De Tweede expeditie van Columbus (Versie 20210205)

**Koning Juan van Portugal ziet alles met lede ogen aan**

Het is 3 mei 1493 De paus in Rome moet erkennen, dat de “Nieuwe Wereld” bij Spanje hoort, mits er wel werk van gemaakt zal worden om de oorspronkelijke bewoners tot het christendom te bekeren. Zieltjes winnen dus, voor het Christendom!

# Aarde in twee helften verdeeld

En wat Portugal betreft: de aarde wordt gewoon in twee helften verdeeld. Er loopt een meridiaan ten westen van de Azoren. Alles ten westen daarvan behoort aan Spanje. Alles ten oosten daarvan aan Portugal. Zo simpel is het.

(Hier blijkt uit dat de kerk de aarde nog als een platte schijf zag, want het kwam de heren van het Vaticaan niet in gedachte, dat dit rampzalige gevolgen zou krijgen, als Spanje en Portugal elkaar aan de andere kant van de aarde in de haren zouden vliegen!)

**1494 → Verdrag van Tordessillas**

In dit jaar wordt de verdeling van de aarde in een Portugese- en een Spaanse helft een feit en met een verdrag plechtig bekrachtigd.

**Joden zijn de “spaarpot” voor de 2e expeditie**

De tweede reis zou met meer schepen gaan, dan de eerste reis. En de eerste reis had (nog) niet erg veel geld opgeleverd. Dus moest ergens véél geld vandaan gehaald worden.

Joden hielden zich toen al bezig met geldhandel. Vaak hadden ze veel bezittingen. Die werden hun eenvoudig afgenomen en hun rechten werden nietig verklaard. Dit “spaarvarken’" werd telkens geleegd als de Staat in geldnood zat.

Onder de Moorse overheersing waren de Joden nog geachte burgers geweest, hoge staatsbeambten, wereldberoemde wetenschappers en geleerden, dichters, musici enz. Onder de Spaans-Katholieke geest der inquisitie werd door pogroms korte metten met hen gemaakt. (pogroms zijn overvallen op burgers, o.a. om hun bezittingen af te nemen).

**17 schepen gereed in de haven van Cadiz – te veel matrozen**

Het waren grote en kleine schepen. Het admiraalschip heette **Marigalante**. Er boden zich veel te veel matrozen aan. Columbus kon de beste uitzoeken, maar wist nauwelijks van de anderen af te komen. Hoe kon dat nou? Bij de eerste reis hadden ze de grootste moeite om aan bemanning te komen en nu boden zich teveel zeelieden aan. Dat zat zo: nu de zeeroute eenmaal bekend was, wilden velen wel een gok wagen, door naar de Nieuwe Wereld te verhuizen en daar schathemeltje rijk te worden. Dus wie te veel waren werden afgewezen. Onder de afgewezenen - arme desperado’s op zoek naar geluk – waren er vele die zelfmoord pleegden, omdat ze niet mee konden naar de Nieuwe Wereld! Ze hadden zich al rijk gewaand door al het goud dat op hun wachtte. En inderdaad had Columbus aan zijn koningin geschreven:

“Goud is het aller voortreffelijkste goed dat er maar bestaat; wie het bezit, heeft alles wat hij zich maar op de aarde kan wensen en hij brengt het zo ver, dat hij er mee de zielen in het paradijs kan brengen.”

Dat laatste meende hij letterlijk. Maar de goudkoorts ging toen over Europa als een soort geestelijke pest die de zielen bedierf en egoïstisch maakte.

**Wat ging er aan boord mee?**

* Héél veel **graan** om in de Nieuwe Wereld te zaaien
* **Harnassen** om zich te beschermen tegen de Indios
* Een flink aantal **geweren**
* Vijftig paarden

**Wie gingen aan boord mee?**

* Er mochten uitsluitend **Rooms Katholieke** Christenen mee.
* **Twaalf monniken**, die zich verdienstelijk hadden gemaakt bij het verdrijven van Joden en Arabieren (!!!). Dat beloofde niet veel goed voor de Indios….
* **Mijnwerkers, timmerlieden, akkerbouwers, metselaars, slotenmakers, kleermakers, schoenmakers, wevers – in totaal meer dan duizend handwerkslieden**
* Om deze emigranten te beschermen: **twintig soldaten** te paard, gewapend met lansen uit Granada. Deze zouden al spoedig de grote schrik der Indios worden
* Zeer veel edellieden gingen eveneens aan boord

**Wat was gebeurd met Alonzo Pinzon? Ging hij weer mee?**

Hij was door Columbus beschuldigd van ongehoorzaamheid aan het hoogste commando. Dit zou hij zich zo aangetrokken hebben, dat hij kort na terugkeer ernstig ziek werd en is gestorven.

**Het vertrek en de vrouwenroof**

Op 23 september 1493 verlaat de 2e vloot de haven van Cadiz.

