De kikkerkoning

Op een avond zette een jonge prinses haar muts op en trok haar klompen aan om in haar eentje in het bos te gaan wandelen. Toen ze bij een koele bron midden in het bos kwam, ging ze zitten om een tijdje te rusten. In haar hand had ze een gouden bal, haar favoriete speelgoed, die ze telkens in de lucht gooide en weer opving. Na een tijdje gooide ze de bal zo hoog, dat ze hem miste toen hij neerkwam. De bal stuiterde weg, rolde over de grond en kwam in de bron terecht. De prinses keek in de bron om haar bal te zoeken, maar de bron was erg diep, zo diep dat ze de bodem niet kon zien. Ze begon te jammeren over haar verlies en zei: "Ach, als ik mijn bal maar weer had. Ik zou er al mijn mooie kleren en juwelen voor geven, en alles wat ik heb in de wereld."

Terwijl ze sprak, stak een kikker zijn kop uit het water en zei: "Prinses, waarom huil je bittere tranen?" "Ach!", zei ze, "wat kun jij nou voor me doen, jij akelige kikker? Mijn gouden bal is in de bron gevallen." De kikker zei: "Ik wil je parels en juwelen en mooie kleren niet, maar als je van me houdt en me bij je laat wonen en van je gouden bord laat eten en in je bed laat slapen, breng ik je bal terug." "Wat een onzin praat die malle kikker", dacht de prinses. "Hij kan nooit uit de bron komen om me te bezoeken, maar hij kan misschien wel mijn bal voor me zoeken en daarom zeg ik hem dat hij krijgt wat hij vraagt." Dus zei ze tegen de kikker: "Als je me mijn bal brengt, doe ik wat je vraagt." De kikker boog zijn hoofd en dook diep onder water. Na een tijdje kwam hij weer boven met de bal in zijn mond en gooide hem op de oever van de bron. Toen het prinsesje haar bal zag, pakte ze hem snel op. Ze was zo blij dat ze de bal weer terug had, dat ze niet meer aan de kikker dacht, maar zo snel als ze kon naar huis rende. De kikker riep haar na: "Blijf, prinses, en neem me mee zoals je hebt beloofd." Maar luisterde niet naar hem en rende weg.

De volgende dag, net toen de prinses aan tafel zat voor het avondeten, hoorde ze een vreemd geluid, plets, plats, plets, plats, alsof iets de marmeren trap op kwam kruipen. Toen hoorde ze een zacht klopje op de deur en een stemmetje dat riep:

 "Doe open, mijn lieve prinses,

 Doe open voor je geliefde!

 Denk aan de woorden die jij en ik spraken

 Bij de koele bron in de schaduw van het groene woud."

De prinses rende naar de deur en deed open. Daar zat de kikker die ze helemaal was vergeten. Toen ze hem zag, schrok ze. Ze deed zo snel mogelijk de deur dicht en rende terug naar haar stoel. De koning, haar vader, zag dat ze van iets was geschrokken en vroeg wat er aan de hand was. "Voor de deur staat een nare kikker", zei ze, "die vanochtend mijn bal voor me uit de bron heeft gehaald. Ik zei dat hij hier bij mij kon wonen omdat ik dacht dat hij nooit uit de bron zou kunnen klimmen, maar hij staat voor de deur en hij wil naar binnen."

Terwijl ze sprak, klopte de kikker nogmaals op de deur en zei:

 "Doe open, mijn lieve prinses,

 Doe open voor je geliefde!

 Denk aan de woorden die jij en ik spraken

 Bij de koele bron in de schaduw van het groene woud."

Toen zei de koning tegen de jonge prinses: "Aangezien je je woord hebt gegeven, moet je je daaraan houden. Laat hem daarom binnen." Dat deed ze en de kikker hupte de kamer in, direct, plets, plats, plets, plats, van de ene kant van de kamer naar de andere, totdat hij bij de tafel kwam waar de prinses zat. "Til me op een stoel, liefje", zei hij tegen de prinses, "en laat me naast je zitten." Zodra ze dat had gedaan, zei de kikker: "Zet je bord dichter bij me, zodat ik ervan kan eten." Dat deed ze en toen hij zijn buikje rond had gegeten, zei hij: "Nu ben ik moe. Draag me naar boven en leg me in je bed." Met grote tegenzin pakte de prinses de kikker op en zette hem op het kussen van haar eigen bed, waar hij de hele nacht sliep. Zodra het licht was, sprong hij op, hupte de trap af en verliet het huis. "Gelukkig", dacht de prinses, "hij is weg en hij zal me niet meer lastig vallen."

Maar ze had het mis, want toen de avond viel, hoorde ze dezelfde klop op de deur en stond de kikker daar weer en zei:

 "Doe open, mijn lieve prinses,

 Doe open voor je geliefde!

 Denk aan de woorden die jij en ik spraken

 Bij de koele bron in de schaduw van het groene woud."

Toen de prinses de deur opende, kwam de kikker naar binnen en sliep hij weer op haar kussen, totdat de ochtend aanbrak. De derde nacht gebeurde hetzelfde. Maar toen de prinses de volgende ochtend wakker werd, zag ze vol verbazing geen kikker, maar een knappe prins die haar vanaf het voeteneinde van haar bed aankeek met de mooiste ogen die ze ooit had gezien.

Hij vertelde dat hij was betoverd door een boze fee, die hem in een kikker had veranderd. Hij was gedoemd een kikker te blijven totdat een prinses hem uit de bron zou halen, van haar bord zou laten eten en hem drie nachten in haar bed zou laten slapen. "Jij", zei de prins, "hebt deze wrede betovering gebroken en nu wens ik niets anders dan dat je met me meegaat naar het koninkrijk van mijn vader, waar ik met je zal trouwen en van je zal houden zolang je leeft."

De jonge prinses hoefde niet lang na te denken voordat ze 'ja' zei op dit alles. Terwijl ze spraken, kwam er een schitterende koets aan rijden, getrokken door acht prachtige paarden met veren pluimen en een gouden paardentuig. Achter de koets reed de dienaar van de prins, trouwe Hendrik, die zo lang en bitter had getreurd over het ongeluk van zijn meester tijdens diens betovering, dat zijn hart bijna was gebroken.

Ze namen afscheid van de koning, stapten in de koets met acht paarden en vertrokken blij en gelukkig naar het koninkrijk van de prins waar ze veilig aankwamen. Daar leefden ze nog lang en gelukkig.