De Natuurelementenmeisjes

Er was ooit eens in 1947 een klein dorpje dichtbij een meer.
Iedereen was er blij er was niet eens één iemand die ongelukkig was, zelfs alle dieren waren gelukkig.
Maar op een dag was er een tornado. 1 huisje was verwoest, maar gelukkig was niemand gewond.
De inwoners van het dorpje wisten niet hoe het kwam, want nergens op de radio was er een voorspelling van de tornado.
Alleen de Natuurelementenmeisjes wisten hoe het kwam.

De Natuurelementenmeisjes ofwel de NEM’s zijn natuurelementen het zijn er drie, maar er ontbrak er nog één dat was wind.
Ze heet Windia, ze was bijna altijd boos of ongelukkig. Ze was vaak te bang of boos om bij de NEM’s te horen .
Nu ga ik de NEM’s voorstellen.
De eerste is Poseida, zij is de baas van de NEM’s, zij kan met water spelen en vechten.
De tweede is Lucy van lucifer, maar iedereen noemt haar gewoon Lucy.
Zij kan met vuur spelen en vechten.
De derde is Amber, zij kan met aarde (planten en steen) spelen en vechten.
Dat zijn ze allemaal.
Poseida woont in het meer, Lucy woont in een grot met een groot kampvuur dichtbij het meer en Amber woont in het bos naast het meer.
Windia woont op een wolk die altijd boven het meer blijft.

Vanaf de dag dat die tornado was gekomen was iedereen triestig.

Een paar dagen later ging er een meisje naar het meer, ze heette Johanna, ze was ook triestig.
Het meer was haar favoriete plek.
Poseida had besproken met de andere NEM’s leden dat ze Johanna om hulp gingen vragen, omdat het hun niet lukte om Windia te kalmeren.
Dus besloot Poseida het haar te vragen.
Ze kwam voorzichtig uit het water zodat Johanna niet zou schrikken, maar Johanna schrok wel een beetje.

Johanna keek verbaasd en zei: “Wie ben jij?”.

“Oh, ik?”, zie Posieda. “Ik ben Poseida.”, zei Poseida.
“Ik ben de leider van de NEM’s.”, zei Poseida.
“Wat zijn de NEM’s?”, vroeg Johanna.
Poseida legde uit wie de NEM’s waren en vroeg aan Johanna of ze hun wilden helpen.
Johanna zei: “Ik wil wel meedoen, maar mijn mama heeft gezegd dat ik om zever uur ’s avonds terug moest zijn voor het avondeten, dus kunnen we dit snel doen?”
“Tuurlijk.”, zei Poseida, “Ik zal de meisjes oproepen met mijn magische ketting.”

Een paar minuten later arriveerde de rest van de NEM’s.

“Ah, Johanna.”, zei Amber. “Leuk je te zien!”, zei Lucy.
“Maar hoe geraken we boven bij Windia?”, vroeg Johanna.
“Oh.”, zei Poseida, “Heel simpel, Amber jij kan met stenen spelen dus jij maakt een ladder van steen.” Dus Amber maakte een ladder.

“Kom we gaan naar boven.”, zei Lucy.

“Pfiew, dat was geen makkie.”, zei Johanna.

Ze stonden aan een grote poort met 1 gigantische deurbel.

“Hoe komen we daar aan?”, vroeg Lucy.
“Ik heb een idee!”, zei Johanna, “Ik klim op jouw rug.” Ze wees naar Lucy die het dichtst bij de deur stond.

Johanna klom op de rug van Lucy en drukte op de bel.

Windia kwam naar buitten, ze zag er boos uit.

(Wat ik vergeten te vertellen ben is dat alleen een persoon zonder elementenkrachten Windia kan kalmeren. Daaromm hadden de NEM’s Johanna gekozen. En als alle elementenkrachten weer verbonden zijn dan gaat iedereen in het dorpje weer blij zijn.)

Windia keek verbaasd en er verscheen een piepkleine glimlach op haar gezicht. Ze vroeg verbaasd: “Wie ben jij?”

“Ik ben Johanna.”, zei Johanna, ondertussen waren de NEM’s een beetje achteruitgegaan.

Windia keek verbaasd naar de NEM’s en zei: “Waarom zijn jullie achteruitgegaan?”

De NEM’s keken verbaasd en zeiden: “Jij wordt toch altijd boos als wij komen?”

“Boos?”, zie Windia, “Boos zal ik nooit meer op jullie worden. Door jullie en Johanna word ik nooit meer boos of ongelukkig of triestig of weet ik veel wat.”

De NEM’s keken opgelucht naar Windia en Poseida zei: “Wil je dan bij de NEM’s horen?”

“Is dat zelfs een vraag?”, zei WIndia opgewonden, “Tuurlijk wil ik bij de NEM’s horen.”

En toen klommen ze allemaal naar beneden en gingen ze naar het dorpje kijken en er was een groot feest, iedereen die in het dorp woonde was weer gelukkig. En de NEM’s hadden nu een klein hoofdkwartier waar ze elke woensdag van de week afspraken en zelfs Johanna mocht komen.

Iedereen van het dorpje en de NEM’s leefden nog lang en gelukkig.

EINDE