**Sprookje van Monique**

Er was eens… Zo beginnen alle sprookjes.

 Ik fladder rond in het huisje waar ik zo graag woonde.
Het gaat tegen de vlakte : Onbewoonbaar verklaard! “*Er* *komen* *blokkendozen* *op*”, hoorde ik hen aan mijn mensenvriend zeggen.
Ik schrok. Wég leuke, gezellige buren. Wég mijn kleine tuin, waar mijn vriendinnetje woont. Eerlijk, het huisje was niet perfect. De wind waait soms wat binnen, en soms is het koud als de verwarming niet gaat zoals het moet.
Zo spijtig dat mensen het niet willen verbouwen…

Mijn mensenvriend en ik zijn dan maar een zoektocht gestart naar een andere thuis. Het was er een met ups en downs, ook omdat er nog andere bewoners mee moesten. Honderden vragen hebben ze gesteld aan mijn mensenvriend. “*Heb je kinderen ? Kleinkinderen ? Of huisdieren ? Ben je wel netjes ?” Wat is je inkomen?* Enzovoort, enzovoort…

 Na een lange zoektocht hebben we onze missie volbracht.
Dat was niet zonder slag of stoot ! En toch… Op een dag was er een goede fee die mijn taal begreep.
Zij wist wat ik bedoelde : dat mijn mensenvriend en ik, en diegenen die vroeger bij ons woonden, ook recht hebben op een nieuwe thuis ! De fee vertelde me dat ze ook ooit in hetzelfde schuitje had gezeten, en dat later het geluk aan haar zijde stond.
Nu wou ze haar geluk delen, door anderen te helpen
een thuis te vinden! En we kregen een sleutel van een klein, mooi, verzorgd gelijksvloersappartementje !
Toen mijn mensenvriend de deur opende, was ik door het dolle heen. Kom je eens kijken ? Daar achteraan in het minituintje staat mijn nieuwe thuis, een insektenhotel, want ik ben Bubby de bij.
En Fira de vlinder is er ook al, en Mira de mier !
En alle anderen volgen… ja, want zelfs insecten hebben een thuis. Waarom zouden ik en mijn mensenvriend er geen mogen hebben ?
***Dier en mens hebben recht op een dak boven hun hoofd !***

The (happy) end