Er was eens ….

Een kleine arme jongen genaamd Lucje.

Hij was wanhopig op zoek naar kleine kaboutertjes.

Op een zonnige dag ging Lucje alweer op zoek.

Op het moment dat hij aankwam aan het bunderend bonder vlerkbos kwam een ooievaar aangevlogen.

Verwonderd keek lucje op.

‘’Hé ooievaar, waar kom jij vandaan?’’

De ooievaar vertelde dat hij uit fantasieland kwam en dat hij een brief meehad.

Beste lucje,

Ik heb vernomen uit goede bronnen dat jij wanhopig op zoek bent naar kaboutertjes.

Hierbij laat ik je weten dat ik, sneeuwwitje, jou graag help bij deze zoektocht.

Volg de kruimeltjes op de weg en je zal de kaboutertjes vinden maar laat je zeker niet afleiden want klokslag 12 uur moet je terug op je pad zijn.

Liefs,

Sneeuwwitje

Lucje ging vol goede moed op pad…

Hij zag al snel de eerste broodkruimeltjes liggen, dus hij wist dat hij op de juiste weg zat.

Hij huppelde het pad verder af en zette zijn mooie rode kapje op.

**Plots hoorde Lucje een onbekend geluid.**

**Hij keek op en zag een prachtige koets met daarin een wondermooie deerne.**

**Toen hij dichterbij kwam begonnen zijn knieën te knikken.**

**Al stotterend vroeg hij de jongedame haar naam.**

**De jongedame antwoorde: ‘’Zonder mij vind je nooit de weg, want ik ben Agnes de GPS.’’**

**‘‘Fantastisch’’, zie Lucje, ‘’Ik ben op zoek naar kaboutertjes, misschien kan jij mij helpen?’’**

**‘’Jij kan met mij mee rijden tot aan het kasteel, want daar is het bal.” “Wil jij mijn danspartner zijn?’’, vroeg Agnes de GPS**

De verleiding was te groot en Lucje besloot mee te gaan met de mooie deerne.

(Al wist hij heel goed dat hij om 12 uur terug op het pad moest zijn).

Na uren swingen hoorde hij de eerste klokslag al.

In paniek verliet hij het feest richting het pad, maar toen Lucje de trap af liep verloor hij zijn gummielaarsje.

Net op tijd kwam hij op het pad aan en zwoor bij zichzelf het pad nooit meer te verlaten. Lucje zette zijn tocht verder met maar 1 gummielaars aan zijn voeten.

Nu uren stappen kwam hij een klein jongetje tegen.

Superblij dat hij iemand tegenkwam vroeg Lucje,

 ‘’Wie ben jij?’’

‘’Ik ben klein duimpje, wat is er aan de hand? ‘’

Lucje vertelde zijn verhaal en begon zacht te snikken.

Klein duimpje had de oplossing voor zijn probleem en zei: ‘’ik heb voor jou nog een zevenmijlslaars liggen in mijn tas, gisteren nog gestolen van reus Mathias.’’

Lucje was superblij en hernam zijn tocht verder op zoek naar kaboutertjes.

Met reuzenstappen kwam hij de eerste kabouters tegen.

Euforisch liep hij de kabouters tegemoet.

‘’Wie ben jij?”, vroegen de kabouters in koor.

“Ik ben Lucje en ik ben zo blij dat ik jullie zie, na lang zoeken heb ik jullie gevonden maar waar zijn al jullie vriendjes?”

De kabouters wisten de weg en gingen mee op tocht met Lucje.

Vol goede moed stapten ze richting het noorden.

Ze zongen om de vermoeidheid tegen te gaan.

Maar plots…..

Sprong een kikker al kwakend het pad op.

De kikker had een schitterende kroon op zijn kopje.

“hé” zei Lucje verward. “Wat een schattig kikkertje ben jij?!” “Wie ben jij en van waar kom jij ineens?”

