'Zij.' bij Maaike Neuville

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_



Door: Jurn Zeck en Anne-Jasmijn Keuning
Klas: H4C
Docent: mevrouw Wiener

Hoofdopdracht

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Flaptekst**

De flaptekst van het boek Zij. luidt als volgt:

*Welke nacht heeft zich ongemerkt kunnen plooien rondom alles wat ik doe zodat ik, als vrolijk opgevoede volwassen vrijgevochten vrouw, alsnog met strakke boeien in deze trein zit?*

De 39-jarige actrice Ada Peeters neemt de trein naar de stad waar ze die avond op het podium zal staan met een zelfgeschreven monoloog. Herinneringen aan de oudere theaterdocent met wie ze als studente een verhouding had, wellen ongewild in haar op. Het is zijn stad waar ze gaat spelen. Ook op het podium, terwijl ze oog in oog staat met de volle zaal, is er geen houden meer aan de razende vaart waarmee de diep weggestopte beelden van ontmoetingen met getrouwde mannen, leraren en andere figuren met autoriteit aan de oppervlakte komen. Na de voorstelling volgt een terugrit met een mysterieuze taxichauffeur die Ada nog dieper doet afdalen in het verleden dat ze nooit echt onder ogen heeft willen zien.

*Zij.* is een urgente roman over intimiteit, over grenzen die overschreden worden zelfs wanneer er wederzijdse instemming is, over het woord nemen en het vertrouwen vinden in de noodzaak van het vertellen van je eigen verhaal

1. **Eerste zin**

De eerste zin van het boek Zij. luidt als volgt:

Zij.

1. **Samenvatting**

Het boek Zij. Gaat over Ada Peeters die een 39-jarige actrice is. In dit boek bereidt ze zich voor op haar theatervoorstelling die zij op het eind gaat opvoeren. In het boek bereidt ze zich voor op haar opvoering die zij die avond zal doen in zijn stad. Ze is zenuwachtig voor de mogelijke confrontatie met hem als hij komt. Ze hoopt dat hij niet komt kijken, maar ook weer wel zodat hij kan zien dat ze nu spreekt met haar eigen stem.
Tijdens haar voorbereiding krijgt ze flashbacks naar het verleden waar zij terug kijkt op intieme relaties die zij heeft gehad met hem en met andere mannen waar zij nu anders op terug kijkt dan vroeger.

**Samenvatting van de mannen waar Ada grensoverschrijdend gedrag mee heeft ondervonden:**
Op 15 jarige leeftijd heeft Ada voor het eerst te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag. Ze paste op bij het gezin van David en toen Ada mee was op skivakantie heeft zij met enige tegenzin toegestemd tot seks. Dit begon aan de eettafel waar hun knieen elkaar raakte, waarop zij vervolgens in de gang hebben gezoend en de volgende ochtend ‘ziek’ achter bleven waar zij vervolgens seksuele dingen uitvoerden.
Ada geeft aan het niet te hebben gewild en dat ze achteraf niet snapt waarom zij geen nee heeft gezegd.
Een jaar later belde David weer, dit keer spraken ze af in de auto waar ze bij een bos geparkeerd stonden. Hij vingerde haar en zij trok hem af, nogmaals met tegenzin.
De volgende keer dat hij belde, een paar maanden later zei Ada nee.

Ada heeft op 16-jarige leeftijd nog een brief geschreven naar een regisseur, omdat zij hem wilde. Nadat hij haar thuis had gebracht van de voorstelling zei hij dat ze geen relatie konden hebben. Hij liet Ada haar verlangens verlangen.

Op 17-jarige leeftijd is Ada ontmaagd door haar skileraar.

Op de theaterschool waar Ada heeft gezeten had ze haar theaterdocent ontmoet, oftwel hij/hem. Ook hier heeft ze een intieme relatie gehad die nog net geen 6 maanden heeft geduurd. Ada was 18 en hij was 38.

 Zij was jong en had verlangens. Achteraf zijn er grenzen overschreden die Ada pas later heeft gesteld.
Ada verlangde naar hem door de kennis die hij had, waar zij voor op school zat. In de gang van een bruin cafe hebben zij hun eerste zoen gehad.

Ze maakte het uit en hij sprak haar manipulatief toe, het veranderde niks aan haar beslissing. Een tijdje nadat het klaar was tussen hun is ze naar een van zijn voorstelling gegaan in Parijs waar ze zijn nieuwe liefde in een keer herkende. Uit jaloezie deed ze alsof ze flauw viel in de hoop dat hij haar zou helpen.

De televisiebekendheid waar ook een krantenartikel over is geschreven heeft ook seks gehad met Ada in haar studentenhuis.

Ook is er iets gebeurd tussen Ada en Dokter B. toen hij haar aan het masseren was. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk.

**Samenvatting van het boek**

In het begin van het boek staat Ada om 06:45 ‘s morgens in de badkamer zich in te smeren met olie, dit doet ze voor elke voorstelling als een soort ritueel.
Even later is ze onderweg in de trein waar zij constant afdwaalt met haar gedachtes, ze vult de achtergronden in van de mensen die ze niet kent en denkt na over haar verleden. Ook stuurt ze in de trein een berichtje naar haar oude jeugdvriendin, hier heeft ze nooit meer antwoord opgekregen.

