**POPPENKASTSPEL: JONA**

**Scene 1: Jona moet naar Nineve**

JONA:Hé hallo allemaal. Nou dat is me wat zeg.

 God heeft me gevraagd om naar Nineve te gaan.

Ik moet de mensen daar vertellen dat God boos op ze is, omdat ze zoveel verkeerde dingen doen. Als ze daar niet mee stoppen, zal God de stad verwoesten. Nou dat ga ik echt niet doen hoor. Duhhuh… Ze zien me daar aankomen.

Bovendien is Nineve de grootste vijand van ons land. Het is juist mooi als

God de stad verwoest. Dan zij we eindelijk van die lui af. Ha, ha,ha…

Dus ik heb een plannetje bedacht.

 Ik verstop me voor God.

 Ik ga met de boot naar Tarsis.

 Dat is een mooie stad in Spanje.

 En in Spanje schijnt altijd de zon.

 Perfecto!

 Ik ga even mijn tas inpakken. Tot zo.

*(Jona gaat af. Achter de coulisse hoor je hem verder praten.)*

 Zonnebrand, een zonnebril, een zonnehoed, m’n zwembroek…

**Scene 2 – Op de boot**

*(Jona komt zingend bij de boot: Berend Botje ging uit varen, met zijn scheepje naar Zuid Spanje… Hij draagt een zonnebril en heeft een zonnehoed op.)*

JONA: Hallo kapitein, gaat deze boot naar Tarsis?

ZEEMAN 1: Ja, dat klopt.

JONA: Dan wil ik graag mee.

ZEEMAN 1: Enkele reis of retour?

JONA: Enkele reis graag. Ik denk niet dat ik nog terugga.

ZEEMAN 1: Wat is uw naam?

JONA: Jona.

ZEEMAN 1: Welkom aan boord Jona. We vertrekken over vijf minuten

JONA: (*Gaat relaxt zitten. Op de achtergrond klinkt het geluid van een vertrekkende boot (toet-toet…)*

Wauw! Relaxt man! Ik was wel even toe aan vakantie. Van God hoor ik niets meer, dus dat is mooi. Hij heeft inmiddels vast een andere profeet gevonden die naar Nineve gaat.

*(zeeman geeft hem een glas limonade)*

Zo.. cocktailtje erbij… heerlijk!

ZEEMAN 1: En Jona, hoe bevalt de reis tot nu toe?

JONA: Prima! De zee is rustig en het eten is heerlijk.

ZEEMAN 1: U boft. De weersvoorspellingen zijn prima deze week.

JONA: Ja, ik zie het. Geen wolkje te bekennen. Hoe laat eten we vanavond?

ZEEMAN 1: Om een uur of zes.

JONA: Mooi, dan ga ik nog even een tukkie doen voor het eten. Later!

 *(Jona gaat af. )*

ZEEMAN 1: *(Maakt zingend schoon… Wat zullen we doen met de dronken zeeman wat zullen we doen…Kijkt naar boven.).* Hé, wat is dat nu? Het zonnetje verdwijnt.… Donkere wolken… de golven worden hoger… Het lijkt erop dat Piet Paulusma het weer eens mis had met zijn weersvoorspellingen. Er is storm op komst.

ZEEMAN 2: *(Komt op.)* Tjonge, ik dacht dat Piet goed weer had voorspeld. Dit

ziet er echt niet goed duit. Wat een hoge golven! Het schip is veel

 te zwaar geladen voor dit weer.

 We moeten het schip lichter maken, anders zal het zinken. Kom op

 we gooien zoveel mogelijk spullen overboord.

 (*Gooien van alles over de rand van de poppenkast (bijv. pak koek,*

 *pak rijst, bananen…)*

ZEEMAN 1: Dag zeebeschuit! Dag rijst.

ZEEMAN 2: Dag pak spaghetti. Dag… (Pakt fles ‘sterke’ drank.)

 Oei, nee, die bewaren we nog maar even. Dat is zonde.

 *(Doen alsof ze zich goed vast moeten houden, bewegen met het*

 *schip heen en weer van de ene kant van de poppenkast naar de*

 *andere kant.)*

ZEEMAN 1: Ik geloof niet dat het helpt. Nog even en we gaan ten

 onder. Mammie !!!

ZEEMAN 2: Je moeder is hier niet man.

 Alleen de goden kunnen ons nog redden.

 Laten we hen om hulp roepen.

ZEEMAN 1: Goed plan! Neptunus, Apollo help ons!

ZEEMAN 2: God van Atlantis en Aphrodite heb medelijden met ons!

ZEEMAN 1: Dit helpt ook niet. Misschien is er nog een God.

ZEEMAN 2: Ja, misschien moeten we die kerel even roepen.

ZEEMAN 1: Jona?

ZEEMAN 2: Ja die. Waar is hij eigenlijk?

ZEEMAN 1: Hij ligt te slapen.

ZEEMAN 2: Te slapen??? Terwijl wij bijna vergaan???

ZEEMAN 1: Ik ga hem wel roepen.

  *(Gaat af en roept achter de coulisse.)*

JONA: Wat is er? Is het eten klaar? *(achter de coulisse)*

ZEEMAN 1: Nee, we hebben al het eten overboord gegooid.

JONA: Overboord gegooid?

ZEEMAN 1: Ja, het is noodweer man.

 Het schip vergaat bijna. Help ons!

JONA: *(Komt al spugend op.)* Wat moet ik *(spuugt weer)* doen *(spuugt weer)*?

