**De bio-vriendelijke atoombom**

**januari 2021, Kiseljovsk**

**De uitvinding**

**Het was avond in de kleine stad waar Vladimirov Charniski alleen woont. De dag was zo vermoeiend. Hij had vandaag iets nieuws uitgevonden. Iets dat heel de wereld zou kunnen veranderen. Een kernbom die mensen dood maar ecosystemen niet schaadt. Maar hij wou niet dat iemand anders, zelfs zijn vrienden, over zijn uitvinding te weten kwam. De 1,77 meter grote Vladimirov was vermoeid door het zware werk. Voor hij naar zijn appartement ging, opende hij de garage een beetje zodat de kamer kon verluchten. Hij ging naar boven via de trap en opende zijn deur met de groene sleutel. Hij wandelde naar zijn kamer en viel direct in slaap op zijn bed.**

**De dieven**

**Hij werd wakker door de felle lichtstraal die door zijn gordijn schoot. Hij keek op de klok en zag dat het al half elf was. Vladimirov kleedde zich aan en ging naar beneden om terug aan zijn nieuwe uitvinding af te werken. Echter toen hij de garagedeur opendeed, viel hij uit verbazing op de grond. Zijn uitvinding was weg. Gewoon verdwenen samen met de plannen voor de bouw van het wapen. Zijn zwarte ogen staarde verloren naar de lege tafel. Hij zag in de verte een witte vrachtwagen wegscheuren en hij bemerkte net in de laadbak zijn uitvinding.**

**De achtervolging**

**Hij stapte in zijn auto en reed zo snel mogelijk zonder een wet te proberen breken. Gelukkig was er bijna niemand op de weg. Hij zag ze voor hem rijden. 126 km/h reden ze. In de stadskern! Ze reden richting de haven van Jakoetsk. Als ze op het dok aankwamen stond er een enorm schip, een olietanker. Het schip was gitzwart waarop met letters stond geschreven: ‘Pernambuco’. De vrachtwagen reed via de laadklep de enorme metalen boot binnen. De laadklep werd kort daarna opgehesen. Zijn uitvinding was verdwenen.**

**De betreding**

**Het schip bleef tot zijn verbazing gewoon op zijn plaats drijven. Het vertrok niet. Hij greep zijn kans en probeerde via de touwen op het schip te geraken. Het was koud dus had hij weinig grip. Toch zal hij alles proberen om zijn uitvinding veilig te houden. Hij geraakte veilig op het dek maar nu moest hij nog een plan hebben om in het schip en veilig terug buiten te geraken. Hij zag in de verte een metalen deur en opende hem.**

**De**

**Toen hij de deur binnenging blies er een oliegeur in zijn gezicht. Het was er donker en vochtig. Overal lagen grote plassen water. Vladimirov bemerkte ineens een schaduw van een man en dook net op tijd achter een enorme silo in het schip. De man was aan het bellen met iemand omdat er niemand anders dan hem en Vladimirov in de ruimte was. Hij was aan het praten vertellen over de uitvinding. Dat ze een aanslag zullen plegen op het Krim. Vladimirov wist direct dat dit niet goed was.**

**De aangifte**

**Vladimirov rende zo snel mogelijk uit de ruimte en zag dat de man hem achtervolgde. Er werd geschoten naar hem. Terwijl er net een kogel naast zijn oor schoot gleed hij via het touw terug naar beneden. Hij spurtte achter de hangars op de kade. Daar had hij daarnet zijn auto geparkeerd. Hij reed zo snel mogelijk met gevaar voor eigen leven door de straat naar het OMON-bureau. Daar vertelde hij het verhaal.**

**De arrestatie**

**Met niet zo’n groot vertrouwen volgden de agenten Vladimirov. Ze reden het dok op en zagen het enorme schip waar over hij vertelde. Ze gingen in formatie het schip binnen en kwamen een kwartier later aan met tien geboeide mannen. De laadklep werd opengedaan en Vladimirov had weer zijn uitvinding. Om meer van zo’n incidenten te voorkomen gaf hij het aan de KWOP (KernWapen Opslag Depot). Later die dag begon hij met een nieuwe uitvinding.**