***Bobbel***

***die in een bakfiets woonde en rijk wilde worden***

**Van Joke van Leeuwen**

**theaterbewerking van Rudy Goes & Annelies de Wolf**

© Sabam - 2001

Hoe opvoeringsrechten aanvragen?

1. Contacteer de auteur voor toestemming tot opvoeren.

Vermeld hierbij door wie, waar en wanneer de opvoeringen zullen plaatsvinden.

Rudy Goes

Roomakkerwegel 8

9140 Tielrode

rudygoes@gmail.com

2. Wanneer u toestemming tot opvoeren krijgt, ontvangt u meteen ook een digitale versie van het toneelstuk. Het is dus niet nodig om een verplicht aantal tekstbrochures aan te kopen, u print zelf het gewenste aantal exemplaren.

Opgelet, de toestemming tot opvoeren is nog niet rechtsgeldig!

3. De definitieve en rechtsgeldige toestemming krijgt u van SABAM, na het tijdig indienen van uw aanvraag (min. 1 week vòòr opvoering). U vindt een eenvoudig aanvraagformulier op <http://www.opendoek.be/auteursrechten-aanvragen>

U kunt ook berekenen hoeveel de auteursrechten zullen bedragen, zie:

<https://www.sabam.be/sites/default/files/tnl202-100.pdf>

De allereerste première had plaats op 27 september 2001 in de zwarte zaal van het Fakkelteater te Antwerpen.

Productie Educatief Theater Antwerpen

regie Rudy Goes

met Annelies de Wolf als Bobbel

muziek Ignace BaertCentraal op de scène staat een motorhome-achtig uitgebouwde bakfiets. Daarnaast staan tekeningen en houtsnijwerken uitgestald.

*Terwijl het publiek binnenkomt doet een jonge vrouw kunstjes, het is de volwassen Bobbel. Na elk kunstje probeert ze wat geld te krijgen. Zo kan ze heel lang onbeweeglijk als een standbeeld blijven staan, ze kan met duimen en wijsvingers heel vlug ‘vingerlopen’, met haar oren flapperen, bepaalde zinnen heel vlug zeggen, op haar handen staan (letterlijk), met haar tong haar neus aanraken, wereldrecord ter plaatse trappelen, met de ogen dicht springen, …*

Hoi, mijn naam is Bobbel.

Eigenlijk heet ik Beau-Belle. Booooooo-Bèèèèl!

Dat is Frans en betekent Mooi-Mooi.

Maar toen ik enkele maanden oud was spraken mijn ouders mijn naam heel vlug uit en Beau-Belle werd Bobbel.

Maar dat geeft niet, ik ben toch niet zo mooi.

Mijn neus is nogal groot, mijn ogen ook en mijn mond is net een brievenbus.

Mijn oren vind ik wél mooi, ik kan die bewegen, kunnen jullie dat?

Vroeger, als ik nog klein was waren deze kleren veel te groot, maar nu zitten ze als gegoten. Als grote kleren dan in de mode waren vond ik dat heel erg leuk, maar modes duren nooit lang.

Pina, da’s mijn moeder, heeft al een paar keer geprobeerd om mijn kleren te vermaken, maar ze kan dat niet zo goed, ze kan beter tekenen.

‘Bobbeltje’ zei ze op een keer, ‘ik zal vanmiddag proberen een paar tekeningen te verkopen. Wie weet vind ik in Waterdam een paar mensen die ze mooi vinden. En als ik er wat mee verdien, mag jij nieuwe kleren uitzoeken in de tweedehandswinkel.’

En dit is mijn huis. Een bakfiets-huis. Mooi, hé!

Ik ben er in geboren en woon er nog altijd in.

Met mijn ouders erbij was het wel een beetje krap in de bakfiets, maar nu woon ik alleen.

Het voordeel aan zo’n huis is dat je steeds een ander uitzicht achter de ramen hebt, want ik ben altijd onderweg. Ofwel ga ik ergens naartoe, ofwel kom ik ergens vandaan, of soms word ik ook wel weggejaagd.

En vroeger reden we soms speciaal om de lampen in de bak te laten branden. Die branden alleen als iemand aan het fietsen is. Zal ik het eens demonstreren?

Kijk als ik trap, draait deze dynamo, en die maakt elektriciteit voor de lampen. En dan kunnen de lampen branden.

*(tot de technieker)* Mijnheer wil je het licht eens uit doen. *(demonstreert de lampen)*  OK mijnheer, dankuwel.

*(fluistert)*  En dit is mijn geheime brandkast, alleen ik kan in die kast want ik alleen heb de sleutel, die hangt rond mijn nek.

Hier is de ingang, trapjes op en dan kom je in de woonkamer, die ook de slaapkamer is. De kapstok, kleine spulletjes, de kleerkastzak.

Dit was vroeger het bed van mijn ouders, maar daar slaap ik nu in.

En hier sliep kleine Bobbel, in deze hangmat. Ik dus.

*(tot een kindje)*  Wil je er eens in liggen?

En dit was Otto, mijn huisdier. Weten jullie welk dier dit is?