Het kikkertje keek verschrikt op en sprong van het pad af…

Zonder na te denken volgde Lucje de kikker en de 7 kabouters repten zich achter hem aan.

Hij was alweer van het pad afgegaan.

Er klonk een luid gedonder in de verte!

Geschrokken keken ze allemaal op.

Lucje was verdwenen?!

Of neen… toch niet…

“oh neen” zeiden de kaboutertjes “Lucje is veranderd in een kikker!”

De kikker met het mooie kroontje kwaakte zijn lelijke lach en zei: “ Lucje, jij bent van je pad afgegaan en jouw straf is mijn betovering!”

“Na een kus van de ware zal jij terug een mens worden. Alleen ware liefde kan de betovering verbreken.”

Volledig in paniek sprong Lucje rond…

Hij zocht samen met de kabouters de weg terug naar het pad.

Hij had zijn lesje nu wel geleerd en ging verder op zoek naar de andere kabouters maar dan wel nog steeds als kikker.

Er kwam een boosaardige reiger aangevlogen

die Lucje wou oppeuzelen.

Toen de reiger net wou toeslaan namen de kabouters plots zijn 2 poten vast waardoor Lucje net op tijd kon wegspringen.

Zijn kaboutervrienden hadden ervoor gezorgd dat Lucje niet was opgegeten.

Ze hebben zijn leven gered!

Ze juichte en vol goede moed stapte ze verder.

Ineens zagen ze een mooi fel licht in de verte.

1 van de kabouters wist dat ze het mooie licht moesten volgen.

“We zijn bijna in kabouterland riep diezelfde kabouter.”

Alles in het bos werd plots kleurrijk en zo mooi, dat ze er wel bijna moesten zijn.

Voor ze de grens overstaken verscheen een wondermooie fee met ogen als sardientjes en borstjes als mandarientjes.

Ze had een hemels mooie stem en sprak: “welkom in kabouterland!”

“Al je kaboutertjes wachten in de vallei en jouw ware liefde zal je daar ook vinden.”

Toen kikker Lucje dit hoorde begon hij vol vreugde aan zijn laatste uitdaging samen met de 7 kabouters.

Na een tocht van verschillende uren kwamen ze aan in de kaboutervallei.

Al snel zag kikker Lucje al deze vrolijke kabouters.

Hij wist dat zijn opdracht volbracht was.

Maar…

Hij wist dat hij niet voor al deze kabouters kon zorgen zolang hij nog een kikker was.

De fee kwam naar de kikker toe en sprak tot hem.

“Je hebt je niet gehouden aan de afspraken maar omdat je toch bleef volhouden krijg je nog een laatste kans om als je eigen Lucje door het leven te gaan. Er staan mooie prinsessen op jou te wachten. Kus de ware en wordt terug jezelf!”

De kikker tuitte zijn lippen en kuste het eerste meisje maar dit liep helemaal fout af! Er verscheen een hele dikke en lelijke wrat op zijn kikkerneusje.

Met veel schrik sprong hij toch op het volgende meisje af.

Hij kuste de mooie prinses maar…

Terug verscheen er een harige, puntige wrat.

deze keer op zijn oor.

Met knikkende pootjes en beverige adem ging hij naar een laatste meisje en had een gevoel zoals hij nog nooit had gevoeld!

De vonken sprongen over, zijn hart stond in vuur en vlam.

Het was niet te blussen dus bleef hij Agnes de GPS kussen!

Plots veranderde de vieze en lelijke kikker terug in zijn eigen Lucje.

Overdonderd van blijdschap stapte ze samen in het huwelijksbootje en gaven ze een gigantisch feest.

Uiteindelijk zorgden Lucje en Agnes voor alle kaboutertjes die Lucje op zijn zoektocht had tegen gekomen.

Iedereen was blij en dansten samen tot een stuk in de nacht.

Ze leefden nog lang en gelukkig!!!