# 15. Wat een week...

Soms gebeurt er nooit wat en soms alles in een week. Maaike kan het haast niet bijhouden. Maandag werd Diederik uit de klas gehaald en in de kleine pauze ging het gerucht dat hij meegenomen was naar het politiebureau omdat hij drugs dealde op school. Diederik! Diederik uit hun klas! Na de kleine pauze was hij gewoon weer op school geweest maar ze hadden Engels dus moesten ze een heel uur wachten voor ze hoorden dat hij alleen vragen had moeten beantwoorden. Na de grote pauze wist de hele school dat Diederik een soort loopjongen een ‘runner’ was voor een vierdeklasser.

En dat Timo…Timo!...alles had ontdekt. Of nou ja, alles. Hij had een broodtrommeltje gevonden met geld erin maar dat was weg geweest toen ze het gingen zoeken. Maar Timo…Timo!...had wel de echte dader aangewezen. Maaike had gehoord dat die wel geschorst zou worden en helemaal van school gaan. Ineens had ook iedereen die ‘gevaarlijke’ jongens gezien op scooters.

Dinsdag had meneer van Corven gevraagd of hun hele klas het leuk zou vinden om tijdens het eerste weekend van meivakantie in zijn huisje in België te komen kamperen. Omdat hij extra blij was met hun klas. Ze hadden hem gered toen hij vermist was, hadden zij social media, de kranten en de televisie ingezet om hem te vinden. Best veel kinderen konden niet en baalden. Ester moest met haar vader naar Thailand. Timo gaat altijd naar zijn oma op Texel in de meivakantie. Hajar dacht niet dat ze mocht. Annie en Elisa zouden bij elkaar logeren maar dat konden ze gemakkelijk verzetten en Donald ging een week naar Portugal. Diederik zei dat hij voor de rest van zijn leven huisarrest heeft.

Zijzelf had met een rood hoofd gevraagd of Marten uit 1c ook mee mocht.

Willie riep dat hij dan met scouting weg zou gaan maar dat hij liever met de klas mee wilde. Mo vroeg hoeveel het kostte en Rashid wilde weten hoe ze erheen zouden gaan. Gerrie had gevraagd of het voor een, twee of drie nachtjes was en wat ze allemaal mee moesten nemen.

Meneer van Corven had gezegd dat ze nog deze week een brief zouden krijgen met een uitnodiging en meer informatie. Het zou de bedoeling zijn dat iedereen op de fiets zou gaan. Ze zouden mogen kamperen op het veldje achter de schuur, gewoon één nachtje. Van school zouden juf Tikken en meneer van Geveren meegaan. Meneer de Groot zijn broer heeft een busje dus die zou rijden met alle spullen. Bij de brief komt ook een lijst met wat ze mee moeten nemen en meneer van Corven wil weten wie er een tent heeft thuis die ze mogen gebruiken.

Hajar zei weer dat ze dacht dat ze niet zou mogen. Zoveel te vragen. Van de muziekles was niet veel meer terecht gekomen.

Op woensdag hadden ze tijdens tekenles gehoord dat Carlien Jansen, de oma van Fred, mee zou gaan voor de catering. Gerrie had veelbetekenend Ester aangekeken. Ja, ja, de catering. Zij wist wel beter. Meneer van Corven had een oogje op de oma van Fred. Fred zei er niet veel over maar meneer van Corven was daar al twee keer gaan eten. Fred zei dat meneer van Corven zijn oma had geholpen met spullen voor vluchtelingen. Meneer van Corven doet vrijwilligerswerk daar. Ester wist wel meer maar die zei niets. Gerrie had daar weer soort van ruzie over gemaakt. Maaike had er zich niet mee bemoeid maar toen Gerrie in de pauze niet aan het tafeltje waar Ester zat ging zitten maar demonstratief ergens anders, was Maaike bij Ester gaan zitten en niet bij Gerrie. Meteen kwamen er allerlei vervelende appjes binnen maar ze had ze gewoon genegeerd. Boukje was helemaal in de war geweest en had niet geweten wat ze moest doen en was toen maar samen met Hajar bij Annie en Eliza gaan zitten. Vervelend nou weer.

Donderdag is de ruzie, als het ruzie was, weer helemaal vergeten. Bij Nederlands legt juf Tikken de deken van haar hond Basje demonstratief bij haar bureau. Uit haar tas haalt ze grote plastic trommels vol met muffins. Er klinkt verwachtingsvol gejuich uit de klas.

