|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UitgeverijDB | **TAKENBLAD** | |
| **Naam**: | |
| **Vak**: | **Nr.**: |
| **Resultaat:** | **Datum**: | **Klas**: |

**Detectives**

6 december, 18.30 uur

Oef, eindelijk is de ~~saaie~~muziekles gedaan. Snel met schooltas en gitaar naar de bushalte nu. Samen met Eline wandel ik in het ~~pikke~~donker naar de Grote Markt. Wanneer we door de winkelstraat lopen, merken we plots een duister⮛ figuur op die prutst aan de deur van ons snoepwinkeltje. Schichtig kijkt de man om zich heen. Dat lijkt ~~heel~~ verdacht.

We verstoppen ons in het trappenhuis aan de overkant van de straat. We houden ons muisstil, maar we staan te trillen op onze benen. En ja hoor … de man krijgt de deur open. Hij glipt naar binnen en doet de deur zonder omkijken weer dicht. Wij kijken elkaar aan. Zou er iets aan de hand geweest zijn? We besluiten om toch maar gewoon door te lopen.

De volgende ochtend zijn we het voorval al lang vergeten. Tot we op de speelplaats horen dat er ⮛ is ingebroken. De eigenaars waren niet thuis en hun tv, dvd en **k**omputer werden gestolen. De lieve mensen zitten in zak en as. Onmiddel⮛ijk ga ik naar Eline en we besluiten om toch maar naar de politie te stappen met ons verhaal. Je weet maar nooit. Omdat we geen goede ⮛beschrijving kunnen geven, **g**eeft de politie echter niet veel aan ons verhaal.

7 december, 16.10 uur

De school is uit. We lopen met z’n allen naar de bushalte. Maar, wat raar toch … Die man … dezelfde gestalte, dezelfde grootte, dezelfde kle**dij** … Ik weet het zeker … hij is het! Hij wandelt nu gewoon door de winkelstraat. Regelmatig stopt hij om een etalage te bestuderen. Eline en ik brengen onze vriendinnen op de hoogte. Omdat we nog tijd hebben voor de bus ⮛, besluiten we ons te verdelen in groepjes en de man apart in de gaten te houden.

Ondertussen bel ik ook ~~meteen~~ de politie. Fluisterend vertel ik dat ik de getuige ben die de dief de vorige dag aan het werk zag bij het snoepwinkeltje. Ze geloven me en beloven zo snel ~~als~~mogelijk te komen. In afwachting daarvan blijven wij net als de man kijken naar de uitstalramen. We gaan verder, blijven staan, kwetteren erop los tot plots ... hij gaat ervandoor! Wat nu ~~te doen~~? Ik besluit hem samen met Eline te volgen, straatje in, straatje uit. Hij zal ons toch niet in de gaten hebben?

Ik bel nogmaals de politie en vertel in welke straat we ons nu bevinden. Ze zijn al onderweg. ‘Haast jullie!’, voeg ik er nog aan toe. Bij nummer 7 stopt de man ineens, draait zich om en kijkt ons recht in het ⮛zicht. We staan als aan de grond genageld. Mijn knieën lijken het te willen begeven. De man haalt een sleute**r** boven, opent de deur en kijkt ons nog eens aan. We zetten ons onschuldigste gezichtje op, lachen onze tanden bloot en lopen door. De man gaat binnen ... en wij zetten het op een lopen, zo hard ~~als~~we kunnen. Zo bang ben ik nog nooit geweest.

Eindelijk, de politie rijdt ⮛ tegemoet. In halve zinnen, uitgeput door de spanning vertellen we hen waar de man naar binnen ging. Ze zullen ~~eens~~ een kijkje nemen, maar kunnen niets beloven. Een huiszoeking mogen ze niet doen zonder ~~speciale~~ toestemming. Wij kijken vanop een veilige afstand toe hoe één van de agenten aanbelt. Meteen vliegt de deur open en stormt de man naar buiten. Hij rent op de straat. Maar aangezien de tweede agent nog achter het stuur van de wagen z**i**t en meteen de achtervolging inzet, geraakt hij niet ver. De dief wordt opgepakt.

In het huis vinden de agenten tv’s, dvd’s, computers en nog veel meer. Alleen in de keuken staan er al een tiental. De politie feliciteert ons. ‘Prachtig werk, meiden!’ Ze vragen ons om ook even mee te komen naar het politiebureau. Daar leggen we een verklaring af.

Dan besef**t**en we ineens dat we al lang thuis hadden moeten zijn! Gelukkig zijn de politieagenten zo vriendelijk onze ouders te bellen om hen gerust te stellen. Daarna brengen ze ons zelfs ~~hoogst~~persoonlijk naar huis. De avond kan niet meer stuk. In één ruk vertel ik thuis het hele verhaal. En morgen krijgen mijn vriendinnen het ook in geuren en kleuren te horen! Te nieuwsgierig zijn kan soms toch iets opleveren!