Op 3 november doen ze een eilandje aan in de (huidige) Caribische zee en daar vandaan wordt een aantal vrouwen meegenomen. Nou ja, meegenomen…..? Ze worden gewoon geroofd!

Rond midden november bereikt men het eiland dat Española is gaan heten en de haven van La Navidad.

**De aankomst**

Columbus laat bij aankomst saluutschoten afvuren. Geen antwoord van de achtergebleven 32 manschappen. De groet blijft onbeantwoord. Geen vuursignaal van het eiland. Columbus bedenkt dat dit niet veel goeds betekent. Men besluit eerst maar eens te gaan slapen.

De volgende ochtend verschijnen afgezanten van het opperhoofd en brengen als welkomstgeschenk twee gouden maskers, die ze aan de voeten van de admiraal leggen. Daarop maken ze zich uit de voeten. Tegen de avond komen opnieuw afgezanten van Guacamari, maar die blijven aan het strand staan en verklaren dat ze met de admiraal willen spreken. En alleen met hem. Iemand moet hen bijlichten, zodat ze de admiraal zouden herkennen. Aarzelend beklimmen ze de reling en blijven sprakeloos en angstig in het halfdonker staan.

**De tolken**

Intussen hebben de Indios die in Spanje waren aangekomen de Spaanse taal geleerd. Enkelen van hen zijn mee terug gegaan en fungeren nu als tolk.

“Waar is jullie hoofdman en waarom komt hij niet zelf?”

“Hij is ziek.”

“Hoezo ziek?”

“Nou, niet echt ziek, maar hij kan niet lopen. Hij is gewond aan zijn been”.

Maar de manier en de toon waarop ze dit uitspreken lijkt er op te wijzen, dat ze een slecht geweten hebben en alsof ze bang zijn voor iets. Ze kijken elkaar om beurten aan en geen van beiden wil als eerste iets zeggen.

*“Waar zijn onze kameraden? Waarom is het hier zo stil? Heeft het opperhoofd niets over hen mede te delen?”* wordt hen gevraagd.

De Indios voelen zich in het nauw gedreven door deze lastige vragen. En uiteindelijk vertellen ze een verhaal, dat bij de Spanjaarden als wel heel onwaarschijnlijk overkomt.

Een vreemde stam uit het zuiden zou het eiland overvallen hebben en het op de Spanjaarden gemunt hebben, waarbij een aantal van hen gedood zou zijn. De anderen zouden echter in goede gezondheid zijn, maar Guacamari zou bij de verdediging van de Spanjaarden een wond aan zijn dijbeen opgelopen hebben, waardoor hij – geheel tot zijn leedwezen – niet bij de begroeting van de Spanjaarden aanwezig kon zijn.

Dit alles was zeer verdacht en verontrustend. Want, als een deel van de Spanjaarden nog in leven was, waarom vertoonden die zich dan nu niet?

# Op onderzoek

De volgende morgen gaat een aantal matrozen en edellieden aan land en eentje die ook al op de eerste reis was mee geweest en de weg wist, gaat hen voor en wijst aan waar ze naar toe moeten.

Ze vinden de vroegere woning van Cuacamari, maar die is geheel afgebrand. Ook de hutten er omheen liggen in puin. Niet ver daarvandaan is de blokhut die de Spanjaarden tot woning gediend heeft, ook al totaal kapot, evenals de verdedigingsmuur van palissaden. Die muur is verbrand. En overal liggen lijken.

Onder struiken en in bosjes vindt met her en der verstopt of begraven, bezittingen van de achtendertig Spanjaarden. Zodat het snel duidelijk wordt, wat zich moet hebben afgespeeld en ook dat géén enkele van hen nog in leven is.

# De Admiraal besluit zelf Guacamari op te zoeken en ter verantwoording te roepen

Waarom zou hij daar trouwens zo lang mee gewacht hebben? We weten dat Columbus alle hem niet welgevallige feiten uit de weg ging en minder prettige beslissingen altijd voor zich uit schoof. Ook hier zal hij aanvankelijk met een grote boog om heen gegaan zijn.

Hij heeft een ***Spaanse arts*** bij zich en met hem komt hij in het hutje waar Guacamari ligt. Die ligt bewegingloos in een gevlochten hangmat.

En telkens trekt hij met de spieren van zijn gezicht, alsof hij een scheut pijn voelt. Chirurgijn Chanca neemt het verband (van bladeren) van zijn been en ziet geen wond. De dokter laat hem zeggen dat hij totaal gezond is, maar Guacamari schudt heftig zijn hoofd. Dat is hij in géén geval!

Columbus weet niet goed wat hij moet doen, maar dat hier een komedie opgevoerd wordt, is wel duidelijk. Hij heeft een doortrapt plan. Hij wil Guacamari onder druk zetten en hem iets laten zien.

