**Het Lantaarn meisje**

Er was eens een meisje dat vrolijk en blij met haar lantaarntje door het donker liep.

**Liedje: Ik loop hier met mijn lantaarn**

**En mijn lantaarn met mij**

 **Daar boven stralen de sterren**

 **Beneden stralen wij**

 **Mijn licht is aan**

**ik loop vooraan**

 **Labimme labamme labom**

 **Mijn licht gaat uit**

**Ik ga naar huis**

 **Labimme labamme labom**

Toen kwam Jan de wind en die blies zomaar haar lantaarntje uit…

“Ach”, riep het meisje, “Wie steekt er nu mijn lichtje weer aan?”

Maar hoe ze ook om zich heen keek, ze zag niemand.

Daar hoorde ze iets ritselen tussen de bladeren op de grond… een diertje vol met stekeltjes.

‘’Ach egeltje”, zei het meisje, “De wind heeft mijn lichtje uit geblazen wie kan nu mijn lichtje weer aan doen… weet jij dat misschien?

“Dat kan ik je niet vertellen,

dat moet je mij niet vragen.

Ik kan hier niet blijven staan,

‘k moet vlug weer naar m’ n kindertjes gaan”.

Toen liep het meisje door en daar kwam ze een beer tegen, een dikke bruine beer.

“Ach beste bruine beer”, zei het meisje, “de wind heeft mijn lichtje uigeblazen, weet jij niet wie het voor mij weer aan kan steken?”

De beer schudden zijn dikke kop.

“Dat kan ik je niet vertellen,

dat moet je mij niet vragen.

Ik ga nu slapen, ‘k moet alsmaar gapen,

‘k ben zo moe… brom brom brom…

Het meisje liep weer verder en hoorde toen weer iets ritselen tussen de bladeren. Ze keek een keek en zag toen een eindje verderop een vos. Hij snuffelde in het rond alsof hij iets zocht…

De vos zag het meisje en zei: “Wat doe jij in het bos, ga toch naar huis… je stoort me bij de jacht, ik zoek een muisje in de nacht.

Het meisje liep verder maar wist niet meer wat te doen…

Toen ging het meisje op een grote steen zitten en begon te huilen…

“Kan niemand mij dan helpen?”

Dàt hoorden de sterretjes en ze spraken: “Ga maar naar moeder zon, zij zal je wel helpen!

Het meisje stond op en liep moedig verder.

Daar zag zij een huisje waar licht brandde. Daar zat een oud vrouwtje voor het raam te spinnen bij haar spinnenwiel.

Het meisje klopte op de deur en het spinstertje kwam naar buiten.

“Ach lief spinstertje, kunt u mij de wet naar moeder zon wijzen?

Mijn lantaarntje is uitgeblazen door de wind.

“Ja hoor”, zei het spinstetje… tot aan de hoge berg moet je gaan, daar zie je moeder zon dan vast wel staan.

Het meisje liep en liep tot ze weer bij een huisje kwam. Daar woonde de oude schoenmaker. Het meisje klopte op de deur.

De schoenmaker kwam naar buiten.

Het meisje vroeg: “Is dit de goede weg naar de hoge berg?

Jan de wind heeft mijn lichtje uitgeblazen en nu zoek ik moeder zon misschien steekt zij het weer aan.

“Ja hoor”, zei de schoenmaker, “je gaat goed loop alsmaar door en wees niet bang… al is de weg erheen nog lang.

Het meisje liep en liep en liep. En toen ze heel lang gelopen had, kwam ze bij de hoge berg. Daar woonde de oude dwerg.

Het meisje vroeg:”Is dit de goede weg naar de hoge berg?

Jan de wind heeft mijn lichtje uitgeblazen en nu zoek ik moeder zon misschien steekt zij het weer aan.

“Ja hoor”, zei de oude dwerg. Dit is de goede weg naar de hoge berg.

De oude dwerg wees haar de weg naar boven, naar moeder zon.

… Maar omdat het avond was … was moeder zon niet thuis en het meisje was zo moe zó moe van de lange weg, dat ze tegen een boom ging zitten. Haar ogen vielen dicht en ze viel in slaap.

Maar de zon had het meisje wel gezien en stuurde een zonnestraaltje naar beneden en het kleine heldere zonnestraaltje heeft het lichtje in het lantaarntje weer aangedaan.

Toen werd het meisje wakker van het licht… Óooh mijn lantaarntje is weer aan… en wat straalt het mooi! Ze lachte en pakte het lantaarntje op en liep ermee de berg weer af.

Daar onderaan de berg zat de oude dwerg. Maar hij keek erg sip. “Wat is er dwergje?”, vroeg het meisje.

“Ik had hier lekker hazelnootjes verstopt en nu heb ik honger, maar in het donker kan ik ze niet meer vinden. “Ik kan je wel helpen, ik zal met mijn lichtje schijnen”. Samen zochten ze… en in een hoekje tussen de wortels van een grote eikenboom daar lagen heel veel hazelnootjes. De dwerg begon te eten…

Het meisje liep verder en kwam bij het huisje van de schoenmaker.

Die zat treurig voor z’n huisje: “M’ n vuurtje is uitgegaan, nu zijn mijn handen zo koud geworden dat ik de schoenen niet meer kan maken”.

“Ik zal het vuurtje weer aansteken”, zei het lantaarnmeisje.

Toen warmde de schoenmaker zijn handen en ging weer vlijtig hameren, kloppen en naaien.

 Het meisje liep verder door het bos. Daar kwam ze bij het huisje van het spinstertje. In haar huisje was het nu donker.

“Mijn kaarsje is uitgegaan”, sprak het spinstertje, “nu kan ik mijn draadjes niet meer spinnen.

“Ik zal het kaarsje weer aansteken”, zei het lantaarnmeisje.

Toen pakte het spinstertje de wol en maakte er weer draadjes van met haar spinnewiel. Het spinnewiel snorde blij.

Eindelijk kwam het meisje weer in het bos en alle dieren werden wakker van dat heldere mooie lantaarnlichtje.

Het vosje snuffelde en knipperde met z’n ogen in het licht.

De beer bromde wat en draaide zich weer om om verder te slapen.

En het egeltje kwam nieuwsgierig dichterbij om naar het mooie lantaarntje te kijken… en toen hing het egeltje weer gauw terug naar z’n kindertjes.

Toen liep het meisje vrolijk naar huis en zong:

**Liedje: Ik loop hier met mijn lantaarn**

 **En mijn lantaarn met mij**

 **Daar boven stralen de sterren**

 **Beneden stralen wij**

 **Mijn licht is aan**

**Ik loop vooraan**

 **Labimme labamme labom**

 **Mijn licht gaat uit**

**Ik ga naar huis**

 **Labimme labamme labom**