Mysterie Kenau

Kenau Simonsdochter Hasselaer was een scheepsbouwer en houthandelaar die volgens de legende Haarlem tijdens de Opstand verdedigde tegen de Spanjaarden. In deze opdracht beantwoord je met je groepje de vraag of Kenau echt meegevochten heeft tijdens het Beleg van Haarlem (1572-1573). Allereerst lees je de onderstaande inleidende teksten zodat je genoeg informatie hebt om aan de slag te gaan.

**Kenau (1526-1588)**

Kenau werd in 1526 geboren in Haarlem. Aan haar moeders kant kwam ze uit een welgestelde familie. Ze trouwde in 1544 met Nanning Gerbrantsz. en kreeg vier kinderen met hem. Na het overlijden van haar man erfde Kenau zijn scheepswerf. Ze werd een succesvolle zakenvrouw. Ze leverde hout en schepen aan de stad Haarlem en ondersteunde daarmee het verzet tegen de Spanjaarden. Ze handelde ook in panden en leende soms tegen rente geld uit. Kenau werd beroemd als hoofdrolspeler in de legen over het vrouwelijk verzet tijdens het Beleg van Haarlem (1572-1573) tijdens de Nederlandse opstand. Een leger (ook wel vendel) van driehonderd vrouwen zou onder Kenaus gezag de Spaanse vijand hebben aangevallen met speren en pek. Zoals een echte legende betaamt, is er veel onduidelijk over Kenaus werkelijke rol bij het verzet. Wel is het zeker dat Kenaus moed werd geprezen tijdens en na het beleg. Kenau stierf op raadselachtige wijze. Ze vertrok in 1588 op haar schip naar Noorwegen om hout te halen, maar is nooit meer teruggekomen.

**Het Beleg van Haarlem (1572-1573)**

In de zomer van 1572 koos Haarlem de kant van de Opstand. Dat ging niet zonder verzet: geuzen hadden gedreigd de stadspoorten in brand te steken als het gehele stadsbestuur niet overstag ging. Er werd een akkoord gesloten waarbij de stad Alva officieel als vijand verklaarde en de burgers dus direct aan de slag moesten met het versterken van de stadsmuren. Er kwamen uit alle kanten geuzentroepen naar Haarlem en op 3 december 1572 meldde ook Don Frederik, een Spaanse legeraanvoerder zich. Hij drong aan dat Haarlem zich zou overgeven. De stad weigerde en op 17 december begonnen de beschietingen. Haarlem was nu vanaf het land ingesloten door de Spanjaarden – dit heet een beleg. Er werden meerdere grotere aanvallen gepleegd, maar Haarlem hield stand. Op 26 maart 1573 begon de slag op het Haarlemmermeer, waarbij de watertoegang naar de stad ingenomen werd door de Spanjaarden. Nu kon er niets meer in en uit de stad en begon de honger. In juni werden er regelmatig witte vlaggen gehesen, ten teken dat Haarlem wilde praten over een overgave. Op 13 juli 1573 werd er een akkoord gesloten. De plundering van de stad werd afgekocht voor 240.000 gulden. De levens van de Haarlemmers zouden gespaard worden, maar de stad was wel overwonnen.

## De opdracht

In drietallen gaan jullie erachter proberen te komen of Kenau daadwerkelijk heeft meegevochten tijdens het Beleg van Haarlem door allerlei bronnen te bestuderen. Jullie krijgen zo een envelop met alle bronnen.

Jullie mogen zelf beslissen hoe jullie dat doen, maar hier zijn een paar tips:

* Lees met elkaar de bronnen goed door. Misschien willen jullie ze verdelen of allemaal alles lezen. Let wel op de tijd.
* Leg de bronnen geordend neer en/of schrijf eventueel de gegevens op die bij elkaar horen.
* Overleg met elkaar over wat de bronnen vertellen over Kenaus deelname aan het Beleg van Haarlem.
* Wees kritisch met de bronnen. Vraag je telkens af:
	+ Wie heeft dit geschreven of waar is deze informatie op gebaseerd?
	+ Uit welk jaar komt de informatie of prent?
	+ Wat was de bedoeling van deze informatie?
	+ Waar kan ik deze informatie voor gebruiken?

Als jullie de bronnen goed bestudeerd hebben en (bijna) denken bepaald te hebben of Kenau heeft meegevochten, haal je een invulblad ophalen bij de docent. We gaan de uitkomsten van jullie onderzoek klassikaal bespreken. Iedereen moet dus kunnen uitleggen hoe zij/hij aan de antwoorden is gekomen want in deze opdracht oefenen we juist met historisch onderzoek doen.