Als Nederlanders ergens graag over praten, dan is wel het weer. In iedere krant, in ieder journaal is er ruimte voor een weersvoorspelling en er wordt geen uitje ondernomen zonder eerst ‘buienradar effe te checken.’ Dat was in het verleden niet anders. Kijk maar naar het schilderij over de Sint Elisabethsvloed in 1452 bij Dordrecht, de verslagen van VOC-schippers en boekjes als de Enkhuizer Almanak over lokale stormen of onweersbuien. Bijzondere bronnen zijn de rampliederen. Lotte Jensen van de Radboud Universiteit Nijmegen deed hier onderzoek naar. Zingen over rampen is al eeuwenoud. Bij overstromingen, branden of insectenplagen gingen zangers de straat op om het sensationele nieuws te verspreiden. Maar ze wilden het publiek ook een morele les meegeven.

|  |
| --- |
| **Opdracht** |

Je gaat een ‘verlicht weerbericht’ maken over de aardbeving in Lissabon in 1755 voor *De Hollandsche Spectator.* Dit tijdschrift verscheen in de achttiende eeuw onder hoofdredactie van Justus van Effen, tevens bekend dichter. De *Spectator* richtte zich op een groot publiek, bevatte essays, achtergrondartikelen bij de actualiteit en literaire bijdragen. Ook luchtiger onderwerpen kregen hun plek. Van Effen zag het als zijn taak het publiek te verheffen, maar waakte voor louter wetenschappelijke teksten.

De Verlichting is een interessante periode als het om weersvoorspellingen gaat. Je had boeren die ’s ochtends eens goed naar de lucht keken en hun volkswijsheden dan de vrije loop lieten. Aan de andere kant wisten wetenschappers door het toepassen van logica en natuurwetten het weer steeds beter te voorspellen. Het opstellen van een weerbericht betekent dus schipperen tussen traditie en vooruitgang.

|  |
| --- |
| **Werkwijze** |

* Je maakt het weerbericht in tweetallen.
* Vooraf lees je enkele rampliederen uit de Verlichting.
* Er is een informatieblad over de aardbeving in Lissabon uit 1755.
* Je schrijft het weerbericht in de week nadat de aardbeving is geweest (het is dus geen weersvoorspelling).
* Het weerbericht is minimaal 125 woorden, maximaal 150 woorden.
* Je maakt een afbeelding bij het weerbericht.
* Je houdt rekening met het publiek van *De Hollandsche Spectator.*
* Je balanceert tussen traditie en vooruitgang. De onderdelen in het weerbericht die het vooruitgangsdenken / verlicht denken illustreren zet je *schuingedrukt*.

**Rampliederen**

(geciteerd uit: Lotte Jensen: *Sensationeel nieuws en saamhorigheid. Zingen over rampen in Nederland* in Kleio 5 / 2019)

*Rampliederen zijn niet voorbehouden aan de periode van de Verlichting. In haar onderzoek bespreekt Lotte Jensen ook liederen uit de zeventiende en negentiende eeuw. Wat je wel kunt zien in de rampliederen uit de Verlichting is dat religieuze verklaringen een grote rol spelen. De grote massa, voor wie deze liederen bedoeld waren, zochten hun heil in het uur van nood dus liever in de Bijbel dan bij een wetenschapper.*

Ten eerste hadden rampliederen een **nieuwsfunctie**. Ze bevatten tal van concrete gegevens over het tijdstip en de plaats van de ramp en het precieze verloop van de gebeurtenissen. Getuige het ‘Treur-lied op de droevige en akelige toestand van de laatsten Dag in ’t jaar 1790’. Dit droevige relaas beschreef de catastrofe die zich op 31 december 1790 in Amsterdam had voltrokken. Op Oudejaarsdag hing er zo’n dikke mist in de stad dat tientallen personen te water raakten en verdronken:

‘Wel veertig menschen zo men zyt,

Die raakte om het Leeven,

En nog wel vyftig zyn bevryd

Die daar nog hulpe kreegen’.

De liederen waren vaak doordrenkt van een **religieuze moraal**. Dat zie je in dit lied uit 1747 over een sprinkhanenplaag die op 22 augustus van dat jaar de omgeving van Zevenbergen had getroffen. Drie uur lang was het land belaagd door een dikke zwerm sprinkhanen, wat tot grote angst onder de bevolking leidde. Het werd op slag zo donker, dat niemand meer iets kon zien. De gevleugelde beesten aten alle gewassen op en lieten een ravage achter. Al die ellende kon maar tot een conclusie leiden: eenieder moest zich bekeren om nieuwe rampen te voorkomen:

Kom laet ons God vallen te voet

Ach Menschen rijk en armen,

Want hy is vol genaden goed

En zal hem wis onfarmen

Over ons alle groot en kleyn.

Naast het verspreiden van nieuws en het overbrengen van een religieuze moraal boden de liederen ook een uitweg om **samen** te **rouwen** en **collectief stil** te **staan** bij het verlies. Vanaf het midden van de achttiende eeuw hadden de meeste liederen een nationale reikwijdte. Of de ramp zich nu in Amsterdam of Overijssel had voltrokken, alle Nederlanders konden er lering uit trekking. Neem bijvoorbeeld dit lied uit 1799 over de overstromingen in Gelderland:

Maar ach! ô Vadren God!

Al ’t geen ons Volk moet draagen

Dat is haar zondenschuld,

’t Zyn welverdiende plaagen,

Want ’t gansche Nederland

Is van u afgekeerd.

Tot slot kunnen we ook nog spreken van een **esthetische functie**, want hoe paradoxaal het ook mag klinken: auteurs streefden een zekere vorm van overtuigingskracht of zelfs schoonheid na in de wijze waarop ze de gebeurtenissen presenteerden. Literaire en muzikale stilering lagen daarbij in elkaar verlengde.