Hij spreekt met hem onder vier ogen, helpt hem opstaan, ondersteunt hem allervriendelijkst en nodigt hem uit aan boord van het admiraalschip.

Daar eenmaal aangekomen toon hij hem……………. de ***vijftig paarden***, die mee gekomen zijn naar de Nieuwe Wereld!

***Guacamari siddert en beeft***. Zijn voorhoofd parelt zweet. Zulke gevaarlijk trappelende monsters heeft hij natuurlijk nog nooit gezien. De paarden boezemen hem ***doodsangst*** in. En als hij kwade plannen had met Columbus, dan weet hij nu wie de meerdere is. Vanaf dit moment is Guacamari overdreven vriendelijk en onbevangen.

# De vlucht van de (geroofde) vrouwen

In de nacht die hierop volgt, weten de onderweg geroofde vrouwen te ontsnappen. Ze springen overboord en zwemmen aan land. Ze vluchten de binnenlanden in en voegen zich bij Guacamari. Hij biedt ze bescherming.

Columbus stuurt een aantal mannen er op af om ze terug te halen. Maar aangekomen bij het huis van Guacamari, blijkt daar iedereen vertrokken te zijn. De hutten zijn leeg. Ze zijn verder de binnenlanden in gevlucht. Dit is voor Columbus het bewijs dat Guacamari niet te vertrouwen is en verantwoordelijk is voor de dood van zijn achtendertig manschappen.

## De vreselijk schokkende waarheid

Het wordt Columbus langzaam duidelijk wat zich hier afgespeeld moet hebben………

De achtendertig “kolonisten” waren ***ruige, onbeschaafde kerels*** geweest. Zodra de Admiraal naar Spanje was teruggevaren, was er niemand meer die hen in toom had kunnen houden. Vanaf de eerste dag waren ze opgetreden als ***overheersers***. Grof en beledigend. Ze ***eisten voedsel***; ze eisten zilver en goud en ze lieten zich ***bedienen***. De Indios moesten hun alles brengen. Stel dat Columbus snel terug kwam om hen op te halen…... dan was er goud nodig voor thuis in Spanje. Véél goud!

En als het hen allemaal niet snel genoeg ging naar de zin, dan traden ze ***gewelddadig*** op.

**Wat waren de Indios in hun ogen?**

De Indios waren niet meer dan goedige dieren, tegenover wie zij zich alles meenden te kunnen veroorloven.

En de Indios zelf? Die ***bleven vriendelijk***. Ze bogen als knipmessen en lieten alle beledigingen van zich afglijden. Uiterlijk was er niets aan hun te zien. Waardoor de Spanjaarden steeds maar groffer en brutaler werden.

En dan bedenken de kolonisten, dat Columbus misschien helemaal niet terug komt om ze op te halen. Misschien zijn de schepen op de terugweg wel vergaan en liggen alle kameraden dood ergens op de bodem van de oceaan. En dan zijn zij, de 38 achterblijvers, veroordeeld om de rest van hun leven hier te blijven. Als dat het geval is en ze veroordeeld zijn om hier te blijven….. dan maar meteen zo plezierig mogelijk!

**De vrouwen van het thuisfront vervagen en raken vergeten….**

Maanden zijn ze onderweg geweest. Hun gedachten aan hun eigen vrouwen en vriendinnen van thuis zijn verbleekt, vervaagd; uit hun herinnering verdwenen. Maar ze zien hier de vrouwen van de Indios. Schone, slanke gestalten. Nauwelijks hun naaktheid bedekkend.

Ze hebben geen zin om voorzichtig en beleefd contact te zoeken zoals het behoort. Wat men nodig heeft, dat neemt men gewoon. Men eigent het zich toe. Desnoods met geweld.

En de mannelijke Indios? Die blijven allervriendelijkst; ze buigen en glimlachen. Aan hen is niet te zien, dat ze zich ook maar in het geringste storen aan de roof van hun vrouwen.

**De wraak van Guacamari**

Maar voor opperhoofd Guacamari en de zijnen is de maat nu vol. Zij verliezen het geduld. Zijn zij als Indios niet ver in de meerderheid?? Een paar duizend tegen over slechts een handjevol Spanjaarden?

In de stilte van de nacht komen ze naderbij geslopen. Het kampement van de 38 kolonisten wordt overvallen en in hun slaap sterven ze allen doordat hun kelen doorgesneden worden, nog voor dat ze een kik hebben kunnen geven. De hen afgenomen vrouwen worden bevrijd en het kampement wordt in brand gestoken.

Zo moet het dus gegaan zijn. Columbus doorziet haarscherp wat er is gebeurd. Maar of hij zich ook schaamt voor de wrede daden van zijn mannen? Of hij compassie kan tonen met de Indios? Om maar niet te spreken van verontschuldigingen aanbieden en proberen de aangerichte schade te compenseren? We kunnen er alleen maar naar gissen en zullen het nooit weten.

**0-0-0-0-0**