**Bretels**

‘Hier, pak je jas eens,’

Zei mijn moeder op een keer.

‘We gaan naar Jan van Hintum,

Want die broek, dat kan niet meer.’

‘Al die gaten in je knieën

En je wordt maar steeds groter,

Zo loop je voor schut

Met die hoogwater broek.’

Jan had meteen een mooie gevonden,

Zo’n nette met een scherpe vouw.

Maar mijn moeder wist het weer beter:

‘Jan, je ziet het veel te nauw.’

‘Zoek toch eens enkele maten groter

En als je die bretels nou eens pakt

Dan kan hij er weer een tijdje tegen.

Die kinderen kosten al geld genoeg.

En zo liep ik de volgende dag

* want mijn billen waren veel te klein -

Met de broekband onder mijn armen

Weer voor schut.