Een vleermuis. Omdat wij zo weinig plaats hadden moest ik wel een plafond-huisdier kiezen, dat hing niet in de weg.

Hij is al lang dood, maar ik heb hem opgezet.

Otto is een gemakkelijke naam voor een vleermuis, die kun je van voor naar achter lezen en van achter naar voor. Zoiets is handig voor een beest dat altijd ondersteboven hangt.

Zo, dit is mijn bakfiets. Mijn ouders wonen nu in een caravan.

Hebben jullie ook een caravan? En wonen jullie daar ook in?

*(interactie)*

Vinden jullie deze tekeningen mooi? Dit is mijn museum.

Mijn moeder, Pina, maakte ze, ik vind ze heel mooi.

Weet je wat de mensen zeggen? ‘Dat is geen kunst, dat is wc-papier. Wij willen kunst op mooi handgeschept kunstpapier.’

Wc-papier heeft toch ook iets handgeschepts in zich, zeg.

Ja, zeg, Pina was te arm om mooi wit papier te kopen, daar kon zij toch ook niets aan doen. Ze heeft schoenendozen vol tekeningen op wc-papier gemaakt, maar niemand wilde er voor betalen.

Mijn vader heet Mos. Hij werkte liever in het groot. Als hij in het bos een dikke, knoestige tak zag liggen, die een beetje op een vogel of een tijger of een lopende man leek, dan sneed en schaafde hij eraan, tot die tak helemaal op een vogel of een tijger of een lopende man leek.

Maar zulke takken waren meestal te groot om in de bakfiets te bewaren. Hij moest ze achterlaten in het bos. Daar liepen dan wandelaars, die ze meenamen naar huis en zeiden; ‘Kijk, dit heb ik zelf gevonden. Ik zag het meteen. Net een vogel!’

Of een tijger, of een lopende man.

Die mensen wisten niet dat Mos die zo mooi gemaakt had. Ze zouden het niet eens geloofd hebben.

Op een woensdag, maar het kan ook een donderdag geweest zijn, de bakfiets stond aan de rand van Waterdam, vroeg ik eens aan mijn papa: ‘Papa, waarom wonen wij niet in een gewoon huis?’

Soms wou ik wel in een gewoon huis wonen.

*(met mannenstem)* ‘Heeft geen wielen. Even met de kont op reis.’

En dan liep hij heen en weer omdat hij niet goed kon stilzitten

Daarna hoorde ik hem dan ritselend tegen een struik plassen. Psjsjsjsjsjsjttt.

We plasten altijd buiten want we hadden geen wc.

‘Even ritselen’ zeiden we dan.

Ik vond het fijn als we met zijn drieën tegelijk ritselden. Dan hoorden we zo extra bij elkaar.

Zullen wij ook eens met zijn allen samen gezellig ritselen? We doen alsof natuurlijk.

Zo: psjsjsjsjsjtt…

Mos had eens een hele middag heggen van rijke mensen geknipt, in de vorm van een vogel of een tijger of een lopende man en Pina had geprobeerd haar tekeningen te verkopen, maar ze had niets verkocht, helemaal niets.

*(neuriet)*

Die nacht besloot ik rijk te worden.

Helemaal zelf.

Om nieuwe kleren te kunnen kopen en een hond en mooi wit papier.

Rijk worden. Ik zelf. Morgen beginnen met rijk worden.

Ik maakte alvast een plan op.

Ten eerste: Rijk willen worden

Ten tweede: Voor mijn ouders

Ten derde: Dat ik moet weten hoe ik ga rijk worden.

Ten vierde: Dan dat ook nog zo doen.

*(lied)*

Bobbel droomt…

Ik droomde

Dat ik rijk zou willen worden

Voor mijn ouders

Maar dat ik moet weten hoe

Hoe?!

Dat is het allermoeilijkst

En dan dat ook zo doen…

Maar ik wil rijk zijn, rijk zijn, rijk zijn

En wonen in een echt vast huis

Rijk zijn, rijk zijn, rijk zijn

En leven als een luie luis

Ja, ik wil rijk zijn, rijk zijn, rijk zijn

En wonen in een echt vast huis

Dus ik wil geld, veel geld, veel geld

Voor echte nieuwe kleren, snoep en cadeautjes… *(deurgeklop)*

Oeps, er wordt gebeld!

# Maar nee, dat kan niet, ik heb helemaal geen geld…

Ik droomde

Dat ik opeens heel rijk was

Ik vond een kist

Een kist gevuld met geld

Zomaar?!

Onder deze bakfiets

Vind ik nooit zomaar iets…

Maar ik wil rijk zijn, rijk zijn, rijk zijn

En wonen in een echt vast huis

Rijk zijn, rijk zijn, rijk zijn

En leven als heel chic gespuis

Ja, ik wil rijk zijn, rijk zijn, rijk zijn

En wonen in een echt vast huis

Dus ik wil geld, veel geld, veel geld

Voor echt wit kunstpapier, choco op mijn boterham, een hondje, …

Oeps, er wordt gebeld!

