### Deel 2: De reis naar het onbekende gaat beginnen (versie 20210204)

#### Eerst naar de kerk om te bidden

Eerst gingen allen naar kerk om de mis bij te wonen (voor het laatst) en om door gebed, Gods zegen voor de reis af te smeken. Daarna ging de processie (=optocht) met de priester voorop naar de drie schepen en totaal 120 bemanningsleden vertrokken uit Palos, de Spaanse haven. Er was grote belangstelling. Iedereen was op de been op de kade om het vertrek gade te slaan. De schepen zouden nooit terug keren (dachten velen) en dat maakte het extra aangrijpend en spannend.

#### Wat laat je achter?

Wat lieten deze zeelieden allemaal achter? Het gewone leven, het vertrouwde, de wetten van het land, familie en vrienden.

Wat gingen ze tegemoet? Onzekerheid, onbekende gebieden, grote gevaren, de zee werd de baas over je; de wetten van de zee gingen gelden.

En Columbus had zorgen: het waren oude, gammele zeilschepen. Hoe lang zouden ze het uithouden onderweg? Waar kon je aan land, om ze als nodig op te kalefateren? Kwamen ze ooit wel terug?

**Het vertrek**

Een kanon ging af als teken van vertrek. Er werd gewuifd, geroepen, geschreeuwd en gehuild. Vooral veel gehuid. De toeschouwers zagen de schepen uit de haven varen. De wind bolde de zeilen. Daar gingen ze! Maar al snel werden de schepen scheepjes, toen streepjes en tenslotte stipjes aan de horizon. En toen……zag men ze niet meer.

**Onbekende oceanen**

Eerst ging de reis nog door bekend gebied en ze zagen bekende eilanden. Toen kwam het laatst ontdekte eiland en toen….. waren zij de ***eerste mensen in een totaal onbekende oceaan,*** reisdoel onzeker; afstand onbekend; route onbekend. Bestond alles alleen in de fantasie van Columbus? Welke zekerheid had hij dat ze het einddoel zouden vinden?

**Hoe verliep de reis in het begin?**

De schepen gingen vanaf Gibraltar in westelijke richting. De manschappen zagen elke dag zelfde ronde horizon, hetzelfde water, dezelfde hemel. Maar één ding zagen ze niet: **z*e zagen niet dat ze opschoten!!!***  Je kon nergens aan merken dat de schepen vooruit gingen. Dat bracht al snel angst en verwarring te weeg.

#### Problemen met het kompas

Na een paar dagen ontdekte de stuurman van de Santa Maria dat bij rechte koers de kompasnaalden begonnen af te wijken. Het kompas was dus ook al niet meer betrouwbaar!

**Logboek met “dubbele boekhouding”**

Columbus hield elke nacht logboek bij, (dat bewaard is gebleven). Het begint met een beschrijving van zijn opdrachtgevers (koning Ferdinand en koningin Isabella van Spanje). Dan worden de eigen “heldendaden” van Columbus flink opgehemeld. Tot “Indië” bereikt was, heeft Columbus elke avond trouw een verslag geschreven! Daarom weten we veel van die reis.

Al gauw was het nodig een “dubbele boekhouding” bij te houden: het **werkelijk aantal** afgelegde zeemijlen hield Columbus alleen voor zichzelf (en geheim voor anderen). Een **veel kleiner aantal zeemijlen** liet hij bekend worden om scheepsvolk te laten denken: “W*e moeten veel geduld hebben, we hebben nog maar weinig gevaren” .*

Kortom: in werkelijkheid hadden ze dus veel meer zeemijlen afgelegd dan de manschappen dachten! Ze werden dus belogen. Maar uit bestwil.

#### Onbekende vogels en zeegras

Na een aantal dagen waren ze 400 mijlen ten westen van de Canarische eilanden. De zee was volkomen vlak en het was bijna windstil. *“Kijk, vreemde, onbekende vogels trekken over!”* werd er geroepen. Vogels? Dan moest er land in de buurt zijn. Een jubelstemming maakte zich van de zeelieden meester. Ze waren er stellig al bijna! En dan…. De schepen vol met peper en andere specerijen laden en terug naar huis en dan in rijkdom de rest van je leven slijten! Dachten ze……

Maar kort daarna was de zee bedekt met een onbekend groen “zeegras”. Sommigen gaf dit hoop op land, maar anderen boezemde het juist angst in, want de drie schepen dreigden er in verstrikt te raken! Zo ver als ze konden kijken was er dat vermaledijde zeegras!

#### Gelukkig was er tegenwind!

Gelukkig was er flinke tegenwind. Hoezo gelukkig? Ja, natuurlijk, want als het mis ging kon je daarmee altijd rechtsomkeert maken en met wind in de rug terug naar huis varen!

De bemanning was erg onrustig. Elke dag waren er enorme golven, maar haast geen wind. Hoe kon dat? En nog steeds geen land. Altijd maar zeegras en nevels en ‘t schoot niet erg op. Er kwam meer angst en ook teleurstelling. En toen zagen ze ’s nachts iets waar ze erg van schrokken!