Vervolgens is er een tijdsprong naar de coulisse waar Ada staat. Het is 19:30 en 15 minuten voor aanvang. Fran is haar assistente en helpt haar met het voorbereiden op haar opvoering.
Wanneer deze 15 minuten voorbij zijn komen de eerste mensen binnen, Ada bekijkt ze vanachter het gordijn en vult ook hun achtergronden in zonder dat ze iets van hun weet.

Ze gaat terug in gedachtes naar toen zij met hem een relatie had. Ze hoopt dat wanneer ze dat doet zij ontspannen op het podium kan staan, het is een poging om het vlug te verwerken. Terwijl ze dat doet lopen er steeds meer toeschouwers de zaal binnen. Tot haar verbazing ziet ze David met zijn vrouw, het maakt haar boos dat hij hier is en ze wilt niet voor hem spelen, ze voelt zich vernedert maar er is niks wat ze er aan kan doen.

Ada doet een bodyscan om zichzelf rustig te maken, dit heeft ze geleerd van hem. Ze gaat elk lichaamsdeel een voor een af.

Na een tijdsprong staat ze onder de douche, de voorstelling is al af en ze maakt zich klaar om vervolgens het theatercafe in te gaan. Ze spreekt hier enkele toeschouwers en komt ook een oudleerling tegen, Sem. Hij vraagt haar om zijn afstudeersolo te begeleiden en ze zegt dat ze er over na zal denken. Ze besluit het niet te doen en niet meer op zijn later gestuurde berichtjes te reageren. Zij herkent namelijk haar situatie met haar theaterdocent in deze met Sem. Ze laat Sem zijn verlangens verlangen, precies zoals zij achteraf had gewild hoe haar docenten dat bij haar hadden gedaan

Na de volgende tijdsprong zit Ada in de regen op de fiets. Ze grijpt naar haar telefoon wanneer ze een melding voelt en wordt vervolgens aangereden door een taxi. Na een korte discussie biedt hij Ada een lift aan, het is een excuses die hij maakt. Hij ontkent zijn fout niet, maar hij doet er wat aan. Ada stapt in.
De taxichauffeur heet Eron en ze hebben de hele rit amper een gesprek.

Op een gegeven moment ziet Ada een meisje naast haar zitten. Ze spreekt haar aan en ziet dat ze huilt. Ada herkent zich zelf en verteld het meisje dat ze haar ziet, dat het haar spijt dat ze haar door al die pijn heeft laten gaan. Vervolgens moet ook Ada huilen.

Eron zet Ada thuis af, maar ze roept hem nog na want ze waren vergeten Ada haar fiets uit de auto te halen.

Als Ada thuis komt is het 03:10 uur ‘s nachts en ziet ze alles helder, ze ziet hoe ze de afgelopen jaren vanelk gezicht een monster heeft gemaakt. Maar je kan kiezen of je een gezicht een monster maakt of een heilige. Ze kiest er eindelijk voor om haar verhaal te gaan delen, de twijfel wat hij er van zal vinden laat ze los want ze zal het doen voor zichzelf en niet voor hem. Ze kiest voor zichzelf en ze zal haar stem gebruiken om haar verhaal te delen.

1. **Personages**

**Ada Peeters *Hoofdpersoon***
Ada is een 39 jarige vrouw, ze werkt als actrice en als theaterdocente. Ze heeft korte donkerblonde haren en omschrijft haar lichaam met ronde vormen en een buik die te veel vet heeft. Ada woont In Brussel met haar vriendin Lisse en haar kat Fictie.

Ada heeft vroeger nooit vanuit huis meegekregen hoe je voor jezelf op kunt komen, hoe je je grenzen aan geeft en hoe je nee zegt.
Ada heeft op jongere leeftijd ook last gehad van mentale problemen en is depressief geweest. Ze is onzeker, ze zoekt bevestiging en is bang om afgewezen te worden. Wanneer dit wel gebeurt doet ze er alles aan om weer gewild te worden.

Ada is ook chaotisch, ze vindt het moeilijk om zich te concentreren zonder af te dwalen in haar eigen gedachtes. Ze denkt vaak naar wat er is gebeurd en had graag willen weten hoe ze nu zou zijn als zij wel haar grenzen kon aangeven.

Op jonge leeftijd heeft Ada veel bevestiging gezocht bij mannen die ouder waren met meer autoriteit. Ze heeft met verschillende mannen intieme relaties gehad waar ze later anders op terug kijkt. Ze is beschaamd voor het uitblijven van haar eigen nee en heeft een draagt een schuldgevoel met zich mee voor het feit dat ze nooit haar grenzen aan gegeven heeft. Nadat zij zichzelf tegen is gekomen in de taxi heeft ze zichzelf kunnen vergeven en dat heeft het voor haar afgesloten.

Ze heeft geleerd haar stem te gebruiken voor het delen van haar eigen verhaal.

**Ifigeneia**

Ifigeneia is de rol die Ada speelt waar zij zich in dit boek op voor bereidt. Ifigeneia is een Grieks meisje die wordt gevraagd door haar vader zichzelf op te offeren voor de goden, zodat hij met zijn leger kon uitvaren om de Trojaanse oorlog te kunnen beginnen. Ifigeneia zegt nee maar, de volgende ochtend zegt ze ja. Ada vult in wat er in die nacht is gebeurd dat zij de volgende dag opeens wel instemt om zich op te offeren.

**De theaterdocent**

De theaterdocent is een van de mannen met autoriteit waar Ada een intieme relatie mee had. Hij draagt een rode sjaal, heeft in een rolstoel gezeten en rijdt in een rode 4x4 auto. Hij was erg manipulatief en wist goed hoe hij op jonge meisjes moest inpraten.

