# 11. Basje

Diederik lacht. Hij kan er niet mee ophouden. Hij ziet dat Bastiaansen boos wordt maar hij kan niet stoppen. Om hem heen zat eerst ook iedereen te lachen. Maar nu Bastiaansen langzaam zijn boek heeft dicht gedaan en midden voor de klas gaat staan valt er een angstige stilte. Behalve Diederik die snurkt/lacht nog een keer. Dan is ook zijn lachbui over.

“Zo,” zegt Bastiaansen, “dat was even lachen. Ik wil graag horen wat er zo grappig was. I love jokes.” Hij kijkt met een ijskoude blik Diederik aan. “Ik zou ook graag willen lachen.”

“Het komt door mij meneer,” zegt Willie, “Ik heb een konijnenstaartje laten kwispelen.” Er wordt weer onderdrukt geproest. Bastiaansen draait zich woedend om naar Willie. “Ik heb jou niets gevraagd.” En tegen Diederik: “Well?”

“We hebben een naam bedacht voor de hond van juf Tikken.” zegt Diederik. “En toen liet Willie dat staartje kwispelen.” Hij kan er niets aan doen, hij lacht weer. “En toen zei ik: ‘Tik, tik.’ En toen…” Hij snik-lacht en veel kinderen moeten ook weer lachen. “En toen…” probeert hij weer, “toen zei ik braaf,“ Diederik stopt met lachen en staart strak naar zijn tafelblad, “en toen zei ik zijn naam.” De klas is weer stil. Bastiaansen slaat zijn armen over elkaar. “Goed verhaal zeg. Really funny” zegt hij terwijl hij Diederik weer met die akelige blik aankijkt. “Ik heb in tijden niet zo gelachen.” Bastiaansen wandelt heen en weer voor het bord met zijn handen op zijn rug. Het is weer heel stil, de meeste kinderen durven niet eens op te kijken.

“Dus Willie heeft een staartje.” zegt Bastiaansen peinzend, “En daar moest jij en de rest van de klas om lachen.” Hij blijft even staan. “Of dat jij ‘tik tik’ zegt is zo leuk dat je zelf niet meer kunt ophouden met lachen.” Willie steekt zijn vinger op. “Wèg die vinger! Put it down!” Bastiaansen blijft vlak voor de tafel van Diederik staan. “Of was iets anders grappig?” Diederik kijkt naar zijn handen die met een potlood friemelen. “Well?” zegt Bastiaansen, “Straks om vier uur heb ik wel tijd om even met je te lachen. Zullen we dat maar afspreken?”

“Ik zeg het liever niet, meneer.” zegt Diederik zenuwachtig. Een ader op het voorhoofd van Bastiaansen klopt zichtbaar. “Hoe. Heet. Die. Hond.” zegt hij dreigend. Diederik kijkt nerveus rond. “Ik.. eh…” Bastiaansen slaat hard met zijn vlakke hand op de tafel. “Basje.” fluistert Diederik.

“Hilarious.” zegt Bastiaansen. Hij draait zich om en loopt naar zijn bureau. Als hij zich weer naar de klas draait ziet hij nog net dat Willie zijn duim opsteekt naar Diederik. “Willie,” zegt Bastiaansen met een ijskoude stem, “Ga jij maar een rode kaart halen. Om vier uur kom je bij me.” Er gaat een verontwaardigde zucht door de klas. “I know,” zegt Bastiaansen kalm, “not fair. Maar guess what: het kan mij niets schelen. Eigenlijk zou ik jou,” hij wijst naar Diederik, “ook eruit moeten sturen. Want ik kan eerlijk gezegd je gezicht niet meer zien. Dus jij pakt de tafel achterin en draait die naar de muur. Na de les mag je strafwerk komen halen. Got it?” Willie staat op en loopt met zijn tas langzaam de klas uit. Diederik verhuist met zijn spullen naar achter in de klas. “Paragraaf drie en vier, als je klaar bent pak je een leesboek van de plank.” Bastiaansen loopt naar zijn bureau, gaat zitten en opent zijn email. De klas gaat stil aan het werk.

Bastiaansen opent een nieuw bericht. Hij stuurt een mail aan mevrouw van Son.

