Sprookje (voorlopig nog) zonder naam

Er leefden eens nog niet zo lang geleden en niet zo ver van hier drie kinderen in één gezin: Kristel, Pieter en Jeroen.

Het was woensdag en zoals op elke woensdag gingen Kristel, Pieter en Jeroen spelen in het grote bos. Om in dat bos te geraken, moesten ze eerst een hele tijd stappen door mooie velden en weiden die vol stonden met bloemen in alle kleuren van de regenboog.

“Wacht even!” riep Jeroen plots die al een hele tijd dromend aan het genieten was van de prachtige natuur onderweg. “Ik ga bloemen plukken voor ons mama. Daar zal ze straks heel blij mee zijn.” En Jeroen plukte zeven bloemen, eentje in elke kleur van de regenboog: (7x tingsha’s) een rode bloem, een oranje bloem, een gele bloem, een groene bloem, een blauwe bloem, een paarse bloem en een rose bloem. Toen hij al die mooie bloemen geplukt had, zag hij dat Kristel en Pieter niet echt gewacht hadden. Dus stak hij de bloemen vlug in zijn rugzakje en begon te lopen om zijn broer en zus in te halen.

Een beetje later kwamen ze samen aan in het bos. Daar gingen ze meteen naar de grote, oude holle boom waar ze hun kamp gemaakt hadden.

Toen Kristel in de holle boom kroop, zag ze plots een klein gaatje in de bodem dat ze nog nooit eerder gezien had. Nieuwsgierig als ze was, begon ze er dadelijk in te peuteren om het gaatje groter te maken. “Pieter en Jeroen, kom eens helpen!” riep ze en Pieter en Jeroen gingen helpen met peuteren en graven om het gat groter te maken. Het gat werd zo groot dat Kristel haar hoofd er in kon steken en dat deed ze dan ook. “Wow!” riep ze “Dat is hier een geheime trap naar beneden! Kom, we maken het gat nog groter en we nemen de trap!”

“Is dat wel een goed idee?” vroeg Pieter “Misschien is dat wel gevaarlijk?”

“Maar nee.” zegden Kristel en Jeroen en ze begonnen nog sneller te graven.

Als het gat groot genoeg was, nam Kristel als eerste de trap. Jeroen volgde haar onmiddellijk. Pieter twijfelde even, maar volgde tenslotte ook.

Het was een goed verlichte trap, want op elke trede stond een klein kaarsje. Voorzichtig stapten ze, trede na trede, naar beneden. (duimpiano) Toen ze beneden toekwamen konden ze hun ogen niet geloven: het leek wel dat ze in een snoepbos terecht gekomen waren. Alles was van snoep: het gras, de bloemen, de paddestoelen, de bomen, de wolken, zelfs de beekjes waren van frisdrank. Op het kabbelen van het beekje na was er niks te horen. “Wat is het hier stil.” zei Jeroen “Ik hoor geen enkel dier, geen vogeltje, geen insect, niks, dat is eigenaardig.”

Ze begonnen te eten van al het lekker snoep dat er aanwezig was. “Hier zouden we wel willen wonen, hé.” zei Kristel. Pieter en Jeroen knikten met hun mond vol snoep. Na een tijdje zei Jeroen “Laten we verder stappen, want ik heb het gevoel dat hier iets niet pluis is.”

Dus stapten ze verder tot ze aan een klein dorpje kwamen waar ook alle huizen van snoep waren. De mensen in het dorp waren allemaal heel verdrietig. Niemand praatte of lachte. Iedereen liep met zijn hoofd naar beneden.

“Waarom zou iedereen hier zo verdrietig zijn?” vroeg Pieter zich af.

“Dat zullen we snel weten.” zei Kristel en ze stapte naar een meneer die er heel anders uit zag dan de andere mensen. Hij had een kostuum aan in vrolijke kleuren en een puntmuts met belletjes. (belletjes)

“Dag meneer.” zei Kristel “Wie bent u?”

“Ik ben de hofnar.” antwoordde de meneer.

“Waarom is iedereen zo droevig?” vroeg Kristel.

“Dat is een lang verhaal.” zei de hofnar en hij begon te vertellen. “Vroeger woonden wij hier in bloemenland. Het land werd geregeerd door onze lieve bloementoverkoningin die erg veel van lekker geurende bloemen houdt. We hadden hier een prachtige natuur, iedereen was gezond en gelukkig en we lachten heel veel.

Maar onze koningin had een boze stiefzus die ook koningin was van een ander land. Maar in dat land waren de mensen niet gelukkig. De boze stiefzus was daarom zo jaloers op onze koningin dat ze ons bloemenland omtoverde in snoepland. Eerst vonden we dat niet zo erg, zeker de kinderen niet. Maar na een tijdje begon iedereen buikpijn te krijgen en moe te worden van al dat gesnoep en gebrek aan gezonde lucht en gezond eten. En onze huisdieren gingen allemaal dood. En ook de dieren in de vrije natuur stierven. In een vijver van coca cola bijv. kunnen immers geen kikkers en vissen overleven.”

Pieter had zitten denken en vroeg aan de hofnar “Jullie koningin is een toverkoningin, hé?”

