**Thomas**

Harry: Hé Lotte. Wat ben je aan het doen?

Lotte: Ik zoek een rups.

Harry: Een rups?

Lotte: Ja.

Harry: Wat ga je daar mee doen?

Lotte: Ik stop hem in een potje.

Harry: In een potje? Dat is zielig hoor. Dan stikt hij.

Lotte: Welnee. Ik heb gaatjes gemaakt in het deksel zodat hij genoeg lucht krijgt en ik doe er ook een heleboel blaadjes in zodat hij kan eten.

Harry: Waarom doe je dat? Wil je graag een huisdier?

Lotte: Nee, ik wil graag zien hoe de rups een vlinder wordt.

Harry: Hoe de rups een vlinder wordt… ? Nou Lotte, dan kan je lang wachten… Een harige rups wordt niet zomaar een prachtige vlinder. Dat zijn twee verschillende dieren. Een kip wordt toch ook geen olifant?

Lotte: Nee een kip wordt geen olifant, duhhuh. Dat weet ik ook wel. Maar een rups wordt wel een vlinder.

Harry: Hoe weet je dat zo zeker?

Lotte: Omdat de juf dat verteld heeft. Ze heeft gezegd dat de rups eerst heel veel gaat eten. Daarna maakt hij een cocon. Daar blijft hij een paar dagen in zitten en dan komt hij eruit als een vlinder.

Harry: Ha, ha… dat geloof je toch niet. Wanneer heeft jouw juf dat verteld?

Lotte: Twee weken geleden.

Harry: Zie je wel… toen was het 1 april. De juf houdt jullie vast voor de gek. Wat een grap!

Lotte: Nee hoor, het is echt zo. Ze heeft er ook een boek van. Dat heet ‘Rupsje nooit genoeg’. Misschien ken je dat boek wel.

Harry: Ja, dat boek ken ik wel. Maar dat is een boek voor kleuters. Kleuters geloven alles. Maar ik niet meer. Mij maak je niets wijs. Ik geloof pas in iets, als ik het zelf heb gezien.

Lotte: Nou ik geloof het wel. Dus ik ga verder zoeken. Dag Harry.

Harry: Die Lotte, ha ha… een rups die een vlinder wordt… wat zijn meisjes toch dom. Wie gelooft daar nou in? Niemand toch? Duh!