[dia 1]

De maanlantaarn – Loreley Amiti – Simone Stanghini

[dia 1]

*Dit is een verhaal over een meisje, Layla. Ze is pas verhuisd. Layla heeft de liefste grote knuffelkater van de wereld. Dan krijgt Layla een toverlantaarn, die alles verandert…*

[dia 2]

1.

Het was een koude, stormachtige nacht. Layla lag in bed. Haar liefste grote knuffelkater was naast haar gekropen. Ze wist nog niet dat deze nacht iets heel wonderlijks zou gebeuren.

[dia 3]

Layla was pas verhuisd.

In haar nieuwe huis stonden stapels kartonnen dozen.

Het huis voelde helemaal niet als thuis. Layla zou het liefst weer naar haar oude huis teruggaan.

[dia 4]

De maan keek door haar slaapkamerraam.

‘Ik ben blij dat jíj er tenminste nog bent,’ fluisterde ze tegen de maan. Layla hield van de maan.

De knuffelkater draaide zich om.

‘Ja, ik hou ook van jou, kater!’

[dia 5]

Layla hield ook van het lichtjesfeest, Chanoeka. In hun oude huis hadden ze altijd de acht wonderlijke avonden gevierd. Elke avond werd een nieuw kaarsje aangestoken, tot ze alle acht vrolijk brandden.

En elke avond had Layla een nieuw cadeautje gekregen.

[dia 5]

Vanavond was de eerste Chanoeka-avond, het grote lichtjesfeest ging beginnen. Maar dit jaar was alles anders. Eigenlijk was er niets hetzelfde in het nieuwe huis. Bijna al haar spullen zaten nog in de kartonnen dozen. Layla had papa's gitaar nog gevonden, maar pappa had nog geen tijd om lichtjesliedjes te zingen.

Zoals elk jaar met Chanoeka had Layla ook vandaag een cadeautje gekregen.

[dia 7]

Het was een grote lantaarn met een maan erop.

Leila hield van de maan, dat klopte wel. Maar ze had al een nachtlampje, veel mooier dan deze oude stoffige lamp. Wat moest ze doen met een lelijke oude lantaarn?

[dia 8]

Boos gooide ze de lantaarn in een van de openstaande dozen in haar kamertje. Dit lichtjesfeest was nu al mislukt!

[dia 9]

Plotseling ging de deur van haar kamer voorzichtig open. Layla kroop snel weer in bed.

Ben je nog wakker?, fluisterde Layla’s mamma.

Layla antwoordde niet, en deed net of ze sliep. Ze was gewoon boos. De kater keek naar mamma. Hij zei: ‘Ze is boos!’ Maar mamma deed net of ze het niet hoorde.

***[dia 10](doe de eerste kaars aan)***

[dia 11]

Toen Layla door haar oogharen keek, zag ze, dat mamma een kaarsje had aangestoken. Ze zette het kaarsje in de oude lantaarn, en zette hem voor het raam.

‘Soms zijn de dingen veel minder erg dan ze lijken. Nieuwe dingen hebben altijd iets wonderlijks’, fluisterde mamma, en toen ging ze de kamer uit.

2.

[dia 12]

Nieuwsgierig glipte Layla uit bed en liep naar de vensterbank. Ze bekeek de maanlantaarn nog eens heel precies, maar hij zag er nog net zo oud uit. De knuffelkater aaide over het glas.

Met een ernstig gezicht pakte Layla de lantaarn, en liet hem schijnen op haar nieuwe kamertje.

Plotseling zag Layla iets vreemds. Uit een van de kartonnen dozen sproeiden kleine lichtvonkjes!

[dia 13]

Zo zachtjes mogelijk schoof ze, samen met de knuffelkater, de zware doos opzij. De vonkjes kwamen uit een klein, vastgeschroefd plankje tegen de muur.

Pappa had gezegd dat daarachter leidingen of iets anders saais zou zitten. Maar toch kwamen die schitterende vonkjes uit dat kleine muurplankje!

[dia 14]

Layla probeerde de plank los te krijgen met alles wat de knuffelkater kon vinden: een potlood, een liniaal, een euromunt…. Ze probeerde het zelfs met haar nagels. Maar het plankje bleef muurvast zitten.

[dia 15]

Boos schopte Layla tegen het plankje.