# Oh, hallo, wat fijn! Visite: een kopje koffie?

Ik droomde

Dat ik vandaag veel geld kreeg

Van de mensen

Door mijn spullen te verkopen

Maar?!

Dan heb ik zelf geen spullen meer

En moet ik ze weer kopen…

Maar ik wil rijk zijn, rijk zijn, rijk zijn

En wonen in een echt vast huis

Rijk zijn, rijk zijn, rijk zijn

En leven als een vette muis

Ja, ik wil rijk zijn, rijk zijn, rijk zijn

En wonen in een echt vast huis

Dus ik wil geld, veel geld, veel geld

Voor een levensgroot museum van mezelf, een balzaal, een verwarmde wc, …

Oeps, er wordt gebeld!

# Een glaasje champagne? Of een toostje kaviaar? …

Ik droomde

Dat ik vandaag veel geld had

Door die mensen

Die alleen maar mogen kijken

Naar mij?!

Maar wat moet ik dan doen?

Weet je wat: ik geef ze een zoen…

Maar ik wil rijk zijn, rijk zijn, rijk zijn

En wonen in een echt vast huis

Rijk zijn, rijk zijn, rijk zijn

En leven als een luie muis

Ja, ik wil rijk zijn, rijk zijn, rijk zijn

En wonen in een echt vast huis

Dus ik wil geld, veel geld, veel geld

Voor friet met mayonaise, een pokemon, een playstation, kinderbueno, …

Oeps, er wordt gebeld!

***Maar nee!!!***

Dus, wat had ik die nacht bedacht?

1. Rijk willen worden
2. Voor mijn ouders
3. Dat ik moet weten hoe
4. Dan dat ook nog zo doen

Maar hoe kon ik daar het best aan beginnen?

Even nakijken.

Rijk willen worden, dat was in orde.

Voor mijn ouders, dat was ook in orde.

Dat ik moest weten hoe… oeoeoe.

Probleem!

Heeft er soms iemand van jullie een idee hoe ik rijk had kunnen willen worden?

*(reacties)*

Ik had ook een idee.

Ik was zeven jaar en heel erg goed in boomklimmen, en bijzonder knap in het over-smalle-muurtjes-lopen.

*(Ze zet een oude schoenendoos klaar)*

Da’s om al het geld in te doen dat de mensen geven.

*(Bobbel laat een rij kinderen rechtstaan. Dan loopt ze over hun stoelen, heen en terug. Ze kijkt in de schoenendoos, niks)*

En nu Dames en Heren, heel gevaarlijk, komt dat zien!

Ik ga op dit smalle muurtje lopen, op mijn tenen. *(doet het)*  Met mijn armen in de lucht. *(doet het)*  En met mijn ogen dicht. *(Ze valt van de stoelen)*

Ik was er dus afgevallen. En terwijl ik daar zo zat te wrijven over mijn pijnlijke knieën, kwamen er twee mannen af, ze bogen zich over mij heen en ze gooiden wat geld in mijn doos.

Nu kreeg ik geld omdat ik van de muur af gevallen was. *(Ze zucht en staat recht)*

Nu begreep ik er helemaal niets meer van.

En terwijl ik zo naar dat centje keek, vroeg ik mij af hoe andere mensen rijk geworden waren?

Wat konden rijke mensen dan wel, dat ik niet kon? Weten jullie dat?

*(Reacties)*

En plots wist ik het. Alle rijke mensen konden lezen en schrijven en ik kon dat niet.

De volgende dag, terwijl Mos door het bos fietste, gaf Pina mijn eerste les.

Ik begon bij de a. Die had ik gauw geleerd.

Twee dagen later schreef ik mijn eerste verhaal.

*(Toont een blad wc-papier met daarop aa)*

Vind je het spannend? Dit is het verhaal van een vreselijke tijger. Aaaaarrh!

Hier is er nog een ander verhaal. *(Toont weer een wc-blaadje met aa erop)*

Dit is het verhaal van de ezel die de i niet kon zeggen. *(bootst balken na zonder i)*

Daarna leerde ik de b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, en de y. En ook de z. Hoofdletters en kleine letters. Verder leerde ik de namen van planten, kleine beestjes en dode mensen. Ik oefende in optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen. En tussendoor maakte ik tekeningen.

Na enkele weken kon ik langere verhalen schrijven en ook erg grote getallen uitspreken: 3.131.512. Maar ik was nog steeds niet rijk.

Toen besloot ik in het geheim raad te vragen aan oom Fok. Hij was een broer van Pina en hij was getrouwd met tante Zus. Ze woonden in een heel groot huis, waar je diep wegzakte in de stoelen. Het huis was zo groot dat oom Fok en tante Zus elkaar regelmatig kwijt waren. Vroeger gingen ze elkaar dan meteen zoeken, maar nu doen ze dat niet meer.

Oom Fok en tante Zus waren de enige familie bij wie we nog mochten komen. Oom Fok zei altijd tegen Pina: ‘Je bent níét normaal, maar je bent wél mijn zus.’

Ik schreef een geheime brief aan oom Fok, waarin ik hem vroeg hoe hij rijk was geworden.

