*Wat je van bloed weet*

 **Philip Huff**

Boekverslag door Daniëlle van Veen, Klas H4C.

**Gegevens:**

Pagina's: 287

Eerste druk: januari 2022

Tweede druk: februari 2022

Derde druk: maart 2022

Uitgeverij: Prometheus

**Flaptekst:**

**Binnenkant boek**

Op de openbare basisschool in Blaricum wordt de verteller van *Wat je van bloed weet* voor het eerst verliefd. Op de hockeyclub in Laren ontmoet hij Cato de Witte, van wie hij weet dat zij het voor hem is. Samen doorlopen ze de middelbare school in Bussum. Intussen woont hij in een groot, vrijstaand huis, met een rieten kap en een grote tuin, samen met zijn ogenschijnlijk welvarende familie. Maar de buren kunnen niets horen.
Wat je van bloed weet is een roman over opgroeien in een gewelddadig gezin, over de wording van kind tot man, en over de liefde – de liefde voor Cato, maar ook voor Alexander, de jongere broer van de verteller en hun zus, Emilie. Het is een roman over machteloosheid in familieverhoudingen en over de vraag of je jezelf ooit uit die verhoudingen kunt bevrijden.
Wat je van bloed weet is Philip Huffs persoonlijkste roman tot nu toe.

‘Een pakkend, aangrijpend boek, dat schokt en bij vlagen door de ziel snijdt, maar zonder dat er ronduit sensationeel of sentimenteel gedaan wordt’ *Thomas de Veen, NRC Handelsblad*

**Recensies achterflap**

‘Een indrukwekkend boek. De pijnlijke kale, rauwe taal van het begin vult zich langzaam met eloquentie, poëzie, levenslust. Huff is onverschrokken tegenover iets afschrikwekkends gaan staan, met zijn hart én ogen open.’ *Nina Polak*

‘Een beklemmende roman over de kinderen van kijvende ouders. Of hoe de klotezooi van thuis jonge levens ontwricht. Huff verkent genadeloos hoe een zoon worstelt met zijn woede, leegte en verdriet. Prachtig verwoord – met de blik van een chirurg en een landschapsschilder. Een roman die je lang bijblijft, vooral de innerlijke strijd het anders te doen. Een must voor eenieder die voornemens is zich voort te planten. *Adriaan van Dis*

‘Een meedogenloos, barmhartig en altijd tintelend portret van een gezin verliefd op zelfvernietiging. Een geweldige roman van een onbevreesd eerlijke schrijver.’ *Joseph O’Neill*

‘Indringend en bij vlagen ondraaglijk intiem. Ik wilde soms wegkijken bij het geweld en de onmacht van deze familie.’ *Karin Amatmoekrim*

Prachtig en doorleefd laat Huff zien hoe een jeugd tot ver in de volwassenheid kan doorwerken. Een boek voor iedereen die ooit kind is geweest – of nooit de kans heeft ggekregen om er een te zijn.’ *Tim Fransen*

**Eerste zin (vóór begin verhaal)**

Je zit in de zandbak, het zand is licht en warm en droog, als het zand dicht bij de duinrand.

**Eerste zin (begin verhaal)**

Je wordt wakker in je broertjes bed. Je arm, die uitgestrekt onder zijn rug ligt, slaapt nog.

**Samenvatting:**

Het verhaal begint in 1992. De hoofdpersoon is 8 jaar oud en woont in met zijn vader, moeder, broertje Alexander en oudere zus Emilie. Op een dag wordt hij wakker en loopt over de gang. Er liggen scherven van een bloemenvaas en een kapotgeslagen fotolijst. Hij ziet dat zijn vaders auto niet op het pad staat. Hij loopt naar beneden en krijgt van zijn moeder te horen dat hij en Alex een paar dagen bij zijn oom en tante te logeren gaan op de Veluwe.

Tijdens het logeren doet hij activiteiten zoals het uitlaten van de honden in het bos, het spotten van vogels met oom Otto, skelteren, een film kijken en Alex leert met tante Josephine hoe hij piano moet spelen.

De hoofdpersoon is nu 10. Vanaf de andere kant van de deur hoort hij zijn vader en moeder naar elkaar schelden en schreeuwen. Hij loopt naar de slaapkamer van zijn ouders en ziet hoe de ruzie uitloopt tot fysiek geweld. Hoe zijn moeder zijn vader slaat en hoe zijn vader vervolgens zijn moeder begint te schoppen. Het gevecht stopt als Emilie ertussen springt en perongeluk in het gezicht wordt geraakt.

