Danique/Daan Bosman (16 jr) houd van lezen en leren, ze leert snel daarom vind ze het leuk. Op donderdagmiddag 16:30 uur gaat Danique naar de bibliotheek. Deze dag loop anders dan normaal ze loop tegen iemand aan, hier gaat ze of spijt van krijgen of geluk van krijgen.

Noah Plant (17 jr) is druk bezig om te leren wat hem niet makkelijk afgaat, hij heeft te veel prestatie druk en wil dus altijd een 8 of hoger halen. Hij loopt na school nog snel naar die bieb om een geschiedenisboek te bemachtigen. hij heeft veel chaos in zijn hoofd en loopt dus vol tegen iemand aan.

 Er ontstaat een gesprek en misschien wel vriendschap die zijn beide niet hadden verwacht.

Scene 1: De Ontmoeting

Danique en Noah staan in de drukke schoolbibliotheek. Beetje gedempt licht. Noah let niet erg op en Danique staat rustig te kijken naar de boeken kasten opzoek naar dat ene boek en botsen per ongeluk tegen elkaar op.

Danique: "Hé, kijk uit waar je loopt!"

Ze is geïrriteerd, dus ze hij kijkt geïrriteerd en heeft een geïrriteerde toon in haar stem. Ze kijkt hem aan.

Noah: “Kut, sorry. Trouwens jij liep ook niet echt recht."

Hij is gestrest en geïrriteerd. Ook hij kijkt geïrriteerd en heeft een geïrriteerde toon in zijn stem.

Danique: "Nou, ik had het boek eerst nodig, dus ik denk dat ik hem als eerste mag lenen."

Ze pakt het boek uit de kast.

Noah: "Hmm, daar valt over te discussiëren.”

Hij denkt na.

Noah: “Ik heb het boek ook nodig voor mijn opdracht."

Hij kijkt haar weer aan.

Danique: “Misschien kunnen we het samen delen?"

Probeert ze aardig te zeggen, ze kijkt om zich heen. Ze wil weg.

Noah: “Waarom?”

Noah: “Ik heb hem toch eerder gepakt?”

Hij snapt het niet.

Danique: “Eerst neem jij hem een halve week en dan krijg ik hem.” Ze zegt het dit keer wel lief.

Noah denkt na.

Noah: “Dat kan misschien wel.”

Er valt een stilte Noah denkt na en Danique kijk Noah aan tot hij antwoord geeft.

Danique is het wachten zat en word ongeduldig.

Danique: “Deal?”

Ze steekt haar hand voor zich uit zodat Noah haar hand kan schudden.

Noah: “Deal”

En hij schud haar hand.
Noah loop met het boek naar links het podium af. Danique naar links en schud haar hoofd.

Lampen uit.

Scene 2: De uitslag.

Danique en Noah zitten naast elkaar in het klaslokaal, ze krijgen hun toetsen terug.

Klaslokaal licht.

Danique: “Ik ben bang voor het cijfer man.”

Ze kijkt Noah bangig aan.

Noah : “Waarom, je heb toch zo goed geleerd?”

Bij goed geleerd maakt hij haakjes met zijn vingers.

Daan kijkt hem aan met een blik van, meen-je-die-serieus.

Noah: “Daar gaan we Daantje.”

Hij wil haar irriteren. Hij prikt in haar zij. Danique schiet om hoog.

Danique: “Kut joch.”

zegt ze zacht. Noah moet lachen Danique negeert hem.

Danique heeft erge spanningen, ze krijgt haar blaadje en zucht diep uit.

Danique: “Ik heb een 9 gehaald voor de toets!"

Ze is blij en doet een klein dansje.

Noah: "Dat is knap, maar ik haalde een 9,5. Ik ben beter dan jij."

Hij krijgt een grijns op zijn gezicht en gaat lekkerder zitten. Beetje onderuitgezakt. Danique haar mond valt open.

Danique: "Oh ja? Nou, ik zal ervoor zorgen dat ik de volgende keer hoger scoor dan jij!"

Ze prikt haar vinger in Noahs borst.

Noah: "Dat zullen we nog wel eens zien!"

Noah heeft nog steeds dezelfde grijns op zijn gezicht.

Danique: “Dat zullen we nog wel eens zien.”

Ze doet Noah na.

Noah moet lachen en kijkt haar aan. Nu lachen ze beide.

Docent: “Wat valt daar te lachen, Noah en Danique?” op een strenge toon.

Danique gaat gelijk recht zitten en stopt met lachen terwijl Noah nog door giechelt.

Danique: “Sorry meneer.”

Zegt ze netjes terug, de man knikt en draait zich weer om.

Danique kijk Noah streng aan.

Danique: “hou op.” Ze probeert haar lach in te houden.

Noah gooit zijn handen in de lucht.

Noah: “Sorry Daantje.”

Docent begint te praten over de cijfers.

Licht dimt langzaam.

Scene 3: het einde.

Danique en Noah zitten samen Op het picknick tafel op het schoolplein, omringd door groene bomen en een stralende zon.

Noah: “Zeg Bosman, met wie ga jij samenwerken aan de nieuwe Spaans opdracht?”

Vraagt hij stokkerig maar toch benieuwd. Weer heeft hij een grijns op zijn gezicht.

Danique: “hmm Meneer Plant, ik heb geen idee.”

Zegt ze precies op dezelfde toon als Noah. Ze kijkt hem aan.

Danique: “Het liefste werk ik alleen.”

Terwijl ze dit zegt kijkt ze naar beneden en begint zachter te praten.

Noah: “Ja ik ook maar het mag niet, ik had het al gevraagd.”

Zijn stem veranderd van stokkerig naar lief en bezorgd.

Danique kijkt hem aan.

Danique: “ik ook.”

Ze praat nog steeds zacht.

Noah: "Weet je, eigenlijk hebben we best veel gemeen."

Hij vind het leuk, hij is trots.

Danique: "Ja, dat is me de laatste tijd ook opgevallen.”

Ze wordt er blijer van en gaat weer op normaal volume praten.

Noah: “Misschien moeten we niet altijd tegen elkaar strijden."

Danique: "dat vind ik een goed plan!”

Ze heeft een grote glimlach op haar mond.

Noah: “ Laten we samenwerken aan deze Spaans opdracht en laten zien wat we kunnen bereiken!"

Hij staat op en gaat voor Danique staan en steekt zijn hand uit, hij heeft een grote lach op zijn gezicht.

Danique: "Klinkt als een plan. Laten we ervoor gaan!"

Ze heeft een nog grote glimlach op haar gezicht. Ze pakt zijn hand en stapt van de tafel af, ze geeft hem een knuffel.

Het licht gaat langzaam uit.