**De hemel**

Harry: Pomtiedomtiedom… Hé, hallo allemaal. Hebben jullie ook zo’n zin in

vakantie? Nou, ik wel. Ik heb mijn koffer al gepakt, kijk maar.

Lotte: Hé, hallo Harry. Ga je op reis?

Harry: Ja, ik ben het zoooooooo zat om binnen te zitten door al dat

coronagedoe. Ik moet er echt even uit.

Lotte: En weet je al waar je naartoe gaat?

Harry: Ik wil naar een land waar ik nog nooit geweest ben.

Maar ik ben al in heel veel landen geweest. Weet je waar ik best wel

eens naartoe zou willen?

Lotte: Nou, vertel.

Harry: Naar de hemel. Ze zeggen dat het daar heel mooi is. Maar ik heb geen

idee hoe ik daar moet komen en hoe je daar een huisje moet boeken.

Lotte: Hm… Ik weet wel waar de hemel is.

Harry: O, dat is mooi. Vertel.

Lotte: Nou het is geen land waar je zomaar naartoe kan reizen.

Ik weet ook niet of je de spullen die je in je koffer hebt allemaal nodig

zult hebben. Wat zit er allemaal in?

Harry: *(Haalt één voor één de spullen uit zijn koffer.)* Een pakje zakdoeken.

Lotte: Zakdoeken? Waarom neem je zakdoeken mee op reis?

Harry: Nou, heeeeeeeel soms heb ik weleens heimwee of maak ik iets

verdrietigs mee onderweg. Dan is een zakdoek heel handig.

Lotte: Nou, een pakje zakdoeken heb je in de hemel niet nodig. In de hemel

gebeuren nooit verdrietige dingen en heimwee zul je er ook

niet hebben.

Harry: Hm… okee. Die zakdoeken hoef ik dus niet mee te nemen. Hopla…

(*Gooit de zakdoeken over de rand van de poppenkast.)*

Lotte: Wat heb je nog meer bij je?

Harry: Mijn zaklantaarn. Ik moet ’s nachts weleens uit bed om te plassen en

dan is een zaklantaarn wel handig om op de camping de weg naar de wc

te vinden.

Lotte: Dat is zo. Maar in de hemel woont God. Hij is zelf het licht. Aan een

zaklantaarn heb je in de hemel dus ook niet zoveel.

Harry: Okee… Die kan dus ook weg. Eens even kijken…

O ja, ik neem ook altijd verband, pleisters en een doosje paracetamol

mee. Dat is voor als ik me pijn doe of ziek wordt onderweg.

Lotte: Dat is inderdaad slim om mee te nemen op vakantie. Maar de hemel

Is een plek waar geen ziekte of pijn meer is.

Harry: Echt niet?

Lotte: Echt niet.

Harry: Nou dan kunnen deze spullen dus ook wel thuis blijven. Hopla. (*Gooit*

*alles over de rand van de poppenkast.)*

Lotte: Zit er nog meer in je koffer?

Harry: Ja, mijn portemonnee met geld natuurlijk. Je kan niet zonder geld op reis

Gaan he.

Lotte: Nou Harry, de hemel is echt een bijzondere plek. Geld heb je daar zeker

niet nodig. Zelfs de straatstenen zijn van goud.

Harry: Van goud! Wauw! Wat een gave plek moet dat zijn.

Nou, mijn koffer is inmiddels leeg. Die kan ik dus wel thuis laten.

Lotte: Ja, je mag in de hemel komen zonder iets mee te nemen. Je mag bij Jezus

komen zoals je bent, met lege handen.

Harry: Okee, ik snap het. Het is dus de mooiste en meest fantastische plek om

naartoe te gaan.

Lotte: Dat is het zeker.

Harry: Maar Lotte, je hebt me nog steeds niet verteld hoe ik er kan komen.

Moet ik op de fiets, met de auto, met het vliegtuig of misschien met een

raket?

Lotte: *(Schudt haar hoofd.)* Sorry Harry. Je kan er nu niet naartoe.

De hemel is geen land op aarde.

De hemel is een plek waar je naartoe mag als je gestorven bent.

Harry: Echt?

Lotte: Ja, als je in Jezus gelooft en Hem volgt, maakt Hij daar een plaatsje voor

je klaar. Dat heeft Hij beloofd. Het mooiste land om naartoe te reizen

moet je dus voor het laatst bewaren.

Harry: Oh… *(kreunt).* Had je dat niet meteen kunnen zeggen.

Nu heb ik al mijn spullen uit mijn koffertje gegooid

moet ik ze weer in gaan pakken. Lekker ben jij Lotte.

Lotte: Maar je weet nu wel waar de hemel is en hoe mooi het daar is.

Harry: Ja, dat is waar. Nou, Lotte ik ga. Nu ik nog niet naar de hemel kan, ga ik

maar eens kijken of het reisbureau nog een leuk plekje weet om naartoe

te gaan. Tot ziens.

Lotte: Dag Harry.