Voor aan de bakfiets hing ik een schoenendoos, met een gleuf in het deksel, want ik wilde graag een brief terug van oom Fok.

Maar Pina zei dat je in een rijdend huis geen post kunt krijgen, dus nam ze me mee naar het postkantoor. Want daar bewaren ze brieven die je zelf kunt komen ophalen.

En daar lag inderdaad een brief, voor mij.

Oom Fok had serieus geantwoord.

*(Ze haalt de brief uit haar geheime brandkast)*

Lieve nicht,

het duurde wel even, ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ik ben vooral rijk geworden door mijn handige Alles-erin-doe-bakjes. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Mijn bakjes kunnen gemakkelijk breken, anders duurt het te lang voor de mensen nieuwe kopen. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Het komt dus hier op neer, lieve nicht: telkens nieuwe dingen uitvinden die kapot kunnen gaan……………………………………………………………………………………………………

Maar wat jou betreft: een goede school en een regelmatig leven zijn het belangrijkst, ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Oom Fok

Ik las de brief wel 1000 keer.

Ik moest dus iets bedenken dat de mensen wilden hebben en het moest kapot kunnen gaan…

Takjes. Gewoon takjes. Die groeiden overal in het bos en ik kwam veel vaker in het bos dan de mensen uit de stad. Takjes kosten niets in de natuur. Planten en bloemen ook niet, maar in de stad betaalden ze daar geld voor. En dóde takjes konden gemakkelijk breken. Aha!

*(roept)*  ‘Kijk naar mij, dit is de nieuwe mode. Koop een takje voor in je haar!!!’

Maar de mensen kochten niets.

Ze zeiden alleen: ‘Zie je wel, die van die bakfiets, die zijn vies, die halen nooit de vieze takjes uit hun vieze haar.’

Oom Fok had geschreven dat ik telkens nieuwe dingen moest uitvinden. Maar uitvinden is niet gemakkelijk. Heeft iemand van jullie al eens iets uitgevonden?

*(interactie)*

Weet je wat ik nog uitgevonden had? Een apparaat om de lampen te laten branden zonder te fietsen.

Je moest eerst iets onder het wiel van de bakfiets zetten. Dan maakte ik 5 vlaggen vast aan de spaken van het wiel, zodat die begon te draaien van de wind. Een beetje zoals een windmolen. En doordat het wiel draaide, werkte de dynamo en brandde het licht, zonder te fietsen. Knap hé?

Ik vond mijn uitvinding zo briljant dat ik onmiddellijk aan Mos vroeg om het apparaat te maken, want zoiets zou toch wel handig zijn voor ons?

Maar in plaats van te antwoorden begonnen Pina en Mos met elkaar te praten in de P-taal. Dat deden ze altijd als ik niet mocht verstaan wat ze zeiden.

‘Weepeet jepe nopog’, zei Pina bijvoorbeeld, ‘ dapat Bopobbepel zeipei dapat zepe ipin eepeen gepewoopoon huipuis woupou woponepen?’

‘Japa.’

‘Sipinds diepie tijpijd schrijpijft zepe naapaar Fopok.’

‘Even met de kont op reis,’ zei Mos dan. En hij trapte mijn droge takjes kapot en zei niet wat hij dacht. Ook niet in de P-taal.

*(Bobbel zingt zachtjes)*  Ik droomde dat ik rijpijk zou willen worden.

Ik vond iets uit,

Een wiel om licht te maken,

Maar Mos luisterde niet eens.

Oom Fok moet nu maar helpen.

Vijf dagen later, toen Pina en Mos terugkwamen van een lange dag werken in de stad, hadden ze een brief bij zich, van oom Fok. Maar ik zag dat hij al opengemaakt was.

*(Bobbel gaat met ‘Pina’ zitten)*

‘Deze brief is niet voor jou’ begon Pina. ‘Hij is voor mij, van Fok.’

‘Alleen voor jou en helemaal niet voor mij?’

‘Oom Fok schrijft óver jou. Hij denkt dat je het ver kunt brengen, maar dan moet er meer aan je toekomst gewerkt worden. Hij vindt dat je een regelmatiger leven nodig hebt en dat je naar school zou moeten gaan. Wat denk je daar zelf van?’

*(zucht)*

Ik zou alles gedaan hebben om rijk te worden.

‘Hij biedt je aan om bij hem in huis te komen. Dan kun je in de stad naar school. Hij heeft een mooie kamer voor je en het lijkt ze leuk, een kind in huis. Wat vind je daarvan?’

*(Bobbel kan niet meer ademen)*

Als ik bij oom Fok in huis zat, kon hij mij natuurlijk veel beter helpen met rijk worden. En ik kon dan ook eens een tijdje in een echt huis wonen om te weten hoe dat voelde. En op school was ik nooit de hele dag alleen.

Jaaa!!!

*(Bobbel fietst vlug naar oom Fok)*

Oom Fok! Oom Fok!!!

*(Ze stapt af en zegt oom Fok en tante Zus goeiedag)*

‘Kom maar eens mee, dan laat ik je je kamer zien. Dat is de hal, en hier is de beneden-wc, dat is de balzaal, daar rechts het bureau, daartegenover het theesalon, daarnaast is de eetkamer. En nu naar boven, de gang door, de eerste links, even naar rechts, en hier is je kamertje.’

