**Bekky vertelt het kerstverhaal**

HARRY: Goedemorgen allemaal. Nou dat is me ook wat. Lotte zou vanmorgen het kerstverhaal vertellen, maar ze belde net op dat ze niet kwam. Ze is bang dat ene ome ---- Kron hier zou zijn en daarom durfde ze niet te komen. Het moet een hele nare oom zijn, want zelfs premier Rutte waarschuwde op de televisie voor die ome--- Kron. Zelfs de scholen zijn dicht om hem buiten te houden. Maar goed, Lotte heeft gezegd dat haar vriendin Bekky niet bang is voor die ome Kron, dus komt zij zo hierheen om jullie het kerstverhaal te vertellen.

Bekky: *(Komt blatend op….)* Hé hallo Harry. Ik hoorde je mijn naam al noemen. Maar het is eigenlijk geen Bekky, Maar Behehekky.

HARRY: Sorry, Behehekky

BEKKY: Geeft niet Harry. Bijna niemand zegt mijn naam in één keer goed.

HARRY: Maar….wacht even. Begrijp ik het goed? Ben jij het vriendinnetje van Lotte?

BEKKY: Ja, dat heb je goed begrepen.

HARRY: Dus jij komt het kerstverhaal vandaag aan ons vertellen?

BEKKY: Ja

HARRT: Dat is gek.

BEKKY: Waarom is dat gek?

HARRY: Omdat je een schaap bent.

BEKKY: Zeg, als iemand het verhaal goed kan vertellen ben ik het wel he. Ik was er die kerstnacht zelf bij.

HARRY: Dat kan niet Bekky, het kerstverhaal speelde zich 2000 jaar geleden af. Toen was je nog niet geboren.

BEKKY Oke,… ik was er niet ècht ZELF bij, maar wel mijn over, over, over , over…

HARRY: Ja, ja, ik snap het al. Je overgrootvader was er bij.

BEKKY: Nee, er moeten wel tien overs voor anders hebben we het over de verkeerde overgrootvader. Hij was het verdwaalde schaap 😉.

HARRY: Oke,dan je overgrootvader x 10 dus.

BEKKY: Ja die. Nou die was er dus bij op dat eerste Kerstfeest. Zijn verhaal wordt al honderden jaren doorgeblaat aan het volgende schaap in onze familie.

HARRY: Dus jij gaat ons nu het verhaal vertellen over je over over over over grootvader ?

BEKKY: Je vergeet nog steeds een paar overs Harry…

HARRY: Ja, ik weet het Bekky, maar ik heb van Carolien maar 10 minuten voor de poppenkast gekregen, dus ik probeer het kort te houden. Tenslotte gaat het vandaag om het kerstverhaal. Begin maar met vertellen.

BEKKY: Maar ik moet eigenlijk nog even naar het toilet. Kan dat nog snel?

HARRY: Ja, schiet op dan.

BEKKY: *(Poept over het randje van de poppenkast (dropjes).* Zo, dat lucht op.

Nou, het verhaal begint dus zo… We waren met de hele kudde buiten in de velden van Efrata net buiten Bethlehem. Het was een nacht zoals alle andere nachten en we deden wat we normaal ook altijd ’s nachts deden.

HARRY: Je bedoelt dat jullie sliepen.

BEKKY: Ja, natuurlijk. De herders hielden immers de wacht over ons. Dat liedje ken je toch wel? De herdertjes lagen bij na-a-a- chte… ze lagen bij nacht in het veld. Ze hielden getrouwe de wa-a-a chte…

HARRY: Ja, ja… dat liedje ken ik. Ik weet niet of ik zou kunnen slapen als dat echt zo klonk… Maar ga verder. Jullie sliepen en toen…

BEKKY: Opeens werd ik wakker van een fel licht. Ik schrok me een keutel en verstopte me snel achter een herder.

HARRY: Was je bang?

BEKKY: Ja heel bang.

HARRY: Maar waar kwam dat licht dan opeens vandaan?

BEKKY: Van een engel. Hij stond vlak voor ons. Toen de engel zag hoe bang ik was zei hij: Wees niet bang, ik kom jullie goed nieuws vertellen. In Bethlehem is de Redder geboren. Hij is in doeken gewikkeld en ligt in een voederbak.

HARRY: Was de Redder dan een baby?

BEKKY: Ja, natuurlijk. Een groot mens past toch niet in een voederbak?

HARRY: Hm… dat is waar. En wat gebeurde er toen.

BEKKY: Toen kwamen er nog meer engelen en ze zongen voor God. Het was een heel mooi koor. Zal ik laten horen wat ze zongen?

HARRY: Nee, nee, doe maar niet. Ik geloof je zo wel.

BEKKY: Oke dan. Nou, na het lied vertrokken de engelen en werd het weer donker om ons heen.

HARRY: En toen?

BEKKY: De herders besloten om het kindje te gaan zoeken.

HARRY: En ging je met ze mee?

BEKKY: Natuurlijk. Ik durfde echt niet in het donker in m’n uppie in het veld te blijven. Tegenwoordig lopen er steeds meer wolven rond in ons land.

HARRY: Okay, dat snap ik. En hebben jullie de baby gevonden?

BEKKY: Ja, het was precies zoals de engel het ons had verteld. Hij lag in een voederbak in een stal. Zijn moeder zat naast hem. Ze aaide me over mijn bol en ik mocht even in de bak kijken. Ik zag meteen dat dit niet zomaar een baby was. Dit was de redder van de wereld. Gods eigen Zoon!! Wow!

HARRY: Dat was een mooi verhaal Betty. Dankjewel

BEKKY: Wie zegt dat ik al klaar was met het verhaal?

HARRY: Oh, sorry. Ga verder.

BEKKY: Geeft niet. Ik zeg het wel als ik klaar ben, oke?

HARRY: Okay, maar wel een beetje opschieten want ik zag Carolien net al voor de tweede keer op haar horloge kijken.

BEKKY: Na het bezoek in de stal gingen de herders overal in de stad vertellen over het bezoek van de engelen, de baby en dat Hij de beloofde Redder was.

(Pauze.)

HARRY: Is je verhaal nu afgelopen?

BEKKY: Ehm ja… Einde.

HARRY: Dat was een mooi verhaal Bekky. Dankjewel.

BEKKY: Graag gedaan. Nou, dan ga ik nu maar gauw terug naar huis.

HARRY: Hoezo? Jij was toch niet bang voor ome Kron?

BEKKY: Nee, dat niet. Maar wel voor de mensen die nog op zoek zijn naar een stukje lamsbout voor het kerstdiner van vanavond. Doei Harry…

HARRY: Doei Bekky. Groeten aan Lotte.