ZEEMAN 2: Bid tot jouw god. Alleen de goden kunnen ons nog redden uit deze

 storm.

JONA: *(stotterend)* B-b-b…bidden tot mijn God?

ZEEMAN 1: Ja, jullie lui uit Israël hebben toch ook wel een God?

JONA: J-J-J…ja dat wel, maar…

ZEEMAN 2: Nou schiet op dan. Wij bidden ook. Atlantis redt ons!

ZEEMAN 1: Neptunus heb medelijden met ons!

ZEEMAN 2: Het helpt niet . Ik denk dat God boos is op één

 van ons. Misschien heeft iemand iets stouts gedaan.

ZEEMAN 1: Ja, laten we kijken wie dat is. Ik pak een dobbelsteen. Diegene met

 het hoogste getal is de dader.

ZEEMAN :2 En wat doen we daar dan mee?

ZEEMAN 1: Dat zien we dan wel. Ik gooi wel eerst. *(Gooit dobbelsteen.)* Ik heb

 drie.

ZEEMAN 2 : Eén of twee… *(Tuft op dobbelsteen.)* Twee!

 Pfff… gelukkig ik ben het niet. Nu jij nog Jona.

JONA: *(Slikt hoorbaar.)* Eén… één … *(Tuft ook op dobbelsteen.)* Oh nee…

ZEEMAN 1 + 2: Zes!

ZEEMAN 1: Jij bent de schuldige Jona. Wat heb je gedaan? Vertel op man.

 Waarom is jouw God zo boos dat hij deze stormt naar ons

 toestuurt?

JONA: O, o, o… *(kreunt)* Het spijt me. Het is inderdaad mijn schuld.

 Ik ben een profeet van God. God gaf me een opdracht.

 Maar ik luisterde niet.

ZEEMAN 2: Wat moest je dan doen?

JONA: Ik moest naar Nineve om de mensen te vertellen dat ze moesten

stoppen met verkeerde dingen doen. Als ze dat niet zouden doen, zou God de stad verwoesten.

ZEEMAN 1: Kan jou God dat dan?

JONA: Ja, dat kan Hij met gemak.

ZEEMAN 2: Dan moet Hij wel heeeeeeeeeel machtig zijn.

JONA: Dat is Hij ook. Hij i de enige ware God. Hij schiep de hemel, de aarde en

 de zee en alles wat leeft.

Ik ben echt zo dom geweest. God gaf mij een opdracht, maar ik wilde niet luisteren. Daarom ging ik met jullie mee. Ik wilde vluchten voor Hem. Maar dat kan helemaal niet. God hoort en ziet alles.

ZEEMAN 1: Wat moeten we nu doen. De zee wordt steeds wilder.

JONA: Gooi me maar in zee. Dan zal de storm gaan liggen en zijn jullie weer

 veilig.

ZEEMAN 2: Nee, joh… Zo bruut zijn we niet.

 Je hebt betaald voor de reis en bent onze gast.

 Samen uit, samen thuis.

 Pak de roeispanen mannen, we redden het wel. In de verte zie ik

 land.

 *(pakken roeispanen)*

ZEEMAN 1 + 2: Hé hup, hé hup, hé hup…

ZEEMAN 1: Het helpt niet. We moeten kiezen.

 Of we gaan er allemaal aan of we gooien Jona overboord.

ZEEMAN 2: Dan wordt het Jona. Pak hem mannen.

 *(Wiegen hem heen en weer: 1… 2… 3…*

*Jona wordt over de rand van de poppenkast gegooid. De zeemannen kijken hem over het randje van de boot na.)*

JONA: HELLUP! O nee… daar ga ik. Dit was het dan… Blub… blub… blub…

Aaaaaaaghhhhhh… een grote vis! Mamaaaaaaaaaaaaaaa!!!

ZEEMAN 1: Huh, kijk nou. De wind gaat liggen… en kijk daar is het zonnetje ook.

ZEEMAN 2: Ja, we zijn gered. Die God van Jona moet wel heel machtig zijn.

ZEEMAN 1: Ja, als we weer aan land zijn ga ik eens uitzoeken welke God dat is.

 Daar wil ik meer van weten.

ZEEMAN 2: Ja, ik ook. Maar nu gaan we eerst het schip opruimen. Wat een

 bende. Laten we maar beneden beginnen.

**Scene 3: In de vis**

JONA: *(Komt op met walvisplaat om hem heen.)*

 Wat is het donker hier. Brrr… en wat een stank. Ieuwh!…

 Hoe heb ik toch zo dom kunnen zijn.

O Here God, het spijt me zo dat ik ongehoorzaam was.

Geeft u me alstublieft nog een kans.

Red me alstublieft.

Als u dat doet, zal ik naar Nineve gaan.

Dat beloof ik.

*(De walvis zwemt naar land en spuugt Jona uit.)*

Jona: Ouch! M’n billen! Au au au…

 *(Kijkt om zich heen.)*

 Hé ik zie zand. Ik leef nog! De vis heeft me uitgespuugd.

 O, dank u God. U heeft mijn gebed verhoord.

 Ik ga nu eerst even naar huis voor schone kleren en een warm bad

 en dan vertrek ik over een paar dagen wel naar Nineve.

GOD: *(Zware boze stem achter de coulisse.)* Jona…

JONA: Oke, oke… Dan ga ik niet eerst naar huis voor schone kleren

 Ik zal meteen doen wat ik u heb beloofd.

 Daar gaan we dan. Op naar Nineve!