Ik zag een kamer die wel vier keer zo groot was als de bakfiets.

Een opgemaakt bed en een wit bureautje, met een zee van zacht tapijt.

Pal achter het raam stond een boom. Zijn takken raakten de vensterbank. Dat was handig.

Als ik in de voortuin was kon ik zo in de boom klimmen en door het open raam in mijn kamer springen. Die weg kon ik niet kwijtraken.

‘Daaag Pina, daaaag Mos, zorg goed voor Otto.’ *(uitzwaaien)*

Nu stond ik er helemaal alleen voor. Ik voelde mij verloren in dat grote huis dat niet bewoog. Soms, als ik ergens een deur open deed, hoopte ik dat Pina erachter stond, of Mos, of een toevallig kistje met geld zodat ik terug kon gaan.

Ik zou mijn best doen zodat Oom Fok mij zou helpen.

Tante Zus deed erg haar best. Ze nam mij mee naar het centrum en kocht nieuwe bloesjes en rokken voor mij. Nu had ik eindelijk nieuwe kleren, maar ze voelden anders dan ik had verwacht. Ze zaten zo strak dat er geen plaats meer was voor nieuwe adem, terwijl ik juist nog zoveel moest zuchten.

Tante Zus zei dat het wel zou wennen.

Ik liet pasfoto’s maken in een hok met een spiegel. Dat had ik nog nooit gedaan.

*(interactie)*

De eerste foto mislukte omdat ik schrok van het flitslicht.

De tweede foto mislukte ook omdat ik net aan Tante Zus wilde vertellen dat ik de eerste keer zo schrok.

De derde keer ging het goed omdat Tante Zus mijn hoofd vast hield.

Daarna moest ik met Tante Zus naar school.

Ik moest mij melden bij een meneer die achter een groot bureau vol papieren zat.

*(hand geven)*

‘Verdammen!’

Tante Zus verschoot, want zij dacht dat hij vloekte.

Mijnheer Verdammen haalde al die papieren uit een la en koos een pen uit zijn ‘alles-erin-doe-bakjes’.

‘Zo kind, vertel eens hoe jij heet.’

‘Bobbel.’

‘Ja kind, daar kun jij ook niets aan doen.’

Tante Zus zei dat ik bij haar inwoonde.

‘Maar wat is dan je eigen adres?’

‘Heb ik niet.’

‘Je hebt toch zeker wel een adres?’

‘Soms niet en soms ongeveer wel als ik weet waar we gaan staan. Dan is het op het postkantoor bij…eh…een ander soort tante, maar dat is helemaal geen tante, maar een loket en daar wonen we natuurlijk niet en als we dan weer weg zijn hebben we er geen en ook geen brievenbus.’

‘Bon, vertel dan eens kind, waar ben je geboren en wanneer?’

‘Ik kan niet precies zeggen waar ik geboren ben, want mijn voeten zijn ergens anders geboren dan mijn hoofd. ‘

*(lachend)*  ‘Dat kan niet’

‘Dat kan wel, want mijn moeder heeft het zelf verteld,want het was nacht toen ik geboren werd en de lampen moesten branden, toen hebben mijn ouders iemand anders van de straat gehaald die moest fietsen zodat ze konden zien of ik goed uit mijn moeder haar buik kwam.’

‘Mmmm’

‘Dus toen waren we onderweg.’

‘Mmmm’

‘En toen is het bovenste stukje van mijn hoofd eerst geboren.’

‘Mmmmm’

‘En toen mijn voeten kwamen, waren we al een eind verderop.’

‘Mmmm, jaja, maar je ouders weten toch wel waar je geboren bent?’

‘Nee, natuurlijk niet, die hadden het veel te druk.’

‘En jij weet het ook niet?’

‘Nee, natuurlijk niet, als je een baby bent, weet je toch niets? Dan kun je niet eens goed kijken.’

‘Enfin, waar wonen jullie dan eigenlijk in?’

‘In een bakfiets.’ zei ik.

‘O’ *(stilte)*  ‘We nemen gewoon het adres van uw Tante Zus. Het kan beter niet bekend worden op school, van die bakfiets, u weet zelf, niet dat wij, maar toch, er zijn nu eenmaal ouders, u begrijpt hoe dan ook. Enfin, zeg het maar niet van die bakfiets.’

Toen moest ik naar juffrouw Tik.

Er zaten 20 kinderen in de klas en iedereen kende elkaar al.

*(Klasje vormen met kinderen)*

Ik ging op een lege stoel zitten.

‘We hebben er een nieuwe leerling bij’ zei juffrouw Tik ‘en ze heet Bobbel.’

De meeste kinderen vonden dat om te lachen.

‘Vertel ons eens Bobbel, waar kom je vandaan?’

‘Uit de buik van mijn moeder natuurlijk,’want ik mocht niets zeggen over de bakfiets van Mijnheer Verdammen.

