**De wollef en de seve geitjes**

Het bekende sprookje in plat Amsterdams

Der ware es seve geitjes en op een dag mos de ouwe geit naar de markt om de bonkaarte te ferpatse en toen see se tegen de geitjes: "Jongens, moe mot effe weg, geen rottigheidjes uithale en as de wollef komp, zeg dan as dat ie dood ken falle en niet ope doen."   
  
"Das hartstikke krent," seeje de geitjes.   
  
"Das dan voor ze ruige roodkopere," see de ouwe, "Nou, de mazzel hoor."   
  
Toen de ouwe weg was, gonge de geitjes spelletjes doen en alles was kits tot er op de deur wies gerammeld.   
  
"Daar heb ie het gedonder in de glase!" riepe de geitjes.   
  
"Wat mot je?" vroeg er een.   
  
"Maak de deur es effe ope, knapie," see de wollef, die buiten sting en de boel wou vernaggele.   
  
"Je suster," seeje de geitjes, die hoorde dat het de wollef was. "We kijke wel uit hoor, laser maar op, hufter, neem je tante in de feiling."   
  
Affijn, de wollef drukte se porem, want ie foelde wel, dat de geitjes in de smiese hadde dattet een fuil bakkie was. Effe later kwam ie terug en see ie met een vrouwestem dat ze de deur ope moste make, want de tent zat nog steeds op slot. De geitjes dachte dat alles jofel was, maar eentje was er toch zo link om de wollef te vrage se poot te late sien, dus drukte ie se snor. Nou mossie wat anders versinne en ie douwde se jatte in 't meel, om se wit te late schijne.   
  
Toen de geitjes weer vroege om se grijpstuivers te late sien, doche se dat alles oke was en se seeje: "Goeje soep jongens, ope die tent."   
  
De wollef kwam binne en see: "Nou heb ik jullie an je staart, vuile stinkers."   
  
De geitjes schrokke sich 't laseres. De wollef sloeg se hallef lens en frat se op. Alleen 't sevende geitje was zo link om in de klok te duike en bleef daar sitte tot de wollef pleite was. 's Avonds kwam de ouwe geit in de lierum thuis en 't kleine geitje see dat die rottige wollef de andere ses in se muil hat gedouwd.   
  
"Soon een stuk schorem," see de ouwe geit, die er meteen gloeiend de schurft in kreeg. "Die rottigheid sal ik die goser es effe aflere!"   
  
De ouwe nam een end hout en gong met het geitje naar 't hol van de wollef, die met se folle pens voor pampus op se flooienbunker lei te snurken.   
  
"Heb jij me kindere opgevrete, loeder?"   
  
De wollef wier wakker en schrok se eige een rotje.   
  
"Be je belaserd," see die gauw: "Ik heb geen poot buite de deur geset."   
  
"Hij liegt dat ie barst," riep het geitje, "Ik heb het sellef gesien."   
  
De ouwe sprong naar de wollef toe en sloeg um met een opdonder se harsens in. De wollef lag meteen kassie weine en was in een mum van tijd de laan uit. De ouwe nam een neifie en snee de pens van de wollef ope.   
  
De ses geitjes spronge er meteen uit en songe: "Daar benne we weer!"   
  
"Jullie kenne van geluk spreke," see de ouwe: "Daar wasse jullie sowat de pieneut geweest."   
  
Om kort te gaan, se douwde de bast van de wollef vol met keie en se laserde um de majum in. De geitjes leefde nog lang en gelukkig.

\* \* \* EINDE \* \* \*