Het is de zomervakantie tussen groep zeven en acht. De mannen van de famillie zijn aan het kamperen in Scandinavië. Na de vakantie botst het gelijk weer tussen de ouders. Aan het einde van de zomervakantie is de hele famillie op vakantie in Juan-Les-Pins in het Zuiden van Frankrijk. Hij zit met zijn vader en Emilie in de auto en bedenkt zich dat hij zijn jojo in het huisje is vergeten. Eenmaal terug ziet hij hoe zijn moeder boos is op Alex en hem in het gezicht slaat. Even later zijn ze op het strand. Alex springt van een houten stellage af in zee maar dit gaat fout. Zijn moeder geeft de verteller hiervoor de schuld.

Het is 1995. De hoofdpersoon zit op de openbare basisschool in Blaricum en praat met zijn vrienden over zoenen nadat een meisje hem uitnodigde naar het fietsenhok. Later gaat hij naar de begrafenis van zijn opa. Hierna logeert hij nogmaals bij zijn oom en tante.

De hoofdpersoon zit in zijn oma's huis. Ze heeft een hartinfarct gehad waarvan ze waarschijnlijk niet hersteld. Zijn oma verteld hem dat er een koffer vol geld op de zolder ligt, maar dat zijn vader en tante Josephine het niet mogen hebben.

In 1996 begeeft de famillie in het ziekenhuis. Moeder kreeg een infectie tijdens een operatie en ligt nu in een coma. In de voorjaarsvakantie gaat hij skiën met Alex en zijn vader. Eenmaal terug gaat het weer mis in huis. De verteller verstopt zich onder zijn bed.

Het is 1998. De hoofdpersoon speelt bij Hockeyclub Laren. Hij heeft een oogje op Cato de Witte. Hij besluit tegen haar te praten. Ondertussen is zijn moeder ontslagen uit het ziekenhuis. Zij vraagt hem allerlei dingen als hij ergens naartoe gaat. Hij verzint een onbestaande persoon, Casper Jansen. Deze gebruikt hij als excuus als hij naar het huis van Cato gaat. Hij heeft weer ruzie met zijn vader. Door de ruzies thuis is hij steeds meer dagen en avonden bij Cato. De vader van de hoofdpersoon maakt hier echter een probleem van doordat hij vindt dat Cato zijn zoon heeft afgepakt. Hierdoor ontstaat een knallende ruzie waarbij er weer fysiek geweld afspeeld. Bij het eindexamenfeest ontstaat er een gevecht tussenhem en Bernard, het vriendje van Cato. Hij was erachter gekomen dat iemand het met zijn vriendin deed.

Tussen 2002 en 2006 woont de hoofdpersoon in Amsterdam. Hij woont samen met zijn oude vriend Floris en andere kamergenoten in studentenhuis. Hij hoort van zijn nu 15 jarige broertje dat zijn vader al 6 maanden niet in huis woont,maar bij zijn nieuwe vriendin. Ze hebben het over een brief die de hoofdpersoon naar Alex schreef tijdens zijn derde jaar in Amsterdam. Er staat vermeld dat hij het naar vind dat hij zijn broertje zo wienig ziet. Ook herinnert hij Alex eraan dat het gedrag van zijn ouders niet zijn schuld is. Hij meld dat hij altijd beschikbaar is om mee te praten en dat hij van hem houdt.

Hij ligt in het ziekenhuis nadat hij een operatie is ondergaan. Tijdens zijn tijd daar zakt hij opeens door zijn benen. Hij hoort dat hij een soort hartaanval heeft gehad. Emilie komt op bezoek, maar dit leid tot een lichte ruzie over hun ouders. Maanden later verstuurt hij een e-mail met zijn excuses daarin. Zijn zus beantwoord deze met een woord: Oké.

De hoofdpersoon heeft zijn gedichten naar een literair tijdschrift gestuurd. Hij ontvangt een mail dat deze zijn afgewezen. Hij ontmoet een 20 jaar oudere vrouw waarmee hij wensde samen te zijn, maar ze is getrouwd. Zij was wijs, warm en had bemoedigende woorden. Hij hield van haar. Ze namen afscheid van elkaar toen zij vertrok naar het buitenland.

