**Gedropt**

‘Wat?’ roept Maxime. ‘Een hele nacht?’

‘Volgens mij wel,’ antwoord ik. ‘We horen er zo meer over.’

‘Ja doei! Hij is koekoek. Ik ga echt niet in een pikkedonker bos rondhangen. Doe normaal. Ik ben geen padvinder.’

‘Wacht nou maar af. Misschien is het leuker dan je denkt.’

Maar Maxime schopt boos tegen het achterwiel van de veewagen. ‘Gadver, mijn gympen zitten onder de kak en ik ben kotsmisselijk. Hoe lang stonden we als varkens in die stinkwagen? Twee uur? Drie uur?’

‘Luister!’ roept Linders, onze mentor. ‘In deze tas zit alles wat je nodig hebt voor de nacht. Er mag een mobiel mee, maar die is echt alleen voor noodgevallen. Gebruik je hem toch, dan trekken we punten af van de totaalscore. Zijn er nog vragen?’

‘Zeker!’ Maxime stapt naar voren. ‘Wat als er een seriemoordenaar rondloopt?’

‘Daar heb je dus een mobieltje voor,’ antwoordt Linders droog.

‘Dus dan komt u ons redden?’

‘Uiteraard.’

Maxime buigt zich naar me toe en fluistert: ‘Die gaan we dus helemaal gek bellen, oké?’

Ik knik en wil iets terugzeggen. Maar Maxime steekt haar vinger op en blèrt: ‘En al die enge beesten? Laten we ons gewoon hoppa opeten?’

Snel kijk ik een andere kant op. Niet lachen. Dat trekt Linders voor geen meter.

‘Nou meneer? Want ik heb geen zin om…’

‘Die zitten hier niet,’ kapt hij haar af. ‘Hooguit kom je een eekhoorntje tegen.’

Boos schudt Maxime haar hoofd. ‘Plus muizen, ratten, roofvogels, muggen, teken en spinnen.’

‘Zou kunnen, Maxime.’ Linders grijnst. ‘Pas maar op. Ik heb gehoord dat ze vooral gek zijn op jammerende meisjes met bruine krullen.’