Ik kan niet meer…” zei de kleine slak.

“Toe maar.” Zei de grote.

“Echt niet!”, protesteerde de kleine.
“Oké”, zuchtte de grote slak welwillend. “Kruip dan maar op mijn rug, ik help je wel.”
“Mijn rug is sterk en ik ben groot.”
“Zonder jou ga ik niet verder, ik laat je niet alleen!”
“Fijn!” Zei de kleine slak; “je bent lief!”
“Zo hoort het toch?”, zei de grote slak.
Ze stopten even.
(…)

"Binnen enkele jaren ben ik oud en traag. Draag jij dan zorg voor mij?", vroeg grote slak voorzichtig.
"Ik laat je nooit alleen, grote slak," klonk het beslist.
"Later ben ik groot en sterk, en dan zoek ik een lief slakkenvrouwtje. Dan dragen wij jou mee. Met ons twee."
"Je bent lief", zei de grote slak.
"Kruip nou maar op m'n rug."

Zo komt het dat ik grote slak en kleine slak tezamen tegenkwam in mijn moestuin. De kleine bovenop het huisje van de grote. Samen op zoek naar een lekker blaadje sla. En weet je wat ik bijna zeker weet? (…) Dat ze het samen hebben opgegeten, eerlijk gedeeld, die kleine en die grote slak.

*L. Van Elsen*