**De schildpad en de ondergaande zon.**

Er was eens een hele oude schildpaad.
Hij woonde op een eiland met veel rotsen.
De schildpad keek elke avond hoe de ondergaande zon in de zee zakte.
Hij vroeg zich altijd af waar de zon heen ging als hij in de zee zakte.
De zon doofde niet want de dag erna zag hij hem altijd aan de andere kant van het eiland weer op komen.
Toch was hij bang dat de zon een keertje niet meer zal opkomen en het voor altijt donker zal blijven.
Daarom zei hij altijd gedag tegen de ondergaande zon en vroeg hij of die alsjeblieft de volgende dag terug wilde komen.
De zon kwam elke dag weer terug.

Op een avond zat de schildpad naar de ondergaande zon te kijken. Toen er plots een vogel kwam aan vliegen en naast de schildpad op de rots ging zitten.
‘Goedeavond’ zei de schildpad tegen de vogel. ‘Jij ook goedeavond’ zei de vogel.
‘Ik heb jou hier vaker over de rotsen naar de ondergaande zon zien kijken’ zei de vogel.
‘Dat klopt, dat doe ik elke afond’.
‘Waarom doe je dat elke avont?’ vroeg de vogel.
‘Dat doe ik omdat ik een beetje bang bent dat die misschien een keertje niet terug komt en ik hem vraag of hij alsjeblieft de volgende dag weer kan zijn.’
‘Wat een onzin’ kraste de vogel, ‘die zon verdwijnt helemaal niet maar maakt een rontje om de aarde. Ik ben hem vaak genoeg achterna gevlogen.’
De schildpad vond dit wel interessant om te horen. Hij besefte alleen dat hij honderden jaren de zon voor niets gedaag had gezegd.
‘Nou dan zal ik voortaan maar de zon geen gedaag meer zeggen als dat toch geen zin heeft.’ De vogel knikte: ‘Je had eigenlijk al veel eerder moeten stoppen met die onzin want je bent nu al heel oud.’
De vogel wapperde met zijn vleugels en vloog weg. De zon achterna.