|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. De Dodo was een loopvogel met gele poten en een dikke snavel. Hij had korte vleugels en kon niet vliegen. | 1. De Dodo leefde op het eiland Mauritius; zijn biotoop was het bos. | 1. Mauritius is een vulkanisch eiland dat lange tijd onbewoond was. Planten en dieren vestigden er zich. |
| 1. De Dodo hoort