“Bent u jarig?” vraagt Eliza. Willie begint meteen al ‘lang zal ze leven’ te zingen maar stopt daar betrapt mee als mevrouw van Son binnen komt en kleurt beschaamd. Hij juicht wel meteen mee wanneer achter mevrouw van Son, Basje komt binnenlopen. Basje blaft kort omdat het zo’n herrie is en meteen is de klas weer stil. Ze hebben geleerd dat ze rustig moeten zijn wanneer Basje er is omdat het hondje niet tegen drukte kan.

Maaike denkt er het hare van. Wie heeft wie nu afgericht?

Mevrouw van Son steekt haar hand op. “We hebben hier op school best veel regels. Er mag veel, maar niet alles mag. Zo eten we in de aula.” Ze knipoogt naar juf Tikken die schuldig een stapel servetjes netjes legt. “Maar soms weten we als school niet goed of iets mag. We willen ook niet alles regelen. We gaan uit van gezond verstand. Maar soms is het moeilijk om te bepalen en dan zijn we blij met jullie gezonde verstand. Wie is hier van de leerlingenraad?” Donald steekt zijn hand op. “Mede dankzij de leerlingenraad mag Basje voor een proefperiode van een half jaar op school blijven.” De klas juicht weer. Mevrouw van Son steekt weer haar hand op. “Hij moet wel een gehoorzaamheidstraining volgen.” Ze lacht. “Ik wil jullie en mevrouw Tikken feliciteren. Namens de school heb ik een cadeautje. Wil jij even uit mijn kantoortje het cadeau pakken Donald?”

Even later komt Donald binnen met een hondenmand met een grote strik erom. Hij zet hem naast de deken. Basje snuffelt nieuwsgierig en kruipt meteen onder het lint door op het zachte kussen. Er gaat een zucht door de klas. Vooral de meiden vinden het schattig. De hond begint direct aan het lint te trekken en te scheuren.

Juf Tikken steekt ook haar hand op. “Ik ben superblij dat ik Basje nu toch kan houden. Hij zal er niet altijd zijn want meneer van Corven heeft gevraagd of hij Basje na zijn muziekles af en toe mee mag nemen.” Willie steekt zijn vinger op en vraagt wie hem mag uitlaten.

“Daar komt een schema voor.” zegt juf Tikken, “We moeten nog even kijken hoe het gaat lopen maar mevrouw van Son gaat me daarbij helpen. Het is een schoolhond en niet alleen de hond van 1a.” De klas lacht.

Meneer de Groot komt binnen. “Ben ik nog op tijd? Ik moest 3d even aan het werk zetten daarom ben ik wat later.” De leerlingen kijken elkaar bevreemd aan. Wat komt de Groot hier nou doen. “Ik heb nog een nieuwtje.” zegt juf Tikken, “Daarvoor trakteer ik eigenlijk ook. Samen met Bart, met meneer de Groot, ga ik van jullie klas mentor worden.” Er klinkt alweer gejuich.

“Ja,” zegt meneer de Groot, “Ik heb extra taken gekregen op gebied van ICT. Dat is zoveel werk dat ik helaas het mentoraat gedeeltelijk moet opgeven. Mevrouw Tikken gaat de mentorlessen aan jullie geven.”

“Yes!” klinkt het onderdrukt uit de klas.

“En ze zal ook een aantal mentorleerlingen van me gaan overnemen. Wie dat horen jullie nog deze week.” Meneer de Groot poets met langzame bewegingen zijn bril.

“Mogen wij kiezen wie we als mentor willen?” vraagt Gerrie. “Nee,” zegt mevrouw van Son haastig, “Dat gaan wij in goed overleg met elkaar besluiten.”

“Ik wil wel bij u, juf.” zegt Gerrie en houdt haar hoofd scheef. “Wil je zo graag van me af?” zegt meneer de Groot met een lachje waaraan iedereen kan zien dat het niet echt is. Dat is ook niet leuk om te zeggen vindt Maaike, dat doe je niet. Zelf zou ze ook liever bij juf Tikken horen maar ja, ze wacht maar af.

Meneer de Groot en mevrouw van Son verdwijnen ieder met een muffin. Juf Tikken deelt muffins en servetjes uit. Basje komt uit zijn nieuwe mand en zorgt ervoor dat de vloer van het lokaal vrij blijft van kruimels. Wat een week…