Hij is de theaterdocent van Ada maar wordt nooit bij naam genoemd, in plaats daarvan benoemt Ada altijd zijn rode sjaal.
Hij was erg voorzichtig met de relatie die zij hadden, hij probeerde altijd te voorkomen dat andere hiervan afwisten. Zelf had hij naast Ada ookal een lief.
Hij was verliefd geworden op Ada doordat ze zo goed kon spelen, zodra Ada minder goed begon te spelen werd hij verliefd op een ander. Hij heeft nooit echt van Ada gehouden. Maar, ‘*Kan je waarlijk lief hebben in de grijze zone?’* (blz. 113).

Hij is niet meer naar Ada haar voorstellingen komen kijken, ook niet wanneer ze in zijn stad speelt. Hij is dus over haar heen gegroeid.

**Ella**

Ella was een getalenteerd klasgenootje van Ada. Ze heeft volle lippen, lang haar en kan goed acteren. Toen Ada minder goed begon te spelen had de theaterdocent alleen nog maar aandacht voor Ella. Hierdoor is Ada altijd jaloers geweest op haar.

**De moeder van Ada**

De moeder van Ada is weduwe geworden nadat haar man (Ada haar vader) is overleden. Ze heeft zelf trauma’s overgehouden aan haar jeugd waardoor zij altijd liever haar mond houdt dan het uitspreekt om zo de vrede te bewaren, dit beschrijft Ada als stijve kaken.
De moeder van Ada heeft nooit geleerd haar grenzen aan te geven en haar mening uit te spreken. Zij heeft dit dus ook nooit kunnen leren aan Ada. Ze leeft haar leven door Ada heen, die dit inmiddels wel kan en spreekt over Ada haar theatercarrière alsof het haar eigen is. Ze is ontzettend trots op haar dochter

**Marthe**

Marthe is een oude vriendin van Ada waar ze vroeger heel close mee was. Marthe heeft dingen gezegd die Ada zijn bijgebleven en haar nog steeds helpen
Ze hebben nu weinig tot geen contact. Toch besloot Ada haar een berichtje te sturen. Deze heeft Marthe wel gelezen maar niet meer op geantwoord. Marthe komt enkele keren terug in de herinneringen van Ada waaruit blijkt dat Marthe een belangrijk persoon is geweest.

**Lise Pallijn**

Lise is de vriendin van Ada, ze wonen samen en hebben elkaar per toeval ontmoet op een feestje. Lise is erg spontaan, toen Ada vroeg om samen te gaan wonen zei ze namelijk gelijk ja.
Lise is belangrijk in het boek omdat, ze Ada na liet denken door ‘nee?’ te vragen toen Ada aan de telefoon ontkende grensoverschrijdend gedrag mee te hebben gemaakt met haar oude theaterdocent.

**David**

David is de vader van het gezin waar Ada op 15-jarige leeftijd heeft opgepast en is de eerste man waar zij grensoverschrijdende en intieme ervaringen mee heeft gehad. David maakt misbruik van zijn machtspositie door met Ada seksuele dingen te doen, dit gaat niet alleen te ver door het verschil in leeftijd maar ook omdat Ada nog niet zover ontwikkeld was om haar grenzen aan te kunnen geven. David is getrouwd, heeft kinderen en gaat vreemd met een collega van zijn werk.

**Sem**

Sem heeft kastanjebruin haar, blauwe ogen en is een oud-leerling van Ada die haar opzoekt na haar voorstelling. Hij vraagt haar of zij zijn afstudeersolo wil begeleiden.
Hij is belangrijk in dit boek omdat, Ada haar eigen situatie herkent in die van hem. In plaats van hem te geven wat hij wilt, laat hij zijn verlangen, verlangen. Precies zoals zij dat achteraf ook andersom had gewild van haar theaterdocent.

**Eron**

Eron is de taxichauffeur die Ada aan rijdt en vervolgens een lift naar huis aanbiedt.
Hij is belangrijk in dit boek omdat, het de eerste man is die zijn excuses aanbiedt. Hij doet dit doormiddel van een daad en brengt Ada thuis. Het laat haar zien dat er ook goeie mannen tussen zitten en dat je van elk gezicht een monster of een heilige kan maken.

1. **Quotes**

De zinnen die er voor ons er het meeste eruit sprongen hebben wij gequoteerd en hebben wij hieronder op een rijtje gezet.

***'Ik wil dat hij ziet dat ik eindelijk op mijn eigen benen sta met een stem die van mij is.*'** Bladzijde 28.

Wij hebben dit citaat gekozen omdat, het laat zien hoe Ada zich voelt en denkt tegenover de man met de rode sjaal. Ze treedt op in zijn stad en ze is bij aankomst van de kijkers steeds in de zaal aan het kijken of hij binnenkomt. Deze zin geeft aan waarom zij wil dat hij komt.

***‘Welke nacht heeft zich ongemerkt kunnen plooien rondom alles wat ik doe zodat ik, als vrolijk opgevoede volwassen vrijgevochten vrouw, alsnog met strakke boeien in deze trein zit?’***Bladzijde 31.

Dit citaat verwijst naar een nacht waar er iets is gebeurd tussen haar en haar theaterdocent, dat haar nog steeds overal achtervolgt. Ook maakt dit citaat een verbinding tussen Ada en Ifigeneia zichtbaar. Er is namelijk bij beide wat gebeurd in een nacht, waar zij allebei last van hebben gehad, waar er bij beide grenzen zijn overschreden.