‘Ik haat dit huis!’ schreeuwde ze. ’Ik wou dat ik weer in ons oude huis was. Ik wil met mijn vriendinnen spelen, en ik wil dat er nooit meer iets verandert!’

En toen gebeurde het!

***[dia 16]***

***(doe de tweede kaars aan)***

[dia 17]

Ineens klonk zachte muziek! De muziek kwam uit de oude maanlantaarn. Het kaarsvlammetje danste vrolijk op de engelachtige melodie. En kijk: de schroefjes van het plankje dansten mee! Ze draaiden en draaiden, tot ze een voor een op de grond vielen. De knuffelkater tikte ze opzij met een poot.

Langzaam draaide het plankje als een deurtje open. Langzaam deed Layla een paar stapjes dichterbij.

Toen ze achter het deurtje keek, zag ze een reusachtige verrassing: Layla had nog nooit zoiets moois gezien.

[dia 18]

Achter het plankje was het helemaal niet saai – pappa had geen idee!

Overal glansden lichtjes in alle kleuren van de regenboog, glitterlichtjes straalden warm op Layla’s gezicht. Zou ze naar binnen durven? De knuffelkater was er al in gesprongen.

De lichtende tunnel leek wel erg lang – je kon het eind niet zien.

Layla twijfelde even. Toen keek ze haar kamertje nog eens rond, en pakte de maanlantaarn. [dia 19]

Toen klauterde ze achter de knuffelkater aan, de lichtgevende tunnel in.

Wat een wonderlijke tunnel was dat!

[dia 20]

Overal tussen de glitterlichtjes hingen foto’s van Layla en haar vriendjes. Hoe meer foto’s Layla zag, hoe sneller ze wilde kruipen. Ze miste haar vriendjes en haar oude huis zo! De kater sprong op haar rug.

[dia 21]

Plotseling kwam ze aan het eind van de tunnel. Layla zag een ander klein deurtje.

De knuffelkater dacht na: zou hij durven?

Layla ademde diep in, deed het deurtje voorzichtig open en kroop erdoor.

3.

[dia 22]

Wat was dat nu? Layla stond in haar oude kamertje! Maar dat kon toch niet? Ze hadden toch alles in kartonnen dozen gestopt, en wel honderd kilometer met de vrachtwagen gereden naar het nieuwe huis. En toch was alles hier! Alles was precies zoals het was!

Met een stralend gezicht kroop Layla uit de tunnel. De knuffelkater sprong op het bed en begon op en neer te springen.

[dia 23]

Layla rende naar het raam. Ze schoof het gordijn opzij en keek naar buiten. Kijk, meneer Rozenboom liet zijn hondje uit, en Susie van hiernaast lag te brullen in haar kinderwagen. Dat deed ze altijd; ze hield niet van in de kinderwagen liggen.

[dia 24]

Layla draaide zich om en zag Minou voor zich staan.

Ik heb je gevonden! riep Minou vrolijk.

Kom, nu moeten we David nog vinden.

Minou en David waren Layla’s beste vrienden.

Minou! Layla en Minou omhelsden elkaar, het was heerlijk om haar weer te zien.

***[dia 25]***

***(doe de derde kaars aan)***

[dia 26]

De knuffelkater had David al snel gevonden: hij lag onder het bed.

Wat was het fijn, zo weer samen te spelen en te giechelen!

[dia 27]

Er werd op de deur geklopt, en Layla’s mamma kwam binnen met een blad vol met taartjes, koekjes en chocolademelk.

‘Lekker!’ riepen de kinderen. De knuffelkater zorgde ervoor dat alle taartjes eerlijk verdeeld werden.

Het was heerlijk, dacht Layla. Zo moet het altijd blijven.

4.

[dia 28]

‘Wie wil verstoppertje spelen?’ vroeg Minou. Ze deed haar ogen al dicht en begon te tellen. Layla was dolgelukkig. Ze verstopte zich achter het gordijn. Buiten liet meneer Rosenboom zijn hondje uit. Susie in de kinderwagen brulde.

‘Ik heb je gevonden!’ Milou stond weer voor haar.

[dia 29]

‘Nu moeten we David zoeken.’ De knuffelkater vond David weer onder het bed.

Minou en David zeiden dezelfde dingen als daarnet, maar Layla merkte het niet.