Het eerste uur probeerde ik goed te luisteren naar juffrouw Tik, maar ik hoorde niets dat mij kon helpen om rijk te worden en het uitzicht uit het raam bleef hetzelfde.

Dus stond ik op en liep naar Nellebel.

‘Wat doe je daar Bobbel?’ vroeg juffrouw Tik.

‘Ik wou even een ander uitzicht.’

‘Je hebt niet op het uitzicht te letten, je moet op mij letten.’

*(gaat terug op plaats zitten)*

Maar zo’n houten stoeltje was veel te hard. Ik móést wat rondlopen anders hield ik het echt niet de hele dag vol.

*(Bobbel staat op en drentelt tussen de kindjes door.)*

‘Bobbel wat doe je nu weer?’

‘Even met de kont op reis.’

‘Even met de kont op reis, even met de kont op reis !’ riepen de andere kinderen en ze huppelden allemaal rond in de klas.

‘Naar je plaats allemaal! Als je zo door gaat Bobbel, komen we in de problemen, je steekt andere kinderen aan en dat kan niet. Er gelden hier nu eenmaal regels. Ga maar eens een poosje op de gang hierover nadenken. Je mag terugkomen als je het begrepen hebt.’

Op de gang was veel meer plaats om even met de kont op reis te gaan.

Bovendien stond de buitendeur open.

Buiten was nog veel meer plaats.

De zon scheen. En niemand hield mij tegen.

Oom Fok kwam pas thuis toen het al avond was.

‘En Bobbel, hoe gaat het op school?’

‘Ze was veel te vroeg thuis, ik heb altijd al gezegd dat Mos….’

‘Niet over praten, waar ze bij zit.’ *(zucht)*  ‘Zo.’

en nog een keer ‘Zo.’

En hij deed alsof hij zijn handen waste zonder water.

‘Oom Fok…’

‘Mmmm?’

‘Oom Fok, hoe lang denkt u dat het nog ongeveer duurt voor ik rijk ben?’

Oom Fok schoot zo hard in de lach dat Tante Zus weer uit de keuken kwam.

‘Mag ik mee lachen?’

Toen werd oom Fok weer ernstiger.

‘Kind, probeer eerst maar eens deze school af te maken en dan nog één en dan praten we wel weer verder.’

‘Deze school afmaken en dan nog één, dat duurt jaaaaren! En pas daarna wil je er weer met mij over praten. Pas daarna! alsof het je niets kan schelen!’

*(Bobbel schopt, gooit iets omver, stampt op de vloer en kruipt in de bakfiets)*

*(lied)*

### Pas daarna

Eerst geboren worden

Eerst een papfles drinken

Eerste kruipen door de gang

Eerst een woordje zeggen

Eerste een liedje zingen

Eerst groot worden en lang

Refrein Pas daarna wil je praten

Dus hou je mond nu maar

Ik wil behang zijn tegen het plafond

Een mier onder de grond

Een slijmerige slak

Ver weg onder haar dak

Pas daarna wil je praten

Eerst je tanden poetsen

Eerst je haren kammen

Eerst je handen wassen

Eerst een kusje geven

Eerst je bord leeg eten

Eerst op ‘t potje plassen

Refrein

Eerst je huiswerk maken

Eerst mooi dank u zeggen

Eerst op tijd je bed in

Eerst je voeten vegen

Eerst je muts opzetten

Eerst vallen op je kin

Refrein

‘Even met de kont op reis.’

Ik klom langs de boom naar beneden en ging achter een struik ritselen.

‘Kon ik nu maar gezellig met Pina en Mos ritselen.’

Psssssssttt.

Plots keek ik recht in de gezichten van Aaltje en Nellebel, twee meisjes uit mijn klas.

‘Wat doe je daar? Vroeg Nellebel.

‘Ritselen.’

‘Doe je dat om rijk te worden?’ vroeg Aaltje.

‘Ik deed dat met mijn vader en moeder.’ Zei ik.

‘Jouw vader en moeder wonen in een bakfiets, hè?’

‘Ze zijn op wereldreis.’

*(Nellebel)*  ‘Dat is niet waar, je liegt, want we hebben hem zien staan, die bakfiets.’

*(Aaltje)*  ‘ Mijn moeder zegt dat zulke mensen als jullie stelen.’

‘Je moeder steelt zelf!’

Ik wist niet wat ik anders moest zeggen.

‘Dat is niet waar,’ zei Aaltje, ‘ze zijn trouwens al rijk. En ik ook.’

Aaltje haalde haar portemonnee tevoorschijn en trok er zomaar een briefje van honderd uit. Ze hield het vlak voor mijn neus.

‘Heb ik van mijn oma gekregen, die is ook rijk.’

Er stond een prachtige tijger op het briefje.

‘Mag ik het even vasthouden?’

‘Natuurlijk niet!’

Ze stopte het geld weer in haar portemonnee.

Wat een mooie tekening, als ik ooit zo’n mooi briefje van honderd aan Pina en Mos kon geven.

Ooit.

Dan zou ik werkelijk rijk zijn.

Op een keer was Tobi uit mijn klas naast mij komen lopen.