#### Het raadsel van de poolster

In Spanje wist iedereen aan de avondhemel wel de poolster aan te wijzen. Die stond altijd op dezelfde plaats, op dezelfde hoogte. Maar nu ze behalve naar het westen ook iets naar het ***zuiden*** afzakten, begon die vertrouwde poolster langzaam aan, aan de hemel lager te staan. Hij begon te zakken! Elke avond stond hij een paar graden lager.

*“Als dat zo doorgaat, is straks de poolster verdwenen mannen!”* werd er geroepen. En dat was waar. Dicht bij de evenaar zou de Poolster nog maar nèt boven de horizon staan; op de evenaar viel hij samen met de horizon; voorbij de evenaar zou de poolster ***verdwenen*** zijn. Het laatste wat hen nog vertrouwd was van huis dreigde hen ontnomen te worden. Dan was er ***NIETS*** bekends meer.

Zo ver zou het op de eerste reis van Columbus net niet komen, want de schepen van Columbus zouden nog net ten noorden van de evenaar blijven.

Maar latere ontdekkingsreiziger, zoals Ferdinand Magellaan, die langs de kust van Zuid Amerika steeds maar zuidelijker kwam…… wat kreeg die aan de sterrenhemel te zien?

Alles wat ze zagen was nieuw bij het overschrijden van de evenaar. En wat zagen ze?

Zij waren de ***eerste mensen*** die de sterrenhemel van het zuidelijk halfrond zagen. Ze zagen sterren, die nog nooit een mens had gezien! Maar we verplaatsen ons weer in de situatie van Columbus en zijn mannen en laten Ferdinand Magellaan voor later!.

## Gaan we terug? Zullen we gaan muiten?

De manschappen zagen ’s nachts Columbus op het dek staan. Dan keek hij naar de sterren. Slapen zagen ze Columbus nooit. Was hij ***altijd*** wakker? Dat kon niet. Een mens moest ook slapen. Maar als Columbus naar de sterrenbeelden keek aan de hemelkoepel, en steeds dichter bij de evenaar, dan wilde hij niet gestoord worden. Niemand mocht zelfs in zijn buurt komen. Wat deed die man daar toch? Wat zag hij toch aan die hemel? Hij scheen in trance, betoverd.

Maar de bemanning heeft geen vertrouwen meer. Telkens ***lijkt*** een nevelsliert land….. maar is het niet. Al vele malen is er vanuit het kraaiennest geroepen: "*Land in zicht!!”,* maar telkens blijkt dat wat eerst land leek, voor het schip uit gaat, steeds verder; ze komen er nooit! ***Fatamorganas*** zijn het, luchtspiegelingen. Meer niet.

Men wordt moedeloos en onrustig. Elke volgende dag brengt steeds maar geen land. Klachten van de bemanning worden doorgegeven aan Columbus. Men wil niet verder. Sterker nog: men wil terug. Er komt geen land, er bestaat geen land na deze eindeloze oceaan, er ***kan*** helemaal geen land komen.

De klachten worden erger, men hitst elkaar op. *“Hij krijgt nog drie dagen en dan gaan we terug!”*, begint het morren onder de mannen. Geschiedschrijvers berichtten later dat het tijdens deze reis een haartje had gescheeld, of de bemanning was aan het ► ***muiten*** ◄ gegaan. In zo’n geval wordt de admiraal gevangen gezet, desnoods over boord gegooid, een van de opstandelingen neemt zijn plaats in en men vaart rechtsomkeert terug naar huis. Met de uiterste inspanning en overredingskracht zal het Columbus zijn gelukt om zijn mannen nieuwe moed in te spreken. Hij houdt een gloedvolle redevoering voor zijn manschappen en herinnert hen – misschien tegen beter weten in – aan de rijkdommen die in het verschiet liggen, het heerlijke leventje dat hen wacht als ze terug komen……….. de roem die hen ten deel zal vallen, om als eersten de nieuwe zeeweg naar Indië gevonden te hebben……. De ontvangst die hen ten deel zal vallen als ze voor de koning en koningin van Spanje mogen verschijnen, de beloningen die hen wachten…… Kortom: een gloeiende toespraak!

* - - - - - - - - - - - - - - -

**Leerling-opdracht:**

Schrijf zelf de gloedvolle redevoering op, zoals Columbus die gehouden zou kunnen hebben. Gebruik de argumenten, zoals hier boven beschreven. Het helpt als je zo nu en dan **retorische vragen** stelt; in de trant van:

*“En zou het niet een afgang zijn, als we nu onverrichter zaken zouden terug keren? Zouden we ons niet schamen als we weer in Spanje onze familie en vrienden in de armen zouden sluiten? Is het niet beter nog even vol te houden en dan rijk beloond terug te keren?”*

Dit is maar even een voorbeeld, om je op weg te helpen. Schrijf ongeveer een half kantje! Veel succes