***‘Wat mijn moeder nooit begrepen heeft – en nu is het te laat, haar woorden zeggen niet meer wat ze ermee bedoelt- is dat trauma zich nooit een weg naar buiten zwijgt. Is dat de reden waarom ik speel, waarom ik elke keer opnieuw mijn mond weer open doe?’*** Bladzijde 66.

Trauma zwijgt zich nooit naar buiten, dat is de reden waarom Ada speelt. Ze doet keer op keer haar mond open, voert haar monoloog op over Ifigeneia met haar eigen verhaal erin verwerkt, haar eigen ervaringen, haar eigen trauma. Dit citaat geeft aan dat spelen de manier is om haar trauma te verwerken en dat verklaart ook waarom elke rol die Ada heeft gespeeld te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag.

***'Het is de schaamte voor het uitblijven van mijn eigen nee.'***Bladzijde 70.

Ze is boos op de mannen die veel ouder waren dan haar en haar toch hebben verleid. Ze is boos maar ze draagt ook spijt en schaamte voor het feit dat ze zelf niet nee heeft gezegd of haar grenzen heeft aangegeven. Deze zin geeft aan dat die schaamte en spijt die ze voelt doordat zij geen nee heeft gezegd groter is dan de boosheid die ze heeft naar de mannen die zelf ook fout zaten. Ze neemt het haar zelf meer kwalijk. Dit is belangrijk voor het boek omdat, het vaker terug komt.

***'Kan het verwonderen dat ik de helft van mijn leven geen vrouw was maar een mannenwens.'***Bladzijde 75.

Ze is heel haarleven bekeken als een mannenwens, doormiddel van de rollen die zij speelde, door de mannen met autoriteit. Ze heeft nooit zelf haar zelf gezocht in haar leven, dit deed ze doormiddel van hen. Maar om door hen gekozen te worden, door hun, de mannen met autoriteit te kunnen krijgen, moest zij zich gedragen zoals hun dat wouden. Anders zou ze niet gekozen worden. Hierdoor was zij meer een mannenwens dan een vrouw.
Wij vonden deze zin mooi, omdat Ada het haar zelf hier eens afvraagt en nadenkt over de dingen die ze heeft gedaan.

***'Ik wilde de rode sjaal, ook nadat ik hem had afgewezen.*'** en ***'Ik wilde hem niet, ik wilde dat hij mij wilde.'*** Bladzijde 107.

Deze citaten geven aan dat het meer verlangens waren dat ze voelde naar hem toe dan echte liefde. Ze was niet echt verliefd. Ze wou de aandacht en bevestiging die zij op de leeftijd zo erg nodig had. Beide zinnen geven aan dat ondanks zij hem niet wilde (*ook nadat ik hem had afgewezen*) ze deze aandacht wel wou en ze daarnaar verlangde.

***'Kan je waarlijk lief hebben in de grijze zone?'***Bladzijde 113.

Ada heeft veel vragen naar wat er precies is gebeurd en wat ze nou echt voelde. Ze dacht op de leeftijd dat zij de relatie had met haar docent dat het echte liefde was. Nu ze er opnieuw op terug kijkt vraagt ze zich dat af. Dat laat deze zin heel mooi zien want, kan je wel echt lief hebben in de grijze zone?

**'En als je ooit ja hebt gezegd omdat niemand je leerde dat nee ook kon, dan volgt de schaamte je op de voet.**' Bladzijde 153.

Ada stelt hiervoor de vraag: 'Wat doet een mens als haar grens wordt overschreden? Ze vlucht.' De zin die wij hierboven hebben genoteerd vonden wij mooi, het geeft aan dat je spijt hebt van het niet goed aangeven van je grenzen en dat je hier altijd last van blijft hebben. Dat je altijd ervan vlucht maar de schaamte altijd achter je aan komt, hoe hard je er ook van weg rent.
Deze zin geeft mooi aan dat ze toestemming heeft gegeven omdat ze niet wist dat nee zeggen ook kon en het past goed bij het stukje 'waar grenzen overschrijden worden ook met wederzijdse toestemming' daarom hebben wij deze gekozen. Dit komt op mij herkenbaar over. Op het moment dat je als meisje niet duidelijk je grenzen aangeeft is het je eigen fout. Dit blijft je achtervolgen hoe erg je je best ook doet om het te vergeten.

***'De twijfel mag mij niet weerhouden om met nieuwe ogen naar oude tijden te kijken.***' Bladzijde 164.

Het feit dat Ada twijfelt of het haar fout was doordat ze geen nee zei, zou haar niet mogen weerhouden om nu terug te kijken met alles wat ze nu weet. Ze mag er nu wat anders van vinden nu zij niet meer in die situatie zit. Dat doet zij eigenlijk vooral in het boek, zij deelt in het boek wat er is gebeurd en wat ze er nu van vindt. Wij hebben deze zin dus gekozen omdat het het boek mooi weergeeft.

***'Ik zal spreken, denk ik, en hij, zal mij niet helemaal geloven, maar ik doe dit niet voor hem, wel voor mij en wie weet voor meisjes, vrouwen met een bevlogen held, die zelf niet weten hoe te vliegen, voor jonge mensen met een lichtend voorbeeld, die zelf niet weten hoe te stralen.'*** Bladzijde 165.

Deze zin hebben wij gekozen omdat het mooi weergeeft waarom Maaike dit boek heeft geschreven. Dit heeft ze gedaan voor zichzelf en voor andere die zich hierin kunnen vinden. Daarom vonden wij het een mooie afsluiter die en het boek mooi afsluit maar tegelijkertijd het doel van dit boek ook weergeeft.