[dia 30]

Layla’s mamma klopte op de deur, en ze had een blad vol met taartjes, koekjes en chocolademelk. De knuffelkater zorgde ervoor dat alle taartjes eerlijk verdeeld werden.

Deze keer had Layla wel een volle buik van al dat eten en drinken.

[dia 31]

‘Wie wil verstoppertje spelen?’ vroeg Minou. Ze deed haar ogen al dicht en begon te tellen.

Verstoppertje, alweer? Layla speelde graag verstoppertje, maar nu werd het wel een beetje saai. Maar Minou was aan het tellen, en David kroop onder het bed.

[dia 32]

Toen verdween de deur van de wonderlijke gang. De muur was leeg. Alleen de maanlantaarn stond nog steeds bij de muur.

***[dia 33]***

***(doe de vierde kaars aan)***

**5.**

‘Ik heb je gevonden!’ Minou stond weer voor haar.

[dia 34]

En weer stapte Layla’s moeder binnen met taart en chocolademelk. De knuffelkater had nu een beetje pijn in zijn buik: teveel taartjes gegeten!

Deze keer kon Layla echt niet meer iets eten of drinken.

‘Wie wil verstoppertje spelen?’ vroeg Minou.

NEE!’’ riep Layla ineens.

‘Hoe bedoel je?’ vroeg David.

[dia 35]

‘We doen de hele tijd hetzelfde,’ riep Layla, ‘we spelen verstoppertje en we eten en drinken taart en chocolademelk!’

‘Vind je dat dan niet leuk?’

[dia 36]

‘Natuurlijk wel, maar niet de hele tijd! Je kan toch ook weleens wat nieuws doen?

Soms zijn nieuwe dingen helemaal niet zo slecht.

Het is verschrikkelijk saai als alles altijd hetzelfde blijft.’

***[dia 37]***

***(doe de vijfde kaars aan)***

6.

[dia 38]

Layla’s mamma klopte op de deur, en ze had een blad vol met taartjes, koekjes en chocolademelk.

‘Ik wil naar huis, mamma! zei Layla, maar de deur naar de gang is weg! Ik heb alleen de maanlantaarn.’

Mamma glimlachte. ‘Weet je zeker dat je weg wilt?’

Layla knikte. ‘Ik wil naar het nieuwe huis. Ik wil iets nieuws beginnen.’

***[dia 39]***

***(doe de zesde kaars aan)***

De maanlantaarn begon weer muziek te maken, en schitterende vonken vlogen door de lucht. Het geheime deurtje verscheen weer. Het stond open.

[dia 40]

Layla klapte in haar handen van plezier, en kroop de lichtgevende tunnel in. De knuffelkater ging voorop.

En weer hingen er foto’s van Layla aan de tunnelmuur. Maar deze keer waren het foto’s van Layla in haar nieuwe kamer, in haar nieuwe huis, en met nieuwe vrienden.

7.

[dia 41]

Toen ze weer in haar nieuwe kamertje was, voelde Layla zich voor het eerst echt thuis. De knuffelkater schroefde het geheime plankje weer vast en Layla de lantaarn op de vensterbank. De deur ging open.

‘Ben je nog steeds wakker? ‘vroegen pappa en mamma.

[dia 42]

Pappa knuffelde Layla en zei: ‘Het is ook wel heel veel hè, al dat nieuwe.’

‘Ja, maar het is prima,’ zei Layla, ‘nieuwe dingen hebben iets toverachtigs.’

***[dia 43]***

***(doe de zevende kaars aan)***

‘Welterusten, mamma en pappa! Welterusten maan!’

8.

[dia 44]

Layla glimlachte toen ze in slaap viel.

Morgen gaat ze voor het eerst naar haar nieuwe school, en zal ze nieuwe vrienden maken.

Morgen zal ze al haar dozen uitpakken, en haar nieuwe kamer inrichten.

[dia 45]

Morgen zal het eerste kaarsje van Chanoeka gaan branden, en ze zullen alle acht gaan branden, precies zo als in het oude huis. Nou ja, misschien niet precies zo, maar het wordt wel een heerlijk lichtjesfeest!

En de knuffelkater? Die sliep al lang!

***[dia 46]***

***(doe de achtste kaars aan)***

***[dia 46 slotdia]***