**God zorgt voor ons**

Harry: Hé hallo allemaal. Wat leuk dat jullie ook weer naar de online Kidschurch zijn gekomen vandaag.

Lotte: Hé hallo Harry. Ben je er al?

Harry: Ja, allang hoor Lotte. Weet jij wat we vandaag op de Kidschurch gaan doen?

Lotte: Ja, ik kwam net juf Marianne tegen op de gang. Ze zei dat we twee spellen gingen doen en dat ze ook een mooi verhaal uit de Bijbel gaat vertellen.

Harry: O, leuk. Heeft ze ook al verteld waar het verhaal over gaat?

Lotte: Ja, over Elia en de weduwe.

Harry: Wat is een weduwe?

Lotte: Een weduwe is een mevrouw die haar man is verloren.

Harry: Huh? Haar man verloren? Hoe kan je nou je man verliezen?

Lotte: Nou gewoon…

Harry: Nou ik vind dat niet gewoon hoor Lotte. Ik ben weleens een euro verloren en mijn fietssleuteltje, maar je man verliezen is raar. Tegenwoordig heeft iedereen GPS op zijn mobiel, dus kan je elkaar zo weer vinden.

Lotte: Nee gekkie. Verloren is een ander woord voor overleden of gestorven.

Haar man was doodgegaan.

Harry: O, zeg dat dan… pfff… verloren…Lotte je moet echt stoppen met die moeilijke woorden hoor. Als ik het niet snap, snappen die kinderen thuis er vast ook niets van.

Lotte: Oke, ik zal erop letten Harry.

Harry: Goed dan. Maarre… wat was er met de weduwe aan de hand?

Lotte: Er was hongersnood in het land. De weduwe had nog maar net genoeg meel en olie om nog één keer een broodje voor haar en haar zoontje te bakken en daarna was het meel op. Ze dacht dat zij en haar zoontje daarna wel snel dood zouden gaan van de honger.

Harry: O, wat erg zeg!

Lotte: Ja, hongersnood is natuurlijk verschrikkelijk. Maar toen kwam Elia bij haar op bezoek.

Harry: Elia was toch een profeet?

Lotte: Ja, dat klopt.

Harry: Dan had God vast tegen hem gezegd dat hij een zak meel bij de weduwe moest gaan brengen en een paar kruiken olie.

Lotte: Nee, zo ging het niet. Elia had ook honger. Hij vroeg of hij iets te eten voor haar had. Maar de weduwe vertelde dat ze nog maar net genoeg had voor haar en haar zoontje.

Harry: Aha… wacht even… ik weet denk ik al hoe het afloopt. Elia bad vast tot God om Hem te vragen of Hij de raven weer wilde sturen om hen eten te brengen.

Lotte: Nee, dat deed hij ook niet.

Harry: O, wat deed hij dan?

Lotte: Hij vroeg toch of de weduwe van haar laatste meel een broodje voor hem wilde bakken.

Harry: Van haar laatste beetje meel en olie? Wat een flapdrol zeg! Dat doe je toch niet als profeet.

Lotte: Tja… soms gaven de profeten weleens vreemde opdrachten.

Harry: Nou Lotte, ik wil het verhaal niet verder horen hoor. Ik hou niet van verhalen die slecht aflopen. De weduwe en haar zoon leefden vast niet meer lang en gelukkig…

Lotte: Jawel hoor.

Harry: Huh? Hoe dan? Elia at toch hun laatste broodje op?

Lotte: Dat verklap ik nog niet hoor Harry. Juf Marianne gaat straks het verhaal vertellen. Het is niet leuk als de kinderen het verhaal twee keer horen.

Harry: Nee, dat is waar. Dan wacht ik wel eventjes… Maar je weet zeker dat het goed afloopt he Lotte?

Lotte: Ja, heel zeker Harry.

Harry: Oke, dan. Dan ga ik nu nog even snel naar de wc en zie ik je zo bij juf Marianne. Zeg jij tegen juf Marianne dat ze even op mij moet wachten met het verhaal, want ik wil alles horen.

Lotte: Ja, dat doe ik hoor. Tot zo Harry.

Harry: Tot zo.