**Verhaal: Een lekkere boterham**

Geschreven door Mie Reyniers

Door het bos lopen drie kabouterkindjes. Op bun rug dragen ze een grote mand. Die vullen ze met paddenstoelen, bessen en plantjes. De mand wordt zwaar, maar dat deert hen niet. Alleen op stap gaan door het diepe, donkere bos betekent heel wat. Dat betekent dat je groot wordt, bijna zo groot als papa kabouter.

Om middernacht rusten de kabouterventjes uit. Ze halen de zware mand van hun schouders en zetten hem op de grond. Daarna ploffen ze neer op het zachte mos. Kabouter Stip schopt zijn laarzen uit. Kabouter Hobbeltje veegt het zweet van zijn gezicht. Kabouter Zwiebel zucht diep. ‘Honger’, kreunt hij.

De kaboutertjes nemen hun pakje boterhammen. Stip haalt een dikke boterham uit zijn pakje. Het brood is mals en ruikt heerlijk. Stip opent zijn boterham. Er ligt verse kaas op, met radijsjes en waterkers. ‘O kijk, er zit een briefje bij,’ zegt Stip verrast, Van mama!’ Eet smakelijk, leest hij. Stip neemt een grote hap uit zijn boterham en smakt genietend. ‘Mmm, heerlijk’, mompelt hij met zijn mond vol. ‘Wat kan mama lekkere

boterhammen klaarmaken.’

Ook Hobbeltje neemt een boterham uit zijn pakje. Het is een bruine boterham, met rozijntjes en nootjes en een dikke laag verse boter. Net zoals hij zijn boterham het liefst lust. ‘Dank je wel mama, voor deze overheerlijke boterham’, zegt Hobbeltje tegen zijn boterham. Hij neemt zo’n grote hap uit zijn boterham dat de boter tot aan zijn oren hangt. Genietend sluit hij zijn ogen. ‘Dit is de hemel’, fluistert hij.

Zwiebeltje opent met tegenzin zijn pakje. Hij weet wat erin zit: een droge boterham en een sneetje kaas. Hij maakte zijn boterham zelf klaar, want hij is alleen thuis. Mama en papa zijn op vakantie in hotel Zeezicht bij de duinkabouters. Met een diepe zucht en lange tanden neemt hij een klein hapje van zijn droge boterham. Het smaakt hem niet. Jaloers kijkt hij naar zijn vrienden en stopt met eten.

‘Wel,’ zegt Hobbeltje, ‘heb je geen honger?’ Weer zucht Zwiebeltje. Toch wel,’ zegt hij, ‘ik heb reuzehonger. Maar mijn boterham is niet zo lekker. Als mama hem klaarmaakt, is hij veel lekkerder.’ ‘Daar heb je gelijk in’, zegt Stip en hij neemt weer een grote hap uit zijn boterham. Hobbeltje geeft hem een duw met de elleboog. ‘Wat?’ vraagt Stip verwonderd. En dan kijkt hij naar Zwiebeltje. Hij snapt het. Hij deelt zijn boterham in twee en geeft een deel aan Zwiebeltje. Ook Hobbeltje geeft een stuk aan Zwiebeltje. Zwiebeltje zakt onderuit en hapt afwisselend in de boterham met verse kaas en in de bruine boterham met boter. ‘Boterhammen van een mama zijn duizendmaal lekkerder’, zucht hij gelukkig en hij neemt zo’n grote

hap waarop zelfs een reus jaloers zou zijn.