1. **Thematiek**

Het boek Zij; geschreven door Maaike Neuville gaat over intimiteit en grensoverschrijdend gedrag waar duidelijke verschillen in autoriteit zichtbaar zijn. Het laat zien dat er ondanks wederzijdse instemming toch nog grenzen overschreden kunnen worden.
Het boek geeft aan dat het toch wat ingewikkelder ligt dan slachtoffer en dader. Ada had namelijk wel een crush op haar theaterdocent. Maar in plaats van de theaterdocent haar verlangen liet verlangen ging hij hierop in. Het is dus een grijze zone waar het moeilijk te zeggen is wie er nou fout zat, maar waar het wel duidelijk is dat er fouten zijn gemaakt.

 Dit boek heeft Maaike Neuville geschreven omdat, zij zelf ook grensoverschrijdend gedrag heeft ondervonden op jonge leeftijd. Het boek is dan ook een autobiografie en is dan ook een manier om zelf haar verhaal te delen.

Ook is het thema grensoverschrijdend gedrag, Ada ondervindt dit in het boek met verschillende mannen op verschillende manieren. Je leest wat het met haar heeft gedaan, hoe het haar achtervolgt en beïnvloedt. Uiteindelijk lees je ook hoe en waarom zij besluit haar verhaal te delen.

Het boek Zij; gaat om het delen van je eigen verhaal en dat je verhaal vertellen na zoveel jaren ook nog kan. Dat ondanks je er toen oké mee was, dat nog niet betekent dat het ook echt oké was en dat je hierover moet praten.
Maaike Neuville probeert doormiddel van dit boek en het delen van haar eigen verhaal andere vrouwen of mannen ook te steunen en aan te moedigen om zelf hun verhaal te vertellen.

1. **Motieven**

**Het donkere balletje**

Ada heeft het meerdere keren over een donker balletje in haar borst. Ze ondervindt hier last van zodra zij wordt geconfronteerd met wat er tussen haar en haar theaterdocent is gebeurd of wanneer ze aan hem denkt.
De eerste keer dat ze dit balletje voelde was toen zij in de kranten las over een televisiebekendheid, waar zij samen een kindervoorstelling mee heeft opgevoerd, die seksueel misbruik heeft gemaakt van verschillende vrouwen. Ada is opgebeld en gevraagd of zij ook zoiets heeft meegemaakt met hem, ze ontkende en heeft nee gezegd. Aan het eind van het boek zegt Ada dat ze zal luisteren naar het zwarte balletje en ze haar verhaal zal gaan vertellen.

Ze geeft aan in het boek dat het oude pijn is die ze wegstopt wanneer het naar boven komt, het is niet haar pijn, maar de pijn van haar in het verleden, van zij.

Dit betekent dat het donker balletje symbool staat voor het niet delen van haar verhaal en het niet vergeven van zichzelf, want pas toen zij dit heeft gedaan is het balletje verdwenen.

**De rode sjaal**

De theaterdocent waar Ada een verhouding mee had heeft altijd een rode sjaal om. Wanneer Ada aan hem denkt of naar hem zoekt in de theaterzaal dan zoekt ze naar de rode sjaal.
De kleur rood is gekoppeld aan liefde, wat er tussen hun was aangezien zij een relatie hebben gehad. Maar de kleur rood is ook gekoppeld aan gevaar, Ada wou hem zien maar tegelijkertijd ook niet.

Omdat de rode sjaal vaak terugkomt en is geassocieerd met haar theaterdocent, is het een motief.

**Tikjes**

Na een van Ada haar opvoeringen op de theaterschool kwam zij haar theaterdocent in de gang tegen. Tegen Ada haar verwachtingen in, stopte de theaterdocent en gaf hij een tikje op haar neus. Hij gaf haar vervolgens een compliment.
De tikjes komen daarna vaker in het boek voor. Zodra er iets gebeurt wat Ada het gevoel geeft dat ze gezien en gewaardeert voelt.
De tikjes staan symbool voor het gevoel dat zij krijgt, het gezien worden, de bevestiging en het gewild worden door een oudere man met autoriteit.

**De witte sofa**

De witte sofa staat in het huis van Ada haar theaterdocent. Het is een motief omdat de witte sofa regelmatig terugkomt wanneer zij een flashback heeft naar de dagen en avonden die zij met hem heeft doorgebracht. De kleur wit staat symbool voor maagdelijkheid. Ada was nog ontzettend jong toen hij haar maagdelijkheid nam.

1. **Motto**

*"Offer your experience as your truth” - Pauline Oliveros*

Is letterlijk vertaald als *"Bied je ervaring aan als je waarheid".* Ada verteld in het boek over haar ervaringen en hoe zij nu twintig jaar later terugkijkt op deze gebeurtenissen. Ze kijkt er nu anders naar dan hoe zij dat toen deed.
Nu, zoveel jaren later, heeft ze een stuk meer ervaring en is dit hoe ze er nu op terug kijkt, haar waarheid.

1. **Opdracht**

Voor Bas, die zijn ogen opent

Na de opdracht is ook een dankwoord geschreven aan de mensen die Maaike Neuvile wil bedanken

1. **Informatie auteur**

Maaike Neuville is van beroep een actrice, filmregisseur en auteur. Ze is geboren op 16 augustus 1983 en is het zusje van Elke Neuville, zij is ook een tv-maakster.
Maaike heeft bij verschillende theatergroepen gespeeld en heeft ook in films gespeeld zoals *De indringer*, *Code 37* en I*k omhels je met 1000 armen.*
In totaal heeft ze in de periode van 2003 tot 2022 in 35 verschillende films gespeeld [1].