In 2006 zit de nu 17 jarige Alex in een psychiatrische kliniek in Hilversum. Twee weken nadat hij opgenomen werd komen zijn broer en zus langs. Alex ziet er niet goed uit. Hij lijkt helemaal de weg kwijt te zijn en en krijgt medicatie. Door de dokter worden ze verteld dat de oorzaken trauma en overmatig drugsgebruik zouden kunnen zijn.

In de Zomer wordt Alex ontslagen uit de jongvolwassenenkliniek. Hij wordt gebracht naar het ouderlijk huis. Hij is door zijn moeder van de trap gevallen en belandt in een coma. De hoofdpersoon wordt na jaren van geen contact door Cato gebelt en behoudt nu wel het contact met haar.

Na 2013 blijkt het steeds beter met Alexander te gaan en hij schrijft vanuit Ijsland over zijn ervaringen en bezigheden. Ondertussen heeft de hoofdpersoon een hartoperatie gehad en begon hierdoor erg na te denken. ZIjn band blijkt versterkt met Cato, Emilie en Alex, maar hij heeft amper contact met zijn ouders. Hij schrijft een brief over zijn de herinneringen over zijn jeugd en de traumatische gebeurtenissen hierin en over hoe hij deze niet zal vergeten.

**Personages:**

De hoofdpersoon

In dit boek wordt de naam van de hoofdpersoon niet verteld. Hij wordt beschreven als een erg lang persoon met blond haar en blauwe ogen.

Als kind houd hij van trucjes oefenen met zijn jojo en vogels spotten. Naarmate hij ouder wordt verliest hij deze interessen en focust hij zich meer op andere dingen zoals relaties. Ook schrijft veel over zijn gevoelens en ervaringen in de vorm van gedichten.

Cato de Witte

Cato heeft bruin haar, een slank postuur en lange gespierde benen.

Cato en de hoofdpersoon ontmoeten elkaar bij Hockeyclub Laren. Ze worden vrienden, ookal wensde de verteller dat ze meer waren. Haar toenmalige vriendje Bernard vertrok naar Midden-Amerika. Dit maakte dat ze steeds meer met elkaar omgingen.

Alexander

Het 4 jaar jongere broertje van de hoofdpersoon. Hij hield vroeger veel van piano spelen, maar verliest deze interesse en gaat op gitaarles. In zijn tienerjaren begint hij zich steeds vreemder te gedragen en beland even in een psychiatrische inrichting.

Emilie

De ouder zus van de hoofdpersoon. Er wordt niet veel over haar verteld. Wat we wel weten is dat ze vanaf haar jongere jaren veel bij haar vriendin Marthe uithangt. Later woont en studeerd ze in Leiden.

Annabelle

De moeder van de hoofdpersoon, Alexander en Emilie. Ze heeft veel ruzie met Peter. Ook draagt ze veel ringen en slaat haar kinderen hiermee.

Peter

De vader van de hoofdpersoon, Alexander en Emilie. Hij schreeuwt veel en is na een ruzie met Annabelle vaak uit huis.

Oom Otto en tante Josephine

De oom en tante van de hoofdpersoon, Alexander en Emilie. Ze wonen op de Veluwe, maar verhuizen later naar Frankrijk. De hoofdpersoon en Alexander hebben in hun kinderjaren veel bij hun gelogeerd. Otto heeft de hoofdpersoon leren vogels spotten en Josephine leert Alex piano spelen.

**Quotes:**

De volgende citaten geven niet alleen de naaste relaties van de hoofdpersoon zien, maar ook zijn kijk op het leven naarmate hij ouder wordt.

“Je wilt niet terugdenken aan die mensen, aan dat huis.” *Bladzijde 150*

“Ik zou het fijn vinden als je in mijn aanwezigheid niet meer over Peter en Annabelle wil praten.” *Bladzijde 167*

“En hoe klein de invloed van ons eigen handelen ook is, het is het enige waar we iets over te zeggen hebben – zo defineert wat wij doen, ons. Meer dan wat dan ook.”*Bladzijde 165*

“Rimpels die je niet zou moeten hebben. Rimpels als littekens van een jeugd in een ouderlijk huis als het jouwe.” *Bladzijde 196*

“Alles valt uit elkaar, de hele tijd, het midden houdt het niet.” *Bladzijde 197*

“Natuurlijk is het lastig, natuurlijk doet het pijn. Het zijn je ouders. En het is vreselijk als je moeder het laat afweten, elke keer weer, zelfs als je moeder vreselijk is.” *Bladzijde 209*

**Thematiek:**

Het centrale probleem in het boek is

Liefde en relaties

In het boek zie je hoe de hoofdpersoon de liefde en de bijbehorende dingen ontdekt. Hoe hij vanaf zijn eerste zoen verdere interessen hiernaar toont en steeds meer stapjes neemt in het ontdekken van de fysieke aspecten van een relatie.

