**De barmhartige samaritaan**

**Harry:** (*Schreeuwt luid achter de poppenkast)* Oooh… Au… Au… Au…Help! Is er iemand die me kan helpen. Help! Ik heb hulp nodig. Bel 012. Bel 012. *(Komt op!)* Is er dan niemand die me even kan helpen? Ik denk dat ik dood ga…Oooo, Au, au, au… Help!

**Lotte:** Joehoe, Harry ik kom. Hou vol! Ik kom eraan!

**Harry:** O, au, au, au, au… Het doet zo’n pijn. Au, au, au..

**Lotte:** *(Komt op en kijkt om zich heen.) Waar* ben je…? Ah daar. Tjonge wat

maak jij een lawaai zeg? Wat is er gebeurd?

**Harry:** *(Snik, snik…)* Ik heb mezelf pijn gedaan.

**Lotte:** Waar?

**Harry:** In de zandbak.

**Lotte:** Ik bedoel niet waar je je pijn hebt gedaan. Maar waar het pijn doet.

**Harry:** (*kijkt naar beneden.*) Hier.

**Lotte:** Op je hoofd?

**Harry:** (*Kijkt weer naar beneden.*) Nee Lotte – daar beneden aan mijn grote teen.

**Lotte:** Laat eens zien. Hm… ik zie niks hoor.

**Harry:** Wat? Zie je die mega grote reuzen splinter in mijn grote teen niet?

**Lotte:** Nee, niets te zien. Hij is foetsie.

**Harry:** O nee! Ook dat nog! Is mijn grote teen eraf?

**Lotte:** Nee Harry. Je grote teen zit er nog aan, maar de splinter is foetsie.

**Harry:** Nou het doet nog wel heeeeeeeel veel pijn. Ik dacht echt even dat ik dood zou gaan.

**Lotte:** Ja, dat denken mannen wel vaker als ze zich pijn doen of ziek zijn. Maar het valt mee hoor Harry, ik ga wel even een pleister voor je halen. Ik ben zo terug.

**Harry:** Dank je Lotte.

**Lotte:** Zo, hier ben ik weer. Met een grote pleister. *(Doet pleister op zijn voet.)* Zo, hij zit erop hoor.

**Harry:** Boehoehoehoe…

**Lotte:** Huh? Waarom ga je nu weer huilen? Je splinter is eruit. Er zit een grote pleister op je teen. Het is nu toch over?

**Harry:** Nou Lotte, ik ben gewoon heeeeeeeeeel verdrietig. Er was niemand in de speeltuin die me kwam helpen. Niemand. Terwijl ik heel hard huilde en bijna dood ging.

**Lotte:** Hm… Dat is inderdaad niet zo leuk.

**Harry:** En ik maar roepen: Bel 012 – Bel 012 . Maar niemand pakte zijn mobiel.

**Lotte:** Dat snap ik. Het is niet 012, maar 112.

**Harry:** O… 112. Misschien pakte daarom niemand zijn mobiel. Ik ben niet zo goed met cijfers Lotte. Maar gelukkig hoorde jij mij en kwam je me redden.

**Lotte:** Ja, natuurlijk. Je bent toch mijn naaste.

In de Bijbel staat dat je je naaste moet helpen.

Dus probeer ik dat te doen.

**Harry:** Maar jij bent toch niet mijn naaste?

Jij woont helemaal aan de andere kant van de poppenkast.

**Lotte:** Dat is waar. Maar je naaste zijn niet alleen je buurman of buurvrouw.

De Here Jezus vertelde lang geleden een verhaal over wie allemaal je

naaste zijn. Dat verhaal ken je toch wel?

**Harry:** Ehm… even denken. Nee, ik weet het even niet

Ik kan vandaag niet meer zo goed nadenken Lotte.

Mijn grote teen doet te veel pijn.

**Lotte:** Ik heb een idee. Vandaag is er Kidschurch. Zullen we daarnaar toe gaan

en vragen of juf Lida dat verhaal wil vertellen?

**Harry:** Ja, leuk. Juf Lida kan altijd heeeeeeel mooi vertellen.

**Lotte:** Oké, ga je mee dan?

**Harry:** Dat wil ik wel, maar dat gaat niet.

**Lotte:** Dat gaat niet? Hoezo niet?

**Harry:** Ik kan toch niet lopen met een zere teen.

**Lotte:** Oooooo Harry…. Nou, kom maar op mijn rug dan. Dan draag ik je wel.

**Harry:** *(Springt op rug.)*

**Lotte:** Zit je goed?

**Harry:** Ja prima.

**Lotte:** Oke, dan gaan we.