In 2010 heeft Maaike haar eerste film geregisseerd, *Way back* hierdoor werd ze uitgenodigd naar een talent campus in Berlinale.
In 2013 regisseerde ze de film *Sonnet 81* hiermee heeft zij verschillende awards gewonnen.

De roman *Zij.* was het eerste boek van Maaike Neuville.

Ze vond het spannend om haar eerste boek uit te brengen omdat, dit haar eerste boek was en zij niet bekend met boeken schrijven is [2]. Het boek dat ze heeft geschreven is een innerlijke monoloog waarin ze vertelt over haar trauma's en over wat ze mee heeft gemaakt.
Ze doet dit voor jongere vrouwen, om de taboe te doorbreken die om het uit spreken en om het delen van jouw verhaal heen hangt. Ze hoopt dat meer vrouwen hierdoor over hun eigen verhaal durven te praten en hun mond opentrekken zonder schaamte of schuldgevoel wat (meestal) een man hun heeft aangedaan [3].

1. **Titelverklaring**

Er zijn twee soorten titelverklaringen:

1. In het boek Zij. Schrijft Ada haar verhaal over grensoverschrijdend gedrag door het verhaal van Ifigeneia heen. Zij, schrijft zij; Ada schrijf Ifigeneia. Alle lege plekken in het verhaal van Ifigeneia vult Ada op met haar eigen verhaal en ervaringen.
Zo schrijft Maaike Peeters in dit boek, wat een autobiografie is, haar verhaal door Ada heen.
Maaike is zelf een actrice en heeft zelf ook een relatie gehad met oudere mannen met autoriteit en heeft hier ook grensoverschrijdend gedrag mee ondervonden. Zij, schrijft zij; Maaike Neuville schrijft Ada Peeters met haar eigen ervaringen erin verwerkt.
2. In het boek verteld Ada dat ze haar oude pijn steeds naar beneden drukt omdat het niet haar pijn is maar die van hun, wie is ze is geweest. Het is de pijn van haar oude zelf. Dat betekent dat ze zichzelf onderscheidt van wie ze was, waardoor ze haar oude ik ziet als een ander meisje, een zij. Daarnaast is Ada in de taxi ook haar jongere zelf tegengekomen waar er een onderscheidt was tussen 39-jarige Ada en de jongere Ada. In het stuk van Ifigeneia vult Ada de lege stukken op met de ervaringen van haar jongere zelf, waardoor zij schrijft zij klopt.
3. **Structuur en perspectief**

Het boek is geschreven vanuit het ik perspectief, je leest de gedachtes van Ada. Dit is te zien doordat zij spreekt met ‘ik’ en ook haar gedachtes deelt. Er is in het hele boek geen sprake van een wisselend perspectief.

‘Ik zoek, tussen de lijven die de buitenlucht binnenbrengen, naar zijn sjaal, zijn rode sjaal, die ik zo goed heb gekend.’ Bladzijde 51. Dit citaat laat zien dat het boek uit het ik-perspectief geschreven is en dat het ook in het nu is geschreven doordat zij vertelt wat zij op dat moment aan het doen is.

Het boek heeft geen hoofdstukken of tussenkopjes. Het boek heeft wel twee witte bladzijdes. Deze komen voor wanneer zij van plaats wisselt. Bijvoorbeeld vanuit het theater naar buiten waar ze weg fietst.

Tussendoor zijn er wel halve lege bladzijdes aanwezig, dit zijn er vijf. Daartussen heeft Maaike wel regels overgeslagen. Dit doet zij wanneer het verhaal nog wel op dezelfde plaats afspeelt maar er wat anders gebeurt. Aldus wanneer er een korte tijdsprong plaats vindt.

Het boek begint in de ochtend in haar badkamer waar zij zich voorbereid op de dag. Vervolgens gaat ze weg en wordt de reis naar het theater samen gevat en wordt er een sprong gemaakt naar de avond wanneer zij zich net voor de voorstelling bevindt. Op het eind verteld Ada haar verhaal en die van Ifigeneia door elkaar heen op een poëtische manier. Hierop volgt nog de opdracht en het dankwoord.

1. **Setting en decor (plaats en ruimte)**

De setting van het boek Zij; is als volgt:

Het boek speelt zich af in Brussel, in het nu en begint in de ochtend om 06:45 op een dinsdag in januari en eindigt in de nacht van de woensdag om 03:10 die hierop volgt. De vertelde tijd van het boek is dus nog net geen 24 uur. De verteltijd van het boek is 174 pagina’s.
Het boek is chronologisch geschreven met flashbacks naar het verleden.

**Plaats en ruimtes**

***Gangen en doorgangsplekken***

Gangen en doorgangsplekken zijn belangrijke ruimtes in het boek. Ada heeft hier namelijk haar eerste kus gehad met zowel haar theaterdocent als met David. Later geeft ze aan plekken te ontwijken sinds hij (de theaterdocent) uit haar leven is. Dit doet ze niet omdat het een specifieke plek is waar zij van elkaar hebben gehouden maar omdat het verbindingen zijn, tussen ruimtes maar ook tussen gebeurtenissen die er met hem zijn gebeurd.

