# **8. Tikken**

Ze weten zelf eigenlijk niet wie er is begonnen. Ergens achterin. Waarschijnlijk Willie. Ogenschijnlijk zit hij helemaal verdiept in zijn werk. Zachtjes tikt hij onder z’n tafel met zijn metalen pennendoosje tegen de onderkant van het tafelblad. Mo tikt met zijn potlood tegen zijn stoelpoot. Rashid gniffelt en tikt open en bloot met zijn schaar op zijn tafel. Aan de andere kant van het lokaal krijgt Gerrie het door, ze zit eigenlijk stiekem op haar telefoon. Ze verveelt zich te pletter bij Nederlands, altijd al en die nieuwe invaller is saai. Ze tikt zachtjes met de gesp van haar riem tegen het ijzer van haar stoel.

Aan het begin van de les was het nog wel leuk. Ze hadden haar helemaal uitgevraagd. Echt lachen om te zien hoe die nieuwe steeds ongemakkelijker werd. Eerst hadden ze gevraagd naar haar hobby’s. Lezen, schrijven, muziek. Gaap, gaap, gaap. Toen had die nieuwe gevraagd wie van hen Nederlands een leuk vak vond. Die sufferd van een Maaike had bijna haar vinger opgestoken. Gerrie had dat wel gedacht dus had ze zich nadrukkelijk naar Maaike omgedraaid en heel hoog haar wenkbrauwen opgetrokken. Niemand vond Nederlands een leuk vak dus. Toen had Boukje gevraagd wat haar lievelingsmuziek was. Mevrouw Tikken had een band genoemd waar niemand ooit van gehoord had. Toen had zij weer gevraagd wie er van lezen hield in de klas. Gerrie had gegeeuwd en zich uitgerekt.

“Oh. Wat is je lievelingsboek?” had mevrouw Tikken aan haar gevraagd. “Ik stak mijn vinger niet op.” had Gerrie gezegd.

“Ze is dyslectisch.” had Rahsid geroepen. “Jij toch ook!” had Gerrie verontwaardigd terug geschreeuwd. “Nou èn! Wat is jouw probleem?” was het antwoord van Rashid geweest.

“Nou, nou, rustig een beetje.” was de reactie van die nieuwe. “Nou, ja zeg! Nou moet ìk rustig zijn. Hij is begonnen. Ik krijg altijd de schuld.” Gerrie was dreigend half uit haar stoel gekomen. “Dat ik dyslectisch ben is geen probleem. Ik vind lezen stom. Mag het?” Met een plof was ze weer gaan zitten.

De nieuwe had verward van de een naar de ander gekeken. Iedereen zag dat ze niet wist wat ze moest doen. De meeste leerlingen waren benieuwd wat er zou gebeuren. Gerrie was weer lekker aan het rellen.

Toen Willie had zijn vinger opgestoken. “Ik vind lezen ook stom.” had hij opgemerkt, “Mag ik naar het toilet?”

“Nee,” had mevrouw Tikken gezegd, “het is net pauze geweest.”

“Nou ja! Bij mevrouw Franken mag dat altijd.” had Willie gelogen.

“Bij mij niet.” had ze geantwoord. Toen moesten ze hun boek pakken en verder werken aan een schrijfopdracht. Rashid had gevraagd of ze muziek mochten luisteren. Dat mocht niet. Willie had gezegd dat ook dàt bij mevrouw Franken wel mocht. “Bij mij niet.” Was het antwoord weer geweest.

Toen had Gerrie haar vinger opgestoken en ook gevraagd of ze naar het toilet mocht. Het mocht niet.

Even later was Boukje naar het bureau van de docent gelopen en had iets gefluisterd. De nieuwe had geknikt en met een triomfantelijk lachje was Boukje het lokaal uit gelopen.

“Niet eerlijk!” had Gerrie meteen geroepen, “Zij mag wel naar de wc. Ik ben ook ongesteld!” Toen was meteen bijna de hele klas aan het lachen en roepen. De nieuwe had eerst nog geprobeerd er bovenuit te komen maar niemand trok zich iets van haar aan. Toen had ze keihard met een boek op haar tafel geslagen.

“Nu is het stil!!!” had ze heel hard gegild. “Wie nu nog grappig probeert te zijn die gaat eruit!” Toen was het stil geworden maar niet lang.

“Wie zit er te tikken?” vraagt mevrouw Tikken. Ja, hallo, niemand toch? Ze loopt door de klas. Als ze in de richting van Willie loopt wordt het daar stil maar begint het tikken ergens achter haar. De nieuwe gaat halverwege de klas op de vensterbank zitten en kijkt spiedend rond. Het tikken wordt wat zachter, stopt af en toe maar het houdt niet op. Dan tikt de een, dan weer de ander. Gerrie kijkt tevreden lachend rond. Boukje komt terug en gaat op haar plaats zitten. Gerrie steekt weer haar vinger op. ”Mevrouw ik moet echt, nù naar het toilet.” Ze knippert onschuldig met haar ogen en wiebelt op haar stoel. De nieuwe twijfelt. Gerrie wiebelt nog harder, alsof ze echt nodig moet. Daardoor glijdt haar telefoon van haar schoot op de grond in het gangpad.

“Lever die telefoon maar in.” De nieuwe strekt haar hand gebiedend uit. Langzaam raapt Gerrie haar telefoon op. “Ik doe er toch niks mee,” zegt Gerrie, “ik wilde alleen maar even kijken of hij wel uit stond.” Mevrouw Tikken doet een stap naar haar toe. “Inleveren.” zegt ze kortaf.

Achter haar wordt er drie keer hard getikt en als ze zich omdraait weer ergens anders in de klas. “Ik kan jullie ook allemaal laten nablijven!” roept ze. “Vanaf nu is het stil!” achter haar valt kletterend Willie’s pennendoos op de grond. Iedereen lacht en joelt. De nieuwe grist de telefoon uit Gerrie’s hand. Ze roept opnieuw dat ze stil moeten zijn.

Sommige leerlingen zijn stil. Maaike vindt het allang niet meer leuk om die nieuwe zo te pesten hoewel ze in het begin ook meegedaan heeft. Timo zit al de hele tijd met zijn handen tegen zijn oren. De meeste leerlingen vinden dat de lol er nu af is. Het is zielig voor die juf. Ze roepen ook dat ze stil moeten zijn. Het helpt maar een beetje.

Gerrie kijkt uit het raam en wordt knalrood en dan spierwit. Dan wordt het ineens wel stil in de klas. Iedereen kijkt naar Gerrie want die heeft een heel akelige schreeuw gegeven. Ook de juf is geschrokken en doet een stap naar haar toe. “Nee!!!!” schreeuwt Gerrie en ze staart naar buiten.

Achter het hek van de school staat een man. Een heel gewone man. Al wat ouder en keurig gekleed. Hij laat zijn linkerhand waarin hij een verrekijker vasthoudt zakken. Met zijn rechterhand zwaait hij.