“Ja” zei de hofnar.

“Kan ze snoepland dan niet gewoon omtoveren in bloemenland?” vroeg Pieter.

“Nee” zei de hofnar “Dat is juist het probleem. Onze koningin is nu ook heel ongelukkig, net als iedereen hier, en ze kan alleen toveren als ze gelukkig is.”

“Kan je ons naar de koningin brengen?” vroeg Kristel.

“Zeker” zei de hofnar “Volg me maar.”

Na een tijdje stappen kwamen ze aan een groot kasteel met een prachtige tuin. Maar ook het kasteel en de tuin waren van snoep.

Toen ze bij de koningin kwamen, zat ze heel verdrietig op haar troon van snoep, met haar hoofd tussen haar handen.

“Koningin?” zei de hofnar “Ik heb drie vreemdelingen bij die u graag willen spreken.”

“Heb je hen het droevige verhaal verteld?” vroeg de koningin.

“Ja” antwoordde de hofnar en er viel een lange stilte.

Kristel, Pieter en Jeroen waren ondertussen wat dichter bij de koningin gaan staan. Plots hief de koningin haar hoofd op “snuf snuf, wat ruik ik, snuf snuf, ik ruik bloemen!”

“Ja, dat klopt.” zei Jeroen en hij nam de bloemen voor mama uit zijn rugzakje. Toen verscheen er een glimlach op het gelaat van de koningin. (windchime)

“Jeroen, geef die bloemen aan de koningin.” zei Kristel “We plukken er straks wel nieuwe voor mama.” En dat deed Jeroen. Toen de koningin aan de mooie bloemen geroken had, begon ze uitbundig te lachen van vreugde. (windchime) Daarop riep Pieter “Koningin, nu kan u wel terug toveren! Nu kan u snoepland terug omtoveren in bloemenland!”

De koningin moest even zoeken naar haar toverstokje, want dat had ze al lang niet meer gebruikt. Toen ze het gevonden had, stak ze het in de lucht en zei “HOCUS POCUS PASSEVEGEN, SNOEP, IK KAN ER NIET MEER TEGEN!

LATEN WE SAMEN TELLEN TOT 7, OM BLOEMENLAND TE LATEN HERLEVEN” *(samen met de kinderen)* “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7” (tingsha’s) Onmiddellijk verdween al het snoep en kwam er weer echte natuur voor in de plaats: echt groen gras, echte grote bomen, echte prachtige, geurende bloemen, echte groenten in de groententuin, echt blauw water in de beekjes, echte gezonde lucht... en de huizen waren weer van steen.

“En nu de dieren nog!” riepen Kristel, Pieter en Jeroen in koor.

“HOCUS POCUS PASSEVEGEN, SNOEP, IK KAN ER NIET MEER TEGEN! LATEN WE SAMEN TELLEN TOT 7, OM OOK DE DIEREN TE LATEN HERLEVEN” *(samen met de kinderen)* “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7” (tingsha’s)

En dadelijk verschenen er poezen en honden, vogeltjes en insecten, paarden en koeien, konijnen en cavia’s en nog veel meer dieren.

Kristel, Pieter en Jeroen waren blij dat ze hadden kunnen helpen, maar nu was het tijd om afscheid te nemen. Het was immers al laat en mama zat thuis te wachten met het eten. Uit dankbaarheid kregen ze van de koningin en haar onderdanen een ontzettend grote bos prachtige bloemen voor hun mama. Daarop wensten ze iedereen in bloemenland nog veel geluk en liepen ze snel terug naar de geheime trap. (duimpiano) Buiten adem kwamen ze terug thuis aan. “Dankjewel voor de mooie bloemen.” lachte mama, “Jullie zullen wel honger hebben.” “Heel veel honger” antwoordden de drie “maar we willen wel alleen gezond eten op ons bord.” Mama snapte er niks van, maar jullie wel, hé? *(naar de kinderen toe)*

In bloemenland leefden ze nog lang en gelukkig en Kristel, Pieter en Jeroen besloten om voortaan veel minder te gaan snoepen.

Vragen na het voorlezen:

* Wie kan het verhaal in het kort navertellen/samenvatten?
* Wat zou een leuke naam zijn voor dit sprookje?
* Wie is durver/doener (K), denker (P), dromer (J)?
* Wat leren we uit dit sprookje?
* Wat gebeurde er bij dit geluid? (tingsha’s, windchime en/of duimpiano laten horen)

Bijhorend liedje (op melodie van 1 2 3 4 hoedje van papier):

Kristel, Pieter en Jeroen

Volgden de trap

En kwamen toen

Plots in snoepland terecht:

Niks was daar nog echt:

Bomen, bloemen, gras van snoep

Iedereen buikpijn en dieren zoek

Snel wisten ze wat te doen:

Minder snoepen en leve het groen!

Bijhorend spelletje:

De kinderen liggen op de grond en ik ga rond met mijn toverstokje en zeg: “HOCUS POCUS PASSEVEGEN, IK WIL DAT ALLEEN DE ... BEWEGEN.”

Ik vernoem telkens een lichaamsdeel dat de kinderen dan moeten laten bewegen vb: handjes, neusjes, voetjes, duimpjes,...