‘Als je aan de andere kant van de wereld woont sta je niet ondersteboven, maar gewoon rechtop’ zei Tobi , ‘dat weet ik want ik heb er gewoond en ik ga er ook weer wonen.’

‘Waarom ga je daar wonen?’

‘Mijn vader heeft er belangen,’ zei Tobi.

‘Wij hebben een bakfiets,’ flapte ik eruit.

‘Handig, ‘ zei Tobi.’Dan hoef je niet steeds te verhuizen. Wij hebben twee huizen, één hier en één daar. Later wil ik er één hebben. Daar.’

‘Jullie zijn zeker wel erg rijk, als je twee huizen hebt? Hoe komt dat? Wat verkopen jullie dan?’

‘Mijn vader verkoopt grond.’ zei Tobi.

Grond? Gewoon grond? Grond waar je over kunt lopen? Daar had ik nog geen moment aan gedacht, dat je daar rijk kon van worden.

‘Ik wil ook rijk worden, maar het lukt niet zo goed, en het duurt zo lang.’

‘Misschien kunnen we het samen doen, want ik heb niet zoveel zakgeld.’

Ik wist niet eens wat zakgeld was. Ik dacht dat het geld was dat in je broekzak zat.

Tobi vond dat we samen een club moesten oprichten.

Die middag richtten we samen een geheime club op om rijk te worden met een geheime naam:

‘De club voor het vinden van geld voor de twee leden van de club voor het….’

‘We moeten nog iets geheims doen, als teken dat we samen bij de club horen. Bijvoorbeeld een beetje van elkaars bloed drinken.’

‘Of samen ritselen.’

Tobi wist niet wat dat was. We liepen naar de keuken en dronken drie glazen appelsap achter elkaar. Daarna slopen we de tuin in en verdwenen tussen de struiken.

We ritselden.

Op een dag moesten we in de klas een tekening van ons huisdier maken.

Wie van jullie heeft een huisdier?’

*(interactie)*

‘Ik heb een vleermuis.’

*(reactie van de lerares)*

‘’t Is waar hoor, en hij heet Otto, want die naam kun je ook van achteren naar voren lezen want hij hangt onderstboven, maar hij mocht niet mee.’

‘Bobbel, straks weet je zelf niet meer wat waar is en wat niet!’

Ik staarde naar het blad papier, wat was dat een mooi, nieuw, groot, wit blad papier. Precies zo’n mooi wit blad papier als Pina altijd al wilde hebben.

‘Zou je niet eens beginnen?’

‘Nee.’

‘En waarom dan niet?’

‘Ik hou het zo en ik neem het mee, ik vind het erg mooi, erg wit.’

‘Iedereen moet een tekening maken, dus jij ook.’

‘Niet hierop, dit is voor mijn moeder.’

‘Die zal blij zijn met zo’n tekening. Voor één keer krijg je een nieuw blad, maar nu ga je gewoon tekenen.’

Nu had ik al twee mooie, nieuwe, grote, witte, bladen papier. Al had ik nog geen geld. Ik had wel deze twee prachtige bladen.

‘En nu beginnen!’

‘Nee, dat bewaar ik ook.’

‘Jij gaat tekenen, of anders stuur ik je de klas uit!’

*(Bobbel tekent met een zwart potlood een puntje in een hoek van het blad.)*

‘’t Is af. Dit is mijn vleermuisje.’

‘En nu is het genoeg! Naar meneer Verdammen jij! Nellebel, ga even met haar mee, anders loopt ze weer de school uit.’

Meneer Verdammen stond op van zijn bureaustoel toen wij binnenkwamen.

‘Zo kinderen, wat komen jullie doen?’

‘Het is alleen maar omdat ik het mooi wou houden, voor mijn moeder.’

‘Bobbel heeft gestolen!’ zei Nellebel plots.

‘Wat? Ik heb dat papier gekregen? Ik heb het gekregen!’

‘Zwijg! Wat heeft ze volgens jou gestolen, Nellebel?’

‘Een briefje van honderd.’

‘Dat is helemaal niet waar! Ik heb nog nooit een briefje van honderd in mijn handen gehad!’

‘Is het waar, Bobbel, dat jij een briefje van honderd gestolen hebt? Denk erom dat je in deze kamer niet mag liegen.’

‘Het is helemáál niet waar! Zij liegt! Zij liegt! Ze liegt!’

‘Niet zo roepen Bobbel. Vertel me liever eens hoe zo’n briefje van honderd eruiziet.’

‘Er staat een mooie tijger op.’

‘Hoe weet jij dat als je nog nooit zo’n briefje in je handen hebt gehad?’

‘Aaltje heeft het me laten zien.’

‘Ja meneer, Bobbel zat in de struiken.’

‘Zat jij in de struiken, Bobbel?’

‘Ja, meneer.’

‘Wat deed je daar?’

*(verlegen)* ‘Ritselen meneer.’

‘Ritselen, zozo. Nellebel, breng Aaltje eens hier.’

*(Er komt een tekening van Aaltje bij)*

‘Zo Aaltje, had jij een briefje van honderd in je portemonnee?’