***Theaterschool***

De theaterschool waar Ada op zat is ook een belangrijke plaats. Zij heeft hier haar theaterdocent ontmoet waar zij jarenlang met hem is geconfronteerd op goeie en slechte manieren. Deze plaats komt regelmatig in het boek terug wanneer zij flashbacks heeft naar het verleden met de man/ theaterdocent met de rode sjaal.

***Zijn huis***

Zijn huis is een belangrijke plaats voor Ada omdat, elke keer dat zij met haar theaterdocent afsprak dit bij hem thuis was. Hier zijn grenzen overschreden en er is liefde geweest. Zijn huis is een grijze zone.

***Coulisse***

De coulisse achter het podium is een belangrijke ruimte omdat, een groot deel van het boek zich hier afspeelt, Ada bereidt zich hiervoor en gaat in gedachtes terug naar haar oude theaterdocent.

***Taxi***

Achter in de taxi is een belangrijke ruimte omdat Ada hier haar oude zelf tegen komt wat haar helpt haar pijn te verwerken.

1. **Stijl**

Het is een makkelijk geschreven boek, maar vooral een mooi geschreven boek. Het is net een gedicht, omdat in de tekst soms zinnen herhaald worden. Vooral in de eerste en laatst bladzijdes is er ook een ritme te herkennen, elke zin begint bijna met 'Zij' Ook de zin 'Zij schrijft zij.' Is meerdere keren voorgekomen in het boek.

Het boek heeft enkele dialogen en geen kopjes. Het boek loopt voornamelijk in een keer door, al zijn er wel enkele witte bladzijdes tussendoor om bepaalde stukken te onderscheiden. Er is wel een verschil gemaakt tussen het begin, het verhaal en het eind. In het begin staat veel maar je leest eigenlijk erg weinig. In het begin wordt er verteld over Ada die zich klaar maakt en het eind lijkt meer op een samenvatting van wat er is gebeurd, van haar hele leven.

De zin waarvan ik denk dat die een impressie geeft van de poëtische schrijfstijl van Maaike Neuville is : 'Kleine teen, ik ga het rijtje af, wreef, enkel, achillespees, kijk niet naar David, kuit en dan die prachtige pees aan de achterkant van m'n knie waar ik de naam niet van ken maar die ik zo graag tussen m'n vingers neem op onvermoede momenten, denk niet aan de rode sjaal, hij komt toch niet, dijbeen, heupgewricht, m'n zeurende onderbuik, hij is waarschijnlijk in het buitenland aan het touren, heiligbeen, de lucht in de zaal wordt denser, de mensen hebben hun dag bijna van zich afgelegd, onderrug, wervel L5, die met de hernia, zometeen is het aan mij, maar ik ben nog niet klaar, navel, zonnevlecht, die wervel die steeds kraakt ter hoogt van m'n hart, de oude vrouw die hier op de eerste rij die het snoeppapiertje deed kraken doet er een tweede open en hoest tegelijkertijd, de uiteinden van mijn ribbenkast, daar waar de ribben zich naar achter plooien.' Bladzijde 80/81.

Deze zin laat het ritme zien die steeds terugkomt in de vorm van lichaamsdelen die zij benoemt. Doordat dit steeds terug komt tussen de andere stukjes door laat de tekst bijna op een gedicht lijken. Uit deze voorbeeldzin kunnen wij concluderen dat Maaike Neuville een **poëtische schrijfstijl** [4] heeft toegepast, dit hebben wij geconcludeerd uit de stukken waar bepaalde kenmerken erg gedetailleerd terugkomen, bijvoorbeeld in deze voorbeeldzin.

1. **Slotzin**

Zij, schrijft zij.

1. **Beoordeling**

***Beoordeling van Anne-Jasmijn***

Ik vond Zij. een fijn boek om te lezen. Al vond ik de eerste en de laatste paar pagina's lastig door te komen omdat er zoveel tekst staat maar het eigenlijk allemaal op hetzelfde neer komt.

Dat het boek af en toe op een gedicht lijkt vond ik juist heel fijn lezen en totaal niet storend. Het boek had ook 'normale' stukken waar het verhaal even niet leek op een gedicht, dit vond ik erg fijn voor de afwisseling waardoor ik het boek snel uit heb kunnen lezen.

Ik vond het een mooi boek dat ook mooi weergeeft hoe een minderjarig meisje ook in de war kan zijn met haar gevoelens. En dat ondanks wederzijdse instemming, grenzen toch nog overschreden kunnen worden is iets wat mij bij zal blijven.
Het boek heeft mij erg aangegrepen aangezien ik als meisje ook met zulke dingen te maken heb. Ik vind het mooi hoe het boek de twijfels laat zien van Ada of ze haar verhaal moet vertellen, of het erg genoeg is en of het gelooft zal worden. Ik herkende mijn ervaringen ook in het feit dat er in dit boek mannen zijn die alles goed praten en dingen ontkennen.

Kortom het is een mooi en eerlijk boek, die de harde realiteit laat zien waar meiden dagelijks mee te maken hebben. Hoe het je altijd blijft achtervolgen en hoe moeilijk het kan zijn om je eigen stem te gebruiken om je eigen verhaal te delen. Ik hoop dat het andere kan helpen net zoals stukken mij bij zullen blijven.
Ik zou het boek zeker aanraden en het krijgt van mij dan ook 5 van de 5 sterren.

