# 19. En toen

Ja en toen.

En toen ging de school weer open en mochten ze in kleine groepjes naar school. Het was raar. De hele aula was afgezet met rood-wit plastic lint. Bij binnenkomst stonden conciërges op te letten of je afstand hield en of je je handen wel goed ontsmette bij de ingang.
Ze hadden drie uur achter mekaar door lessen in hetzelfde lokaal. Niet de leerlingen maar de docenten wisselden van lokaal. Een van hun docenten had zelfs een oranje hesje aan. Dat betekent dat hij extra gevoelig is om Corona te krijgen en dat je dus extra moest opletten en niet bij hem in de buurt mocht komen. Geen pauze. Geen catering. Ze hadden ook weer aan elkaar moeten wennen. Sommige kinderen hadden ze bijna drie maanden niet gezien. Meneer de Groot had zijn snor laten staan en een soort van baardje. Ze hadden hem uitgelachen en na het weekend was het weg geweest.
Alles werd de hele tijd ontsmet. De tafeltjes, de stoelen en zeker bij wisseling van lokaal. En alles moest op anderhalve meter afstand.

En toen had Gerrie ruzie gekregen met Ester. De dag erna met Boukje. En weer een dag later was alles weer goed met Ester maar die ging gewoon weer afspreken met Boukje waardoor Gerrie weer even boos werd. Maaike zat met Hadjar in een ander groepje maar anders had ze vast en zeker ook wel een keer ruzie gekregen om niks. Hadjar had aan Gerrie gevraagd waar de ruzie eigenlijk over ging en Gerrie wist het niet eens meer. ‘Daar gaat het ook niet om.” Had ze gezegd. Toen Hadjar gevraagd had waar het dan wel om ging had Hadjar ook ruzie met Gerrie. Oke. Whatever

En toen kregen ze een proefwerkweek en daarna waren ze eigenlijk vrij maar moest de helft van de klas terugkomen om opdrachten die ze niet gemaakt hadden in te halen. En gelukkig was iedereen in hun klas over naar de tweede. Alleen Diederik kwam niet meer terug, die ging naar een andere school. Niemand wist er precies het fijne van maar hij had problemen gehad met handhaving en de politie. Hij had al die tijd helemaal niets gedaan, geen lessen gevolgd en niets ingeleverd. En zijn cijfers waren al niet goed geweest voor Corona uitbrak. Donald had gehoord dat hij ook verhuisd was, bij zijn vader was gaan wonen misschien. Niemand wist of dat klopte.

En toen ging de verkering tussen Maaike en Marten uit. En twee weken later was het weer ‘aan’.

En toen ging een heel stel van de klas bij meneer van Corven, de muziekleraar, in zijn huisje in België kamperen. Helemaal naar België gefietst met z’n allen. Meneer de Groot en juf Tikken, hun mentoren, waren ook meegegaan. Het was zo gaaf geweest. Gekampeerd in tentjes op een veldje achter een oude schuur. In die schuur of stal mochten een paar kinderen in het hooi slapen. Gelukkig regende het niet want je kon zo door het dak naar buiten kijken. De w.c. was buiten en de douche was ook gewoon een douchekop aangesloten op een tuinslang, ijskoud.
Ze hadden vuur gemaakt en gebarbecued, ze hadden tot heel laat bij het vuur gezeten en gezongen en elkaar nog beter leren kennen en ze hadden gelachen en gehuild. Ja, ook gehuild want Annie vertelde dat haar oma gestorven was. Zo zielig dat ze niet echt afscheid hadden kunnen nemen.

Ze hadden met Juf Tikken grote bossen veldbloemen geplukt en aan de oma van Fred gegeven want die had voor de catering gezorgd. Ze hadden een liedje gemaakt voor meneer van Corven voor een ‘green screen’. Meneer de Groot had het met zijn camera opgenomen en zo bewerkt dat ze op allerlei rare plaatsen in de wereld aan het zingen waren. En de dag daarop waren ze teruggefietst.

En toen.

En toen was het boeken inleveren, rapporten ophalen en klaar. Uit. Afgelopen met de brugklas. Ze waren er een beetje sentimenteel van geworden. Meneer de Groot had het filmpje van toen ze op Teevee waren nog een keer laten zien. Juf Tikken had getrakteerd en bij de traktatie zat voor iedereen een kaartje met een persoonlijke boodschap. Meneer de Groot had het filmpje van hun lied nog een keer laten zien. Degenen die niet mee waren gegaan naar België lagen helemaal in een deuk en waren flink jaloers omdat ze er niet bij waren geweest. Juf Tikken zei dat ze blij was dat haar allereerste mentorklas zo’n toffe klas was geweest. De meiden hadden gesnotterd en Willie had stoer geroepen dat ze nog wel een tijdje wilden ‘tikken’. Daardoor moest iedereen lachen. Een van de eerste lessen hadden ze de juf een beetje zitten pesten door de hele tijd te tikken. Tikken bij juf Tikken. Flauw eigenlijk.

En toen en toen en toen.

Toen hadden ze voor het laatst Basje het schoolhondje van juf Tikken geknuffeld. Gezegd dat ze deze klas nooit zouden vergeten. Dat ze de rest van hun leven vrienden zouden blijven. Het leek verdorie wel afscheid groep acht. Maar toen.

Toen was het echt voorbij. Iedereen fietst naar huis. Geen brugklassers meer. Ze fietsen weg van school, alleen of in kleine groepjes. En volgend jaar? Och, dat duurt nog zo lang. Ze fietsen weg van school rechtstreeks een lange zomervakantie in.