‘Ja meneer.’

‘En nu niet meer?’

‘Nee, meneer.’

‘Wist Bobbel dat jij dat briefje had?’

‘Ja meneer.’

‘Heeft Bobbel het gestolen, denk je?’

‘Weet ik niet, maar ze wou rijk worden.’

‘Is het waar, Bobbel, dat je rijk wilt worden?’

‘Ja meneer.’

‘En hoe doe je dat dan?’

‘Dat is sinds gisteren geheim, meneer’ zei ik.

‘Dat kan wel zo zijn, maar je bent hier vandaag verplicht eerlijk en duidelijk te antwoorden.’

‘Het is geheim.’

‘Aaltje en Nellebel, ga maar terug naar de klas. Bobbel, je moet het vertellen, voor je eigen bestwil. De kinderen van je klas zullen het niet te weten komen, dat beloof ik je. Dus nogmaals, hoe probeer je rijk te worden?’

‘Met een club.’

‘En wie is er allemaal bij die club?’

‘Zeg ik niet.’

‘Hoe heet die club?’

‘Zeg ik niet.’

‘Als je niets zegt, ga ik geloven dat Nellebel gelijk heeft. Ik vraag je nog één keer; hoe heet die club?’

*(zucht)*  ‘Club voor het vinden van geld voor de twee leden van de club voor het vinden van geld voor de twee leden van de club voor het vinden van geld voor de twee leden van de club voor het …’

‘Hoho! Zo is het wel genoeg. En jij dacht dat geld voor die twee leden te kunnen vinden in de portemonnee van Aaltje?!’

‘DAT IS NIET WAAR!’

*(ze duwt meneer Verdammen opzij, schudt zijn alles-erin-doe-bakjes leeg op de grond, schopt tegen zijn bureau en rent met pijnlijke tenen de school uit, de zaal in)*

Ik had het liefst willen doorrennen tot ik Pina en Mos gevonden had. Waar kon ik naartoe? Niet naar tante Zus want het was nog te vroeg. Ik kon ook niet naar Tobi, want Tobi zat nog op school. Ik besloot toch naar huis te gaan en kroop langs de boom naar binnen.

Vanuit mijn kamer hoorde ik tante Zus roepen tegen oom Fok:

‘Dat moet jij zeggen! Jij doet er niets voor! Jij weet niet dat ze steeds te laat thuiskomt en dat ze zich onmogelijk gedraagt op school en dat ik net heb moeten horen dat ze geld steelt van andere kinderen, dat ze bij een soort bende hoort, een bende struikrovers, ik heb het altijd al gezegd, met Mos…’

Ik zag maar één mogelijkheid.

Zachtjes weglopen en nooit meer terugkomen.

Ik had meer dan een uur gelopen en meer dan een uur nagedacht. Bijvoorbeeld dat het erg moeilijk was om nooit meer terug te gaan naar oom Fok en tante Zus. Want waar moesten Pina en Mos mij dan zoeken als ze mij dan kwamen halen? En waar kon ik slapen? Ik had geen dak meer boven mijn hoofd.

Ik slenterde door de straten, ik had honger en ’t werd nacht.

*(krijgt het koud en wordt moe)*

En weet je waar ik ’s morgens wakker werd? In het politiekantoor.

Mos stond vlak voor mij.

‘Geef hier dat kind van mij.’

En hij drukte mij tegen zich aan alsof hij mij nooit meer losliet.

*(Bobbel ruimt alles op, en doet weer kunstjes als in het begin.)*

En zo woon ik nog altijd in de bakfiets, en ben ik nog altijd bezig met rijk willen worden. Want ik wil een wereldreis kunnen maken. Tot aan de andere kant van de wereld. Daar wil ik een man zoeken die ik gekend heb toen hij nog een jongen was. Tobi.

*(liedje)*

Niepiet nopormaapaal

Met een bakfiets aan de hand

Maak ik licht in ieder land

Fietsen maakt me vrij

Let maar op en kijk naar mij

Hier is Bobbel, daar mijn Tobi

Die jongen uit mijn klas

Geritsel in het gras

Ons geheim komt goed van pas

refrein Hahaha, ik word toch rijk

Heel wat rijker dan die mensen

Met hun hele dikke pensen

Want ik ben samen met Tobi in de

Club voor het vinden van geld voor de twee leden van de

Club voor het vinden van geld voor de twee leden van de

Club voor het vinden van geld voor de twee leden van de

Club voor het vinden van geld voor de twee leden van de

…

Aan de andere kant van de wereld

Sta je niet ondersteboven

Maar gewoon rechtop

Alleen Otto hangt er op zijn kop

Aan de andere kant van de wereld

Daar schijnt altijd de zon

Daar kun je met de kont op reis

In het ritselparadijs

refrein

Op dat stevig grijs wc-papier

Schrijf ‘k een ellenlange brief

Om toch maar daar te komen

Met mijn wensen en mijn dromen

Welke taal zou men daar spreken

In dat hele verre land

‘Niet normaal’ is in de P-taal

niepiet nopormaapaal

refrein

EINDE