*“Annegien,*

*Het is hoog tijd dat je iets doet aan die hond van Els Tikken. Het loopt de spuigaten uit. Het beest is nu twee weken hier op school en zorgt voor onrust en grensoverschrijdende brutaliteiten tijdens mijn les. Als jij niet ingrijpt zal ik andere maatregelen moeten treffen.*

*met vriendelijke groeten,*

*A Bastiaansen*

*docent Engels*

*Tilburgcollege”*

Mevrouw van Son zucht en sluit haar email af. Nog maar niet meteen reageren dat is beter. Ze kijkt naar het hoekje onder de kapstok waar de hondenmand van Basje staat. Basje is even ‘uit’ met Robert uit 1d. Robert heeft het moeilijk, zijn ouders zijn vorig schooljaar gescheiden. Dat was al een moeilijke periode maar toen kreeg zijn moeder slokdarmkanker. In het weekend is ze opeens met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Robert is geen prater maar vanmorgen was hij tijdens de les ineens in huilen uitgebarsten. Bij mevrouw van Son wilde hij er ook niet over praten. Dat snapte ze ook wel want wat is er nog te zeggen, ze had hem willen troosten maar als iemand niet getroost wil worden is dat ook moeilijk. Ze had niet zo goed geweten wat ze moest doen, naar huis sturen was geen oplossing, terug naar de les was nu ook te snel. Maar ja. Wat dan. Toen was Basje uit zijn mand gekomen en had met zijn snuitje tegen het been van Roberto geduwd. Het hondje had hem getroost en Roberto had een tijdlang met Basje op de bank naast de kapstok gezeten.

Annegien krijgt weer kippenvel als ze eraan denkt. Ze had Roberto gevraagd om Basje uit te laten en had vanuit haar raam gezien dat Roberto honderduit kletste tegen het hondje.

Na een zacht klopje komt Willie haar kantoortje binnen. Hij is beschaamd als hij de rode kaart laat zien. Het is al de derde keer dat hij eruit gestuurd is en in het oudergesprek had hij vurig beloofd dat het nooit meer zou gebeuren. Dit was niet zijn schuld maar ja, probeer dat maar eens uit te leggen.

“Ik stak mijn duim omhoog naar Diederik in de les bij meneer Bastiaansen. Hij was kwaad omdat de hond Basje heet en wij daarom moesten lachen. En ik had van tevoren ook al gekwispeld met mijn konijnenpootje.” Willie haalt zijn schouders op. “Eigenlijk moet Bastiaansen blij zijn want eerst was zijn bijnaam Bassie, weet u wel van Bassie en Adriaan.”

Mevrouw van Son snuit haar neus om een lach te verbergen. “Dat is niet erg respectvol.” weet ze uit te brengen. “Je weet hoe het werkt. Ga naar Wiep en spreek af wanneer je corvee komt doen. Je moet wel je excuses maken bij meneer Bastiaansen.” Willie zucht. “Ik moet om vier uur naar hem toe.”

Robert komt binnen, Basje kwispelt naar mevrouw van Son en draait een rondje om de benen van Willie. Hij gaat naar zijn waterbak, slobbert even, neemt een beetje viezige tennisbal in zijn bek laat die in zijn mand vallen en gaat er zelf ook in liggen.

“Ik ga toch gewoon maar terug naar de les.” zegt Robert. “Heel goed.” zegt mevrouw van Son. “En als ze vragen wat er is?” Robert zucht. “Dan zeg ik dat het niet goed gaat met mijn moeder en dat ik er niet over wil praten.” Mevrouw van Sopn lacht vriendelijk. “Stoer.” vindt ze.

“Willie,” gaat ze dan verder, “Jij schrijft een keurige excuusbrief aan meneer Bastiaansen. Oke?”

Willie haalt zijn schouders op. “Oke.” zegt hij. Samen met Robert loopt hij naar de deur. Bij de hondenmand blijft hij even staan, bukt en aait het hondje over zijn kop. “Meneer Bastiaansen zou blij moeten zijn met zo’n bijnaam.”

“Willie.” zegt mevrouw van Son waarschuwend. “Ben al weg. Ben al weg.” Lachend glipt Willie de deur uit.