**Lang leve Koningin Stach!!**

**Eindelijk is het zover: het is over met onze slechte regering. Na jaren van leed en armoede, zal het land weer door een waardig leidster geregeerd worden! En één ding is zeker; er zal een hoop veranderen in ons land en vreugde en blijdschap zal voor iedere inwoner weer een gewoonte worden.**

Maar om alles uit te kunnen leggen, zal ik bij het begin moeten beginnen. Mijn naam is Kim en ik ben journaliste. Ongeveer twee weken geleden werd ik door onze oude regering gevraagd om hen te helpen. Ik zou hier goed voor betaald worden en op dat moment ik had nog geen idee dat ik eigenlijk alleen maar voor slechte dingen gebruikt zou worden. Daarom besloot ik mee te doen. Ze vertelden mij dat er zich een sterke, gevaarlijke en vooral boosaardige vrouw had gemeld met een verschrikkelijk verzoek; ze wilde Koningin worden. Volgens de regering was ze een groot gevaar voor het land en het was mijn taak om zo veel mogelijk informatie over haar te verzamelen zodat ze gestopt kon worden. Om wat tijd te rekken, had de regering al een plan bedacht. Ze hadden tegen de vrouw gezegd dat ze eerst vijf opdrachten moest volbrengen, voordat ze koningin kon worden. En ik kan jullie vertellen, dit waren haast onmogelijke opdrachten.
 Al snel begon ik met mijn onderzoek en kwam ik achter verbazingwekkende feiten. Om te beginnen heette deze vrouw Stach en kwam ze uit een eenvoudig, vredig dorpje. Waarom zou zij een gevaar vormen voor ons volk? Maar de opdracht die de regering haar gaf, maakte mij nog veel nieuwsgieriger. Als eerste opdracht, moest zij de mensen van het dorp Afzette-Rije van een heersend virus genezen. Ik ging op onderzoek uit en kwam erachter dat deze ziekte ernstige kromme ruggen bij de besmette mensen veroorzaakte. Het vreemde was echter, dat hier allang een medicijn tegen bestond. Maar dit medicijn was zo verschrikkelijk duur, dat de gewone burgers dit nooit van hun leven zouden kunnen betalen. Maar waarom deed de regering hier niet iets aan dan? Toen ik ze daarop aansprak, zeiden ze dat ze daar niets van wisten...
 Wonderbaarlijk genoeg waren de mensen van Afzette-Rije al binnen een dag allemaal genezen. Als Stach dit gedaan had, kon ze toch nooit zo slecht zijn als dat de regering beweerde? Maar volgens de regering moest ik mij niet vergissen; want ze kon erg sluw zijn en kon ik haar maar beter extra in de gaten houden. Dus besloot ik verder te gaan met mijn onderzoek en ging ik Stach achtervolgen.
 De tweede opdracht van de regering was het helpen van de mensen van het dorp Geblakerd. Een maand daarvoor was dit dorp al in het nieuws, omdat bekend stond dat ze niet genoeg belasting betaalden aan de regering. Kort daarna was het gehele dorp afgebrand en waren deze mensen dakloos geworden. Achteraf vraag ik mij af of dit wel toeval was… Maar laten we bij de opdracht blijven; het werd Stachs taak om deze mensen weer een dak boven hun hoofd te geven. In mijn camouflagepak sloop ik door de bossen om te zien wat Stach van plan was. Tot mijn verbazing zag ik dat zij, omringd door een hele kudde kinderen, een hut aan het bouwen was. De regering moest het dus echt mis hebben: Stach wilde de mensen echt helpen. Daarom besloot ik, de foto’s aan de regering te laten zien. Maar net op het moment dat ik er vandoor wilde gaan, hadden een paar van de kinderen mij gezien en werd ik aangevallen en tegengehouden door één van de jongens.
 En zo kwam ik oog in oog te staan met Stach. Op dat moment snapte ik wat de regering bedoelde: Stach kon best angstaanjagend zijn. Maar dat was alleen omdat zij heel goed wist wat ik had gedaan: ik had haar bespioneerd. En daar moest een reden achter zitten. Gelukkig wist ik haar en het vertrouwen van de kinderen te winnen door te helpen met het bouwen van de hut. En eigenlijk voelde het best goed om te zien hoe deze mensen, Mevrouw Mutsch en haar zoon Tee, weer een huis kregen.
