Steven Stroom genoot van de avonden en de nachten rondom de boot. Hij zat lekker te kijken naar het water en naar de mooie volle maan die hoog aan de hemel stond. Deze avond was Bas Bos gezellig op bezoek en samen hadden ze het over de aarde. Wat was de wereld toch mooi! En wat was er veel op te beleven! Alleen mensen konden er af en toe wel een bende van maken, en dat is natuurlijk niet goed voor de aarde. Hier zaten ze samen over na te denken. Als mensen al zouden stoppen met zoveel stroom gebruiken zou het al veel beter gaan, maar als ze ook nog eens minder afval zouden maken zou het helemaal goed zijn!

Ze zaten zo een lange tijd op het dek van het schip, totdat Sterre ineens aan kwam lopen. “Jongens!” riep ze “het is echt al heeeel laat. Moeten jullie niet naar bed?” Steven en Bas schrokken zich rot! Dat klopt helemaal, het was al laat en het was een drukke dag geweest. “Vergeet je niet te controleren voordat je naar bed gaat of de boot goed vastligt?” vroeg Sterre aan Steven?

Natuurlijk niet! Hoe kon ze dat nou denken, dit controleerde hij toch iedere avond? Eerst even Bas Bos uitzwaaien dacht hij.

Terwijl hij stond te zwaaien naar zijn vriend voelde Steven ineens zijn maag knorren. Voordat hij naar bed ging stopte hij nog even in de kajuit voor een lekker vers appeltje. Daarna poetste hij zijn tanden en ging lekker op bed liggen. Buiten begon het harder te waaien en kwamen er steeds hogere golven. Hij voelde de boot lekker op en neer deinzen en viel zo in een diepe slaap. Steven droomde die nacht over een verre zeereis waarop hij allerlei spannende avonturen beleefde.

In de ochtend werd hij wakker van het gekletter van vogels. Maar dit waren niet de duiven en mussen die hij altijd hoorde... Dit waren meeuwen! Wat gek! Hij sprong zijn bed uit om te kijken waar de meeuwen ineens vandaan kwamen. Toen zijn benen de grond aan raakte schrok Steven. Wat ging de bood toch hard op en neer! Hoe kan dat nou toch? Ze lagen toch lekker aan wal in Hotsjietonia? “STEVEN!” Steven schrok op toen hij zijn zus hoorde schreeuwen “JE ZOU TOCH KIJKEN OF DE BOOT VAST LAG?”

Oh nee! In zijn pyjama rende Steven naar het dek! Oh! Gisteren was hij dat toch nog vergeten! En waar waren ze nu? Steven had geen enkel idee hoe ver van huis hij was.

Hoe moesten ze nu contact maken met iemand die Steven en Sterre kon redden? De telefoons waren niet opgeladen en ze hadden ook geen internet aan boord als ze niet in de haven lagen. Steven rende naar zijn zus, die nogal geschrokken een boos was.

“We moeten een plan bedenken!’ zei steven tegen haar “Maar wel eentje zonder stroom!” Zei Sterre. Hier moest Steven wel een beetje om lachen, gisteren vond hij nog dat mensen niet zoveel stroom moesten gebruiken, maar nu merkte hij hoe handig het was.

Sterre en Steven rende naar beneden om te bekijken wat voor spullen ze hadden die ze konden gebruiken. Helemaal in een hoek stond een grote kist met spullen. Misschien konden ze hier wel iets van gebruiken om stroom op te wekken of op een andere manier contact te krijgen met Hotsjietonia.

“Ooooh! Was professor Plof maar hier!” zuchtte Steven

“OOooh! Had jij de boot maar gecontroleerd!” zuchtte Sterre