Hai Ho ,Hai Ho. Die krijg je niet cadeau’: fluiten de dwergen.

Die zijn ook van de partij.

Hopelijk lusten ze geen appels.

Of zouden we die rode appel kunnen betoveren?

Hocus Pocus....

En de rode appel werd ... betoverd in een mandje vol met lekkere taartjes.

Ze smulden alle taartjes op.

Ze werden zo dik dat het kabouterhuisje te klein werd.

Ze zochten dus een nieuwe paddenstoel.

In het superreuze bos vonden ze geen huisje maar een groot kasteel. In dat kasteel woonde een prachtige prins.

Plots waren alle Stekelbeeskindjes betoverd tot mooie prinsesjes. Ze dansten er op los.

Tot plots..

Het helemaal donker werd.

Uit het niets kwam een heel mooi meisje let een doosje in haar hand. In het doosje zat een poesje met de naam ‘Bili’.

Alle prinsessen kwamen dichterbij om Bili te bekijken en misschien ook te aaien. Toen Bili alle prinsessen zag werd hij helemaal bang en woest.

Hij trok zijn klauwen naar de prinsesjes.

En dan...

Plots...

BOEM PAST BANG!

Een krabbel op een prinses haar wang!

De prins kwam snel om haar te verzorgen.

Hij gaf haar een mooie zoen op de wang...

En wonder boven wonder , haar wang genas onmiddellijk!

Ze waren heel gelukkig , de Stekelbeesprinsesjes.

Tot ze op een dag de boze heksen tegen kwamen. Iedereen riep heel luid!

Het waren de stekelbeesheksenStefanie, Sabrine en Hilde.

Wat waren ze gekrompen en helemaal in lompen!

De heksen zongen: ‘Soep soep soep met sliertjes en krokante niertjes ...’.

Dit gerecht vind je in een boekje dat begint met de woorden : Er was eens ....