Hiernaast gaat het grotendeels niet alleen over liefdesrelaties, maar de banden met zijn naasten. Deze relaties hebben pieken en dalen. Soms gaat het contact verloren en andere contacten blijven bestaan.

Geweld

Het boek zit vol met heftige gebeurtenissen. Ten eerste komt er meerdere malen fysiek geweld voor. Tussen Peter en Annabelle die elkaar schoppen en objecten naar elkaar gooien. Tussen de hoofdpersoon en zijn vader die het gevecht aangaan. Hoe een moeder met haar hand vol ringen haar kinderen in het gezicht slaat.

**Motto:**

Trouwen, een gezin stichten, alle kinderen die maar willen komen aanvaarden, ze in een onzekere wereld behoeden en ze ook nog een beetje leidinggeven, dat is naar mijn overtuiging het allerhoogste waar een mens in kan slagen. Dat zo veel mensen daar schijnbaar in slagen is een bewijs en geen tegendeel, want ten eerste slagen er in feite niet veel mensen in, en ten tweede ‘doen’ die nietveelmensen het meestal niet, maar overkomt ze het gewoon; dat is dan wel niet dat allerhoogste, maar toch nog heel groot en heel eervol (vooral omdat ‘doen’ en ‘overkomen’ niet zo goed van elkaar te scheiden zijn) . En tenslotte gaat het ook helemaal niet om dat allerhoogste, maar alleen om een soort verre, maar fatsoenlijke benadering daarvan; het is toch niet nodig rechtstreeks op de zon af te vliegen, maar wel naar een mooi plekje op de aarde toe te kruipen, waar de zon soms naar binnen schijnt en waar je een beetje warm kunt worden.

Franz Kafka, *Brief aan mijn vader* (1952),

Vertaling Willem van Toorn

(2019; Athenaeum – Polak en Van Gennep)

Het verband tussen het motto en het verhaal is dat de ideale levenstijl niet altijd bereikt wordt en dat het leven vaak anders loopt dan gepland.

**Trivia – auteur:**

Philip Huff (1984) is schrijver en regisseur. *De Groene Amsterdammer, Hollands Maanblad, The New York Review of Books* en *The Paris Review.* Hij publiceerde romans *Dagen van gras* (genomineerd voor de Acedemica Debutantenprijs), *Niemand in de stad* (winnaar van de Dioraphte Prijs, verfilmd door Michiel van Erp) en *Boek van de doden* (keuze van het jaar 2014 van *HUMO*), de verhalenbundel *Goed om hier te zijn* en de essaybundel *Het verdriet van anderen.*

**Titelverklaring:**

De titel van het boek is *Wat je van bloed weet.*

Deze titel verwijst naar de ban tussen bloedverwanten. De band tussen een geweldig gezin en hoe deze ontwikkeld door de jaren. De ontwikkelingen zijn niet altijd voor het betere.

Volgens de schrijver is de titel geïnspireerd op een regel uit het gedicht *‘Map’* van Linda Hogan, uit *DARK, SWEET. New and Selected Poems.*

**Structuur en perspectief:**

**Perspectief**

Phillip Huff heeft dit boek geschreven in het Je-perspectief. Dit lijkt te herleiden naar een Ik-perspectief doordat alle ervaringen vanuit de ogen van de hoofdpersoon zijn geschreven.

Deze hoofdpersoon is de verteller van het verhaal.

**Structuur**

Het boek bestaat uit 11 hoofstukken. De hoofstukken hebben geen namen, maar een getal. Hiernaast staat er vermeld welke locaties erin voorkomen en tussen welke jaren het zich afspeeld. Ze zijn opgebouwd uit lossen onderdelen. Er wordt veel vermeld dat er dagen of zelf weken tussen de gebeurtenissen zitten.