 Ik besloot minder tegen de regering te vertellen, omdat ik al vermoedde dat zij niet zo onschuldig waren dan dat ze zich voordeden. En dat klopte, want de volgende opdracht werd behoorlijk gevaarlijk. Stach moest de ‘Witte Wieven’ verslaan. Ik kon niemand vinden die mij kon vertellen wie of wat dit waren, alleen dat er door hen al tientallen sterke mannen aan het rand van het bos in de schemering waren verdwenen. Gelukkig waren de kinderen die ook hadden geholpen met het bouwen van de hut dapper genoeg om Stach te helpen. Samen met deze kinderen, die van de scouting bleken te zijn, hebben wij wapens gemaakt. ’s Avonds hebben we hun leiding als lokaas neergezet en geprobeerd de Witte Wieven te verslaan. Helaas bleken ze over magische krachten te beschikken en konden we ze alleen wegjagen.
 Gelukkig had Stach de volgende dag een afspraak kunnen maken met een bosheks. Deze kinderen-hatende heks wist hoe wij ze konden verslaan: met gekleurd zand. Door de Witte Wieven in een cirkel van dit zand op te sluiten, werden zij machteloos en gingen ze in rook op.
 En zo was ook de derde opdracht gelukt en ik begon de paniek van de regering te voelen. Ze dwongen mij uit te zoeken wat Stachs allergrootste angst was. Als ik hier niet snel genoeg achter kwam, was mijn leven niet meer zeker, zeiden ze.
 Dus besloot ik dat toch maar te doen. En natuurlijk vertrouwden Stach en de kinderen mij; Stachs grootste angst was het Donkere Woud. Ik heb er nog steeds enorme spijt van dat ik dit ooit aan de regering verteld heb. Maar op dat moment moest er iets anders gebeuren, namelijk de vierde opdracht. We moesten de Pantaar verslaan. Dit was een verschrikkelijke tovenaar die het dorp Elikibrië lastig viel. ’s Avonds laat klopte hij op de deur van één van de dorpelingen en eiste hun meest waardevolle bezit af te staan. Om de Pantaar te lokken, besloten we allemaal onze waardevolle spullen neer te leggen. De kinderen waren echt heel erg dapper om dit te doen! Toen de Pantaar op de deur klopte, wilde hij alleen niet de spullen. Hij wilde Stach. En op dat moment viel alles op zijn plek. De Pantaar, de waardevolle spullen, Stach die meegenomen werd. Dit alles was bepaald door de overheid. De Pantaar was er om de mensen angst in te jagen, om aan waardevolle spullen te komen en in gevallen van nood, zoals nu: om Stach te laten verdwijnen. Gelukkig was Stach sterk en slim genoeg en kon hij de Pantaar met vuur verslaan.
 Maar de ergste opdracht moest nog komen: de verborgen kroon uit het Donkere Woud halen… Ik wilde dat ik Stachs grootste angst nooit tegen de regering had verteld, maar aan de andere kant weet ik dat ze ons zelfs dan niet met rust zouden hebben gelaten. Eerlijk gezegd weet ik niet wat ik had moeten doen als de kinderen van de scouting ons niet geholpen hadden. Ondanks alle angst zijn zij samen met Stach en mij het Donkere Woud in gegaan op zoek naar de kroon. Enge geluiden leken overal vandaan te komen en toen we de kroon eenmaal hadden, kwam de regering ons ook nog even goed de schrik in jagen. Maar het was ons gelukt. We hadden de kroon en Stach was onze nieuwe Koningin!

Ik weet nog steeds niet hoe erg ik alle kinderen die bij de opdrachten hebben geholpen, kan bedanken. Zonder jullie was dit nooit gelukt. Ik weet dat ik verkeerde dingen heb gedaan in het verleden, maar ik zal er alles aan doen om het voorbeeld van deze kinderen te volgen. Misschien ben ik dan op een dag net zo dapper. Ik zal er in ieder geval voor zorgen dat de mensen in ons land voortaan de waarheid horen over alles wat zich in het nieuws afspeelt.

Namens heel ons land wil ik jullie bedanken:

**Bedankt Finn, bedankt Tobias, bedankt Duuk, bedankt Guusje, bedankt Paulien, bedankt Beau, bedankt Fleur, bedankt Kim, bedankt Maaike, bedankt Fenna, bedankt Lotte, bedankt Naomi, bedankt Suzanne & bedankt Jilly.**