Fyrstekake

Stine og Jostein stod stivpyntet på togstasjonen. De skulle få besøk av statsministeren. De hadde ikke hatt så fint besøk på tjue år.

– Helt uforståelig, fnyste Jostein. – Tja, men dette blir flott, sa Stine.

Statsministeren skulle delta på gudstjeneste i stavkirken. Hun skulle også se på noen gamle stabbur og et teaterstykke som noen studenter hadde laget. Dette hadde bystyret bestemt. Til slutt var det fest på stevneplassen. Stine og Jostein tjente noen kroner på det. De hadde bakt fyrstekake og støvsuget alle stuene i festlokalet. De hadde også stelt blomstene, for der så det stygt ut.

– Beklager at jeg glemte å sette i stikkontakten da du skulle sette kaken i stekovnen, fniste Stine.

– Ja, jeg stusset litt over det og forstod ikke et fnugg. Det var et mysterium, sa Jostein. – Jeg tilstår at jeg glemte det, sa Stine med svak stemme og dvelte litt.

– Jeg kan gjøre deg en tjeneste.

– Hva da? Jostein stirre spørrende på henne.

– Jeg kan steker pannekaker til deg, når alt dette er overstått.

– Vi kan jo tjuvstarte på fyrstekaken. Jostein lo, men bråstoppet og stirret opp på himmelen. – Huff, nå begynner det å styrtregne.

– Jeg gleder meg til alt dette er overstått, sukket Stine.