**Decor:**

**Tijd**

Het verhaal begint in het jaar 1992 en eindigd in 2016. Er worden af en toe jaren overgeslagen tussen de hoofdstukken. Bijvoorbeeld tussen hoofdstuk 1 dat zich in 1992 afspeeld en hoofstuk 2 dat zich in 1994 afspeelt. De tijd verloopt zich volgens chronologisch volgorde.

**Plaats/ruimte**

Het verhaal speelt zich af op meerdere locaties. De locaties waar zich het meeste van het verhaal zich afspeeld zijn: Laren, Epe, Blaricum en Amsterdam.

Belangerijke plaatsen en gebouwen zijn: het ouderlijk huis, het huis van oom Otto en tante Josephine op de Veluwe, de openbare basisschool van Blaricum en Hockeyclub Laren.

**Stijl:**

De stijl waarin dit boek geschreven was is beshcrijvend. Phillip Huff beschrijft in exacte detail de gebeurtenissen in het boek. Hiernaast is het ook verhalend. Het verhaal heeft een begin, midden en eind. Het is geschreven vanuit persoonlijke ervaringen en heeft veel realistische trekjes doordat de beschreven plekken daadwerkelijk bestaan.

**Slotzin:**

Je moet zo aan de slag.

**Beoordeling:**

Mijn mening over *Wat je van Bloed* weet is dat het een krachtig verhaal is. Je krijgt een inkijkje in hoe een van buitenaf normaal en sterk staand gezin werkelijk toch instabiel is. Een gezin dat gewelddadig is en al snel gebroken lijkt te zijn. Over hoe jeugdtrauma je jaren later nog achterna kan zitten en jou keuzes kan beïnvloeden. Het boek laat een harde waarheid zien doordat het, ondanks dat het verhaal zelf fictief is, gebaseerd is op echte gebeurtenissen.

**Recensies** (Andere dan recensies achterflap)**:**

1. “Het waargebeurde aspect maakt het lezen van *Wat je van bloed weet* des te beklemmender, zeker wanneer de verteller verwijst naar zijn persoonlijke omgeving die wel op de hoogte was van wat er misliep in het gezin, maar het toch niet noodzakelijk vond om in te grijpen. In ruil kreeg het hoofdpersonage bijvoorbeeld wel een simpel stuk speelgoed van zijn oom en tante en mochten hij en zijn broer er af en toe eens gaan logeren. "Beter dan niets", woorden die achteraf een wrange nasmaak kregen toen de jongen doorhad dat zijn familieleden wel begrepen wat hij doormaakte, maar er niets aan deden. Tegelijk bevat de leeservaring van *Wat je van bloed weet* ook een voyeuristisch kantje: de lezer wordt meegesleurd in een drama dat zich steeds nadrukkelijker ontpopt en krijgt daarbij alle aspecten van de gewelddadige jeugd van de verteller en de verdere verwikkelingen te zien.”

Link: <https://www.chicklit.nl/boekrecensies/174384/wat-je-van-bloed-weet-philip-huff>

2. “Het is een intiem verhaal over een harde waarheid die zachtjes verteld wordt, steeds nieuwe sluiers oplichtend, met centraal het hartverscheurende beeld van een opgroeiend mannetje in een gewelddadige omgeving. Een mannetje dat bij alles wat hij doet, zijn vader moet mijden en zijn moeder met medelijden probeert te beschermen. En zijn broertje. Die blijkt namelijk op zijn eigen manier om te gaan met de oorlog tussen zijn ouders; geen manier waarvan hij vrolijker wordt.”

Link: <https://bazarow.com/recensie/philip-huff-wat-je-van-bloed-weet/>

**Vragen, overhoor jezelf:**

1, Waar wonen oom Otto en tante Josephien?

Antwoord 1: Op de Veluwe.

2, Wat had de oma van de hoofdpersoon op zolder verborgen?

Antwoord 2: Een koffer vol geld.

3, Hoe komen Cato en de hoofdpersoon weer in contact?

Antwoord 3: Cato belt hem op.

4, Waarover krijgen de hoofdpersoon en Emilie ruzie?

Antwoord 4: Over hun ouders.

5, Vanuit welk land schreef Alexander naar zijn broer?

Antwoord 5: Vanuit Ijsland

**Bronvermelding:**

Alles komt direct uit het boek *Wat je van bloed weet – Philip Huff*