***Beoordeling van Jurn (gemaakt door Jurn):***

Zij was een interessant boek. Het boek is prettig om te lezen. Het was lastig voor mij om de eerste en de laatste pagina door te komen, omdat er zoveel tekst staat, maar het eigenlijk allemaal op hetzelfde neerkomt.

Het boek was prettig lezen ook al leek het op een gedicht bijna de hele tijd. Het boek had ook 'normale' stukken waar het verhaal even niet leek op een gedicht, dit vond ik erg fijn voor de afwisseling waardoor ik het boek snel uit heb kunnen lezen.

Het boek was mooi geschreven en toont ook hoe een minderjarig meisje ook in verwarring kan zijn met haar gevoelens. Het is mij bijgebleven dat, ondanks onze wederzijdse instemming, grenzen toch nog overschreden kunnen worden. Ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat het zo mooi verwoord was. Er zijn ook andere zinnen die ik heel erg poëtisch vond.

Deze zinnen hebben ook betrekking op het thema van het boek, grensoverschrijdend gedrag. Het thema is goed verwerkt in het boek. Ada vertelde over haar ervaringen en over haar twijfels over wat er is gebeurd, zonder een echte slachtofferrol aan te nemen. Zij is een slachtoffer, maar zij heeft dan misschien geen nee gezegd, maar een relatie tussen docent en leerling zou überhaupt niet mogen. De mannen waarmee zij relaties heeft gehad, hebben misbruik gemaakt van machtsposities. Bovendien waren de leeftijdsverschillen onacceptabel, vooral omdat zij ook minderjarig was toen sommige van deze relaties plaats vonden.

1. **Recensies**

De eerste recensie is geschreven door Michiel van Diggelen [5],
<https://www.literairnederland.nl/recensie-maaike-neuville-zij/>

*Maaike Neuvilles roman is in een mooie, met Vlaamse woorden (gekend, stilaan) doorspekte, taal geschreven. De thematiek is actueel en haar invalshoek origineel. Het is geen litanie tegen monsters van mannen, maar laat zien dat er in de opvoeding van meisjes ook het een en ander moet gebeuren. De roman staat vol uitdrukkingen die je graag wilt onthouden, zoals: ‘Er is één stukje van ons lichaam waar we maar met moeite zelf bij kunnen, het is de achterkant van ons hart.’ Ada doet veel moeite om daar toch bij te ‘geraken’. Af en toe schrijft ze iets te nadrukkelijk wat ze bedoelt, alsof ze bang is dat de boodschap niet wordt begrepen. Daardoor wordt het een soort hulpboek tegen grensoverschrijding, maar dat neemt niet weg dat het een belangrijk boek is.*

Het was een lange en duidelijke recensie die voornamelijk een goed beeld gaf waar het boek over ging. In het stukje hierboven is ook de mening van de schrijver van deze recensie te zien.

De tweede recensie is geschreven door Corl de Strycker [4],
<https://www.tzum.info/2023/03/recensie-maaike-neuville-zij/>

*Daarmee is dit zonder meer een bijzonder actueel boek over een problematiek die een aantal keer nieuws is geweest de laatste jaren. Het helpt nadenken over de manier waarop wij met elkaar (kunnen) omgaan en welke impact dat heeft. Maar de vraag is natuurlijk of het ook een goed boek is in literair opzicht? De vertelwijze is eenvoudig (een ik-vertelling zonder al te veel dialogen met een poëticaal slothoofdstuk), de intertekstualiteit redelijk opzichtig (Iphiginea, die door haar vader geofferd wordt), de taal beeldend, maar te vaak gewild poëtisch, wat soms vermoeit in een boek dat het moet hebben van zijn inhoud en ook wel eens leidt tot onzin.*

Deze recensie was wat meer gedetailleerder dan de eerste. Het ging wat meer in op wat er gebeurde en wat Maaike hier mee bedoeld, aldus de achterliggende gedachte van het boek.

Beide recensies hadden een goeie en duidelijke samenvatting over het boek.

1. **Vragen (gemaakt door Jurn)**
* Wie is de man met de rode sjaal en wat weet je over hem.

*De man met de rode sjaal was een toneel leraar van Ada die altijd een rode sjaal droeg.*

*Hij is ook de reden waarom Ada gangen vermijdt omdat ze daar met de man gezoend heeft. Hierdoor beleeft ze telkens het moment opnieuw*

* Verklaar de titel van het boek Zij.

*"Zij” is de titel van het boek en speelt ook een grote rol in het boek dat de schrijver haar verhaal verwerkt in het boek zelf. Zij gaat dan ook over Ada die dit meemaakt en praat over zij in haar gedachten daar mee bedoelt de schrijver haar verhaal te vertellen met het woord Zij omdat dat een ander meisje is en dat andere meisje achter haar laat.*

* Waar gaan de flashbacks van Ada over?

*De flashbacks van Ada gaan over dingen die zij meegemaakt heeft en ze steeds aan blijft denken zoals de witte sofa van het gezin waar ze vroeger oppaste, de man met de rode sjaal, haar moeder haar vriendin Marten en over Hem.*

* Wat bedoeld Ada met hem.

*Als Ada gaat optreden zegt ze dat ze in de stad van Hem is. Je weet dan niet veel over hem maar als ze aan hem denkt komt het zwarte balletje weer terug dus daaraan kan je afglijden dat Hem niet een leuk persoon is en dat Ada het moeilijk vindt om die stad te zijn.*

* Waar gaan de voorstellingen van Ada over

*Ada schrijft haar voorstellingen over meisjes die nat als zij te maken hebben gehad met seksovershrijdent gedrag*