Poten omhoog!

Catharina Valckx

De vader van Billy is een boef. Een gevaarlijke hamsterboef.

En hij wil graag dat zijn zoon net zo’n gevaarlijke boef wordt.

Maar zover is het nog niet.

‘Ik ben bang dat je te aardig bent, Billy,’ zegt vader op een dag.

‘Hoezo, te aardig?’ vraagt Billy.

‘Nou, je bent veel te lief voor een boef. Ik zal je leren hoe je een echte hamsterboef kunt worden.’

De vader van Billy rommelt wat in de laatjes van de kast en haalt er een oude revolver uit, een riem, een masker en een hoed.

‘Hier, boevenspullen. Trek ze maar eens aan.’

Billy doet wat zijn vader zegt.

‘Zo, dat lijkt er meer op, ‘zegt vader.

‘Nu gaan we naar buiten en krijg je je eerste boevenles.

Een heel belangrijke les.’

‘Het eerste wat een boef moet leren,’ legt Billy’s vader uit, ‘is andere dieren bang maken. En dat gaat zo: je richt je pistool op een dier en roept:

“Poten omhoog!” Met een boevenstem, natuurlijk. Kijk, ik doe het voor:

**POTEN OMHOOG!**

Begrepen?’

‘Ja, pap.’

‘Je moet het zo zeggen dat het dier echt bang van je wordt. Ga maar oefenen. Het pistool is niet geladen.’

‘Maar op wie moet ik dan oefenen?’ vraagt Billy.

‘Dat maakt niet uit. Op iedereen die je tegenkomt. Maar kijk wel uit voor de vos!’

Billy gaat op weg. Pfff…. Poten omhoog…. Als dat maar goed gaat, denkt hij bezorgd. Ik zal maar met een heel klein diertje beginnen, dat lijkt me minder gevaarlijk.

Ah, daar kruipt een worm. Een worm aan het schrikken maken, dat durf ik wel.

Billy richt zijn pistool op de worm.

‘Poten omhoog!’ roept hij zo streng mogelijk.

‘Ik heb geen poten, ‘ zegt de worm. ‘Sorry.’

‘O, ja, ik zie het, ‘ antwoordt Billy. ‘Nou, geeft niet, hoor.

Ik ben maar aan het oefenen.’

Billy loopt verder. Al gauw ziet hij een muis. Een meisjesmuis. Ha, een makkie, denkt Billy. Meisjes zijn niet zo moeilijk bang te maken.

‘Poten omhoog!’ roept Billy.

‘Ho, ho!’ piept de muis. ‘Doe even normaal, zeg!’

‘Poten omhoog!’ probeert Billy nog een keer.

‘Ja, ja, ik heb je wel gehoord. Welke poten moet ik opsteken?

Mijn voor- of mijn achterpoten?’

‘Nou, uh… wat je wilt,’ zegt Billy ‘Als je maar poten opsteekt.’

‘O, oké, ‘ zegt de muis. ‘Dan steek ik een voorpoot en een achterpoot op.’

‘Zo, Is dit goed?’

‘Prima!’ zegt Billy

‘Ik kan ook mijn twee achterpoten in de lucht steken, als je dat liever wilt.’

Nu moet Billy lachen. Die muis is best grappig.

‘Nou, zo is het wel genoeg, ‘ zegt Billy, en hij steekt zijn pistool weer in zijn holster.

‘Dat was het?’ vraagt de muis verbaasd.

‘Ja, dat was het, ‘ zegt Billy. ‘Het was maar een oefening. Het pistool is niet eens geladen. Nu ga ik oefenen op een iets groter dier.’

‘Ik ga met je mee, ‘ zegt de muis. ‘Ik vind het wel leuk, die oefening.

Ik heet trouwens Trijntje. En hoe heet jij?’

‘Billy’

“En ik heet Pierke, zegt de worm.

Dan ziet Billy een konijn. En het rent toevallig ook nog eens kun kant op!

Hmm, een konijn… Dat is best een groot dier, en niet erg gevaarlijk, denkt Billy.

Heel geschikt om op te oefenen dus.

Billy gaat midden op het pad staan.

‘Poten omhoog!’ roept hij.

Maar het konijn schiet als een raket voorbij.

‘Nou ja, zeg! Hij stopt niet eens!’ zegt Billy teleurgesteld.

‘Misschien verstaat hij geen Nederlands,’ zegt Trijntje.

‘Jawel, hoor, ‘ zegt Pierke. ‘Ik ken hem. Het is Guus.’

Opeens verbleekt Pierke van schrik.

‘Ik begrijp al waarom Guus niet stopt: Kijk eens wie daar aan komt!’

‘Help, de vos!’ schreeuwt Trijntje.

‘Verstop je! Snel!’ roept Billy.

Het is te laat. De sluwe vos heeft hen al gezien.

‘Ha, ha, drie lekkere vette hapjes achter een struik!

Ik hoef niet meer te rennen. Mmm, dat wordt smullen!’

De vos grijpt Pierke bij zijn nek. Die begint te gillen als een brulaap.

Maar dan gebeurt er iets onverwachts.

Billy haalt diep adem en gaat staan.

Hij trekt zijn pistool tevoorschijn en met een hele enge, zware

boevenstem roept hij: ‘**POTEN OMHOOG!’**

De vos verstijft en steekt meteen zijn poten in de lucht.

‘Het… uh… was maar een grapje, ‘ stamelt hij.

‘**LAAT PIERKE LOS!**’ bast Billy, met een stem om koude rillingen van te krijgen. ‘En maak dat je wegkomt! O wee, als ik je ooit weer in de buurt zie.’

De vos gaat er vliegensvlug vandoor, zonder nog één keer om te kijken.

‘Ongelofelijk!’ roept Trijntje. ‘Kijk hem eens rennen! Wat heb jij hem bang gemaakt!’

‘Billy, je bent mijn grote held, ‘ zegt Pierke met een snik. Ook Guus komt dolblij aangehuppeld. Hij kan nauwelijks geloven dat zo’n klein hamstertje de vos heeft weggejaagd.

‘En zijn pistool is niet eens geladen,’ zegt Trijntje.

‘Billy is echt waanzinnig dapper.

Als Billy die avond thuis komt staat zijn vader op hem te wachten.

‘En jongen, hoe ging het oefenen?’

‘Heel goed!’ antwoordt Billy. ‘Ik heb allemaal nieuwe vrienden gemaakt.’

‘Vrienden gemaakt?!’ Vader zucht. ‘maar je moest juist dieren báng maken! Ik zei het al: jij wordt nooit een echte boef.’

‘Maar hij heeft wel de vos verjaagd! Zegt Pierke.

‘Billy heeft ons leven gered.’

De mond van Billy’s vader valt open van verbazing.

‘De vos verjaagd?!’

‘Ja,’ zegt Trijntje, ‘Billy trok zijn pistool en zei: “ **POTEN OMHOOG!**” Dat was genoeg. Knap, hè?’

‘En nu hebben we zin in chocoladenootjes,’ zegt Billy.

De vader van Billy glimt helemaal van trots. ‘Mijn kleine zoontje, die verjaagt zomaar een enge vos! Billy, jongen, je bent misschien te lief voor een boef, maar je zou een prima held kunnen worden: Billy, de superhamster van de prairie.’

‘U bedoelt zo’n held die gevaarlijke boeven vangt? Boeven zoals u?’ vraagt Pierke met zijn mond vol nootjes.

Billy’s vader krabt zich eens onder de hoed.

‘Tsja…uh… nou, daar hebben we het nog wel eens over.

Jongens, neem nog een lekker nootje.’