Een van de meest esthetische rampliederen is misschien wel het tranentrekkende lied ‘Traanrijk en Troosthart’ uit 1775 van de predikant Olivier Porjeere. Bij monde van het personage Traanrijk wordt verslag gedaan van de watersnoodramp van 1775, maar doet dat op een veel literairdere manier dan een dan een krant zou doen. Zo spreekt hij van ‘’t Vlijtkweekend Harderwijk’, ’t ijsselgroetend Campen’ en ‘’t waterscheppend Thoolen’. Daarnaast voelt Traanrijk de aandrang om zijn gevoelens via de kunsten te uiten, vooral midden in de nacht:

De witte maan daagde op – het zwerk, door God gestild,

Vertoonde een heldre kleur met blaauwgeverfde wangen:

’t Gezicht alleen ontstak den lust tot Nachtgezangen:

Ja, ’k greep de dankharp reeds in ’t lachend oogenblik.

Informatieblad Aardbeving Lissabon 1755

*Inleiding op Wikipedia over de aardbeving in Lissabon*

De aardbeving van Lissabon op 1 november 1755, om 9.40 uur 's morgens in de Portugese hoofdstad Lissabon, was een van de meest vernietigende en dodelijke aardbevingen in de geschiedenis, met tienduizenden doden. De beving werd gevolgd door een tsunami en een brand die vrijwel heel Lissabon vernielde. Geologen vermoeden dat de aardbeving van Lissabon een sterkte van 9 op de schaal van Richter bereikte, met een epicentrum in de Atlantische Oceaan zo'n 200 kilometer westzuidwest van Cabo de São Vicente.

De aardbeving dreef bestaande politieke spanningen op en verhinderde in sterke mate de koloniale ambities van het 18e-eeuwse Portugal. De gebeurtenis werd druk besproken door Europese verlichtingsfilosofen en inspireerde tot voorname ontwikkelingen in de theodicee en in de filosofie van het sublieme. De aardbeving van Lissabon luidde ook de komst van de moderne seismologie in, en er werd voor het eerst wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van de aardbeving in een groot gebied.

*Op Wikipedia staan veel feitjes bij de aardbeving die je kunt gebruiken voor je weerbericht.*

**Ramplied over de beving**

Lotte Jensen: ‘Het gezongen nieuws beperkte zich niet alleen tot Nederland, maar er werden ook buitenlandse rampen bezongen. Zo beschreef het ‘Treur-lied over de verschrikkelyke aardbeving tot Lissabon, en andere plaatsen in Portugal’ de aardbeving van 1755 in Lissabon en omstreken. De tekst vermeldde dat 50.000 mensen de dood vonden en veel huizen ingestort waren. Er waren ook twee strofen gewijd aan de koning Jozef I van Portugal. De vorst ontsnapte aan de dood, omdat hij in een buitenverblijf op vakantie was. Verder was er aandacht voor de tsunami die op de aardbeving volgde, waarbij Bilbao, Cadiz en Genua werden getroffen.’

Enkele richtlijnen voor de docent

Deze opdracht is geschreven op de eerste paragraaf van de nieuwe Historische Context Verlichting 1650 – 1900. Uit die eerste paragraaf:

*Nieuwe inzichten en ontdekkingen, zoals de natuurwetten van Newton, leidden tot discussies over de positie van godsdienst in de samenleving. Een belangrijk gevolg van deze debatten was dat godsdienst en geweten steeds minder als verantwoordelijkheid van staat of vorst werden gezien, maar als zaken van het individu.*

*Verlichte denkers vonden dat wetenschappelijke methoden ook moesten worden*

*toegepast op de samenleving. Traditie, religieuze praktijken en bestaande*

*gezagsverhoudingen moesten worden getoetst aan criteria van redelijkheid. Samen*

*met ideeën over opvoeding, onderwijs en de verspreiding van kennis leidde deze*

*maatschappijkritiek tot optimisme en geloof in maatschappelijke vooruitgang, al*

*werden er ook toen al vraagtekens gezet bij de reikwijdte van het menselijke*

*verstand.*

Wat de rampliederen laten zien, is dat bij de grote massa het geloof van goddelijke interventie in de achttiende eeuw volop aanwezig was. Juist een weerbericht biedt een mogelijkheid om die massa kennis te laten maken met meer wetenschappelijke inzichten. Maar, overdrijf het niet: met teveel wetenschappelijke prietpraat prijst de weerman zich uit de markt! Het opstellen van een verlicht weerbericht is een evenwichtsoefening tussen traditie en vooruitgang.

In de rampliederen zijn de traditionele opvattingen te vinden. Uitzondering is misschien de nieuwsfunctie van de liederen: verwijzingen naar de exacte gebeurtenissen, aantallen slachtoffers passen beter bij ideeën over de maakbaarheid (beheersbaarheid) van de wereld. Op het informatieblad en de Wikipedia-pagina over de aardbeving in Lissabon zijn de verlichte reacties te vinden. Hieronder in schemavorm beide onderdelen:

|  |  |
| --- | --- |
| **Traditie** | **Verlicht** |
| * Religieuze moraal (idee goddelijke interventie) * Samen rouwen (in tegenstelling tot rationeel verklaren) * Gevoel voor schoonheid (esthetische functie / beroep doen op emotie) | * Nieuwsfunctie liederen: feiten / hoeveelheden / aantallen / enz. * Onbevattelijke kracht van de natuur (in tegenstelling tot goddelijke interventie) * Opkomst seismologie * Verklaren vloedgolf |