**Een kusje van de prinses**

Soms gebeuren dingen onverwacht maar ook onvoorstelbaar. Stel dat jij je ring verloren hebt en na 30 jaar kom je deze te vinden in het zelfde plekje waar je de ring verloren hebt.

Het volgende verhaal heeft plaatsgevonden in april 2010, toen ik net bij Fivelingo aangenomen was.

Een paar jaar geleden op een zonnige dag, toen ik aan sporten was bij de Eemsmond zee, zag ik iets van ver glimmen. Ik zei tegen mijzelf wat kan dat zijn? Kan dit een diamant of misschien een parel zijn. Moet ik daar gaan om te kijken wat het ding is of is het beter terug te keren naar huis, want ik was doodmoe.

Ik heb beetje getwijfeld maar ik dacht: “misschien dit is mijn geluksdag”. Ik had al mijn energie en kracht verzameld en ging door naar de bron van de lichtjes.

Toen ik daar was, kwam ik erachter dat de lichtjes uit een flesje kwamen. Een bijzondere fles die ik nooit eerder gezien had.

Op de oppervlakte lag veel alg. Omdat het ging om een bijzondere fles, had ik besloten toen om het mee te nemen.

Thuis had ik het flesje gewassen en zag ik wat Russisch schrift. Toevallig kon ik wat Russisch, dus ik las: “Wodka gemaakt in Rusland in 1810”.

Binnenin het flesje lag een stukje papier. Toen ik het papiertje uit het flesje weghaalde, zag ik een paar woorden in het Engels. Ik las dit : “my name is Victoria from Zweden. I am 5 years old. Please tel me when and where did you find the bottle. Witch country and date”.

Ik heb het papiertje in het flesje terug geplaats en op mijn vensterbank gelaten. Als het mooi weer is, schijnen lichtjes van verschillende kleuren uit het flesje. Mijn woning is een attractiepark geworden. Mensen komen van alle kanten uit het land om de lichtjes te bekijken als het mooi weer is.

Mijn vrienden vinden dit mooi en iedereen wil graag eentje hebben. Toen ze mijn verhaaltje gehoord hadden, vroegen ze mij of ik een antwoordbrief had geschreven of niet. Toen ik ‘nee’ zei ging Anouchka een van mijn vrienden naar buiten en ze kwam terug met een barbiepop. Ze zei: “nu moet je iets schrijven aan de arme meid en stuur het popje mee”.

Dat had ik gedaan en een paar weken later kreeg ik een pakket in mijn brievenbus van Victoria uit zweden. Binnen de pakket lag een mooi horloge merk Rolex en een briefje waarin ik kon lezen: “ik ben Victoria, ik ben geen 5 jaar meer, maar 35 jaar, ik ben de kroonprinses van zweden”. Ze verteld mij verder dat ze samen met ander klasgenoten op een schoolreis waren en iedereen mocht zijn flesjes in de zee gooien, nadat iedereen een wens had gedaan. Verder zei ze dat ze het flesje terug wilde hebben, omdat het ging om een souvenir en ook om een cadeau van de Russisch Tsaar en keizer Nicolaas II van de dynastie Romanov, aan haar grootouders toen ze op hun huwelijksreis in Rusland waren.

Tenslotte lag ook een kaartje, een uitnodigingskaartje van haar huwelijksfeest.

Ik wou in het begin het flesje niet kwijt raken. Later had ik een briefje geschreven met mijn verzoek voor een deal. Ik wil graag het flesje terug sturen, maar ik wilde van tevoren weten wat haar wens was.

 Ze zei :“ ik beloof je, ik ga je alles vertellen als je naar mijn feest komt. Bij de brief lag ook een retour vluchtticket Amsterdam Stockholm.

Zo is het gegaan. Ik had al mijn spullen klaargemaakt en in een koffer verstopt samen met het flesje. Daarna zat ik te wachten voor de vluchtdag .

De vluchtdag was een dag eerder dan die van het feest, zo wou de Prinses haar verhaaltje kwijt voor het feest.

In Stockholm luchthaven was een mooie zwarte auto mee te wachten.

Aan de ingang van het Paleisje stond Victoria op mij te wachten.

Ze was blij toen ze mij zag aankomen. Ik kon de blijheid in haar ogen zien, ze deed een mooi glimlachje toen ze het flesje zag. Ze zei : “eindelijk kan ik de pagina sluiten nu dat het flesje bij mij terug is”.

Kortom we hadden wat gedronken en wat hapjes gegeten en ik gaf haar d’r flesje en zei : “u heeft mij belooft, ik ben nieuwsgierig en benieuwd, wat was uw wens Prinses?”.

Ze keek mij aan en zei: “ik ging vaak met mijn ouders naar koningin Beatrix op bezoek. Mijn idool was Prins Willem Alexander. Ik vond hem stoer ik was verliefd op hem. Mijn wens was dat hij het flesje zou vinden en een briefje terug aan mij zou sturen. Bijna al mijn klasgenoten die op de boot waren hadden briefjes gekregen behalve ik. Ik heb lang zitten te wachten voor een antwoord. Ik was depressief geworden en ik had veel stress en nu na 30 jaar eindelijk een mooi einde. Hij is getrouwd en ik ook morgen ”.

Ze zei dat morgen de Prins en de Prinses van Oranje zou komen en dat ze mij aan hun zou voorstellen. Ze kwam dicht bij mij, gaf mij een kusje op mijn wang. Ze pakte mijn nek met haar hand en ging iets fluisteren in mijn oor. Ik voelde een warm zuchtje en een harde stem : “wakker worden, slapen doen wij thuis en niet op de werkvloer”. Ik keek geschokt en ik zag meneer Bart Duursma die boos naar mij keek, terwijl hij verder liep naar een collega. Die bleek ook iets gevonden te hebben, misschien een Tajine van koningin van Marokko of een schoentje van Assepoester. Ik hoorde weer “Wakker worden, slapen doe je thuis”. Ik begon te lachen en ik zei tegen mijzelf : “Ik heb tenminste een kusje van Prinses Victoria gekregen”.

Anoniem