* - - - - - - - - - - - - - - - -

Even helpt het, maar niet voor lang. Want de voedselvoorraden slinken schrikbarend en de rantsoenen (= het deel dat ieder te eten krijgt) wordt beperkt. Er ***moet*** nu gauw een eiland komen, of ze zullen verhongeren en verdorsten. Waarbij je moet bedenken dat in de hitte van de tropen de watervoorraden lauw waren geworden, vol ziektekiemen; vers voedsel was al lang op. Meel om brood van te bakken zat intussen vol met wormen, springmaden en kakkerlakken. En het drinken van het zoute zeewater was ook geen optie, want daarvan werd de dorst alleen maar erger. Stel je voor: je ziet al dat eindeloze water om je heen, terwijl je aan het verdorsten bent, maar je kunt het niet drinken…………..

Ze waren nu tien weken onderweg, zonder land gevonden te hebben. Stel je maar eens voor, wat een krachtige uitstraling Columbus op zijn manschappen gehad moet hebben, zodat ze toch door gingen en in hem bleven geloven. Maar geloofde hij zelf nog wel in zijn missie? Was hij innerlijk zelf aan het twijfelen? Dacht hij zelf aan de mogelijkheid van een mislukte expeditie en de terugreis? Had Toscanelli het mis gehad met zijn 1/3 en 2/3 verdeling van de aardbol? Was hij misleid?

Twijfels mogen Columbus geplaagd hebben; zoveel is zeker. Hij zal met lede ogen het lijden van de bemanning hebben aanschouwd. Maar omkeren? Dat woord kende Columbus niet. Nee, hij ***moest*** door. Wat zouden de koning en de koningin wel zeggen als hij met lege handen terug kwam? *“Oh, meneer Columbus, wat verstandig van u om om te keren! Dat deze reis niets op heeft gebracht voor de Spaanse schatkist is geen enkel probleem en dat al het geld dat we er in gestoken hebben op is, och, daar doen we niet moeilijk over…..”*

Nee, zo zou het niet gaan! Het zou een complete afgang betekenen. En de Juntaleiders zouden in hun vuistje lachen: “Z*ie je wel, hebben we het niet gezegd? Hadden we niet gelijk?”*

Dat mocht onder geen beding gebeuren. Nee, hij zou doorgaan, al kwam hij bij het einde van de wereld……………..

Op een dag voer de *“Pinto”* vooruit. Het was vrijdag 11 oktober 1492. De maan scheen en een man genaamd Juan Rodriguez Bermejo (spreek uit: Bermecho) zag vanuit het kraaiennest………….een witte zandheuvel………. Of was het de zoveelste nevelsliert? Nee, want ze ***naderden*** “*iets*”. Meteen gaf hij kanonvuur voor de andere twee schepen en schreeuwde: *“Land, land!!”* Niemand reageerde. Dat hadden ze al zo vaak gehoord. Ja, ja, altijd weer “land”. Het zou zeker weer een zinsbegoocheling zijn. Maar dat was het niet. Het was ……. een echt eiland!

## Logboekversie

(In het logboek van de admiraal kunnen we een andere versie lezen: “natuurlijk” had hij, Columbus al een uur eerder in de verte een lichtje of een vuur zien bewegen en had dat meteen in zijn logboek geschreven. Hij, Columbus had het eiland dus als eerste gezien en niemand anders. Wat waar was, zullen we wel nooit te weten komen. En zo kon de beloning van 10.000 Maravedi’s Spaans geld, die de Spaanse koning had uitgeloofd aan de zeeman die het eerste nieuw land zou zien, aan de neus van de arme Juan Rodriguez Bermejo voorbij gaan en streek Columbus later zelf met die eer….. Als admiraal had ***hij*** er toch recht op?

## De landing op het eiland Guanahani

Maar nog nooit in de geschiedenis heeft een mens een trotser ogenblik beleefd als Columbus, toen de schepen aanmeerden in de baai van dat eiland. En ***wat*** voor een eiland! Als we het logboek van Columbus moeten geloven, was hij in het paradijs op aarde beland! Groene heuvels, goudgele stranden, reusachtige vruchten aan de bomen, een overdaad aan dieren, waaronder de meest vreemdsoortige zoals papagaaien van een onbeschrijfelijke kleurenpracht. Bijna te fel voor je ogen. En….er stonden mensen aan het strand. Het eiland was dus niet onbewoond. Misschien maar gelukkig, want die mensen zouden de Spanjaarden kunnen helpen aan vers voedsel dat hard nodig was, want scheurbuik had weer toegeslagen. Maar nog belangrijker: ze zouden de bemanning helpen aan de rijkdommen als goud, zilver en specerijen die ongetwijfeld ergens op het eiland voor het oprapen lagen! En we schrijven 12 oktober 1492.

**Welk eiland was het nou precies waar ze landden?**

Dat weten we niet zeker, maar het zal vermoedelijk bij de Bahama’s hebben gehoord en heette Guanahani. Zoek maar op in je atlas of op Internet waar de Bahama’s liggen.

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