Op een onbewoond eiland loopt niemand voor je neus! Maar... Er is ook niemand om mee te praten, en als je heel lang op een eiland zit heb je daar vanzelf behoefte aan. Daar kwamen Janne en Robin ook achter toen ze al een tijdje op een eiland zaten. Hoe ze er gekomen waren wisten ze niet meer, en inmiddels hadden ze een aardig paradijs voor zichzelf weten te maken. Ze leefden van de tuin die Janne had gemaakt waar de heerlijkste groente en fruit groeide. Ze hadden een prachtige hut samen opgebouwd en de vissen die rond het eiland zwommen smaakte heerlijk.

Eigenlijk wilde Janne en Robin helemaal niet terug naar de echte wereld. Ze genoten enorm van hun zelfstandigheid en ze hadden eigenlijk altijd gedroomd van een boerderij. Die hadden ze nu maar iets warmer.

Ook het feit dat ze nu met de aarde leefden in plaats van de aarde beviel Robin erg goed. Hij lette altijd al op hoe hij stroom en afval gebruikte, maar in de maatschappij was het lastig om echt helemaal duurzaam te leven. Hier lukte het wel.

Het enige wat aan hem knaagde was dat hij zijn vrienden en familie mistte, hij zag ook dat Janne haar vrienden ook enorm mistte. Hij had haar meer dan eens stiekem zien huilen.

Nu hun eigen plekje redelijk af was trad te verveling ook in. Er was geen doel meer om aan te werken. Ze zaten veilig en hadden genoeg voeding om van te leven. En het leven was prachtig. Op de eenzaamheid na.

“Wat zouden we nu nog kunnen maken?” Vroeg Janne aan Robin. Hij haalde zijn schouders op. Een sportschool bouwen zou wel een leuke uitdaging zijn, maar die hadden ze niet echt nodig want beweging kregen die twee op het eiland wel genoeg.

“Kunnen we niet iets maken om contact te krijgen met thuis? Dat zou ik zo fijn vinden” Janne zuchtte terwijl ze dit zei. Robin keek haar aan en dacht diep na. Het zou wel kunnen... Maar ze zouden er goed over moeten na denken.

Toen Robin die avond in bed lag gingen zijn gedachten alle kanten op. Ze zouden natuurlijk elektriciteit nodig hebben. Dit zouden ze kunnen opwekken door een waterrad… Of misschien wel met een soort fiets of hamsterwiel. Dan had hij ook een beetje zijn sportschool.

Inmiddels zijn Robin en Janne goed te bereiken op het eiland. Ze zijn er nog steeds heel gelukkig en hebben hun familie al lang gesproken. Met hun verhaal hopen ze mensen te inspireren om ook zo duurzaam mogelijk te zijn. Dit jaar hebben ze bedacht dat ze de Duurzame Crea-kokosnoot willen uitreiken om de scouts te motiveren om een zo een zo duurzaam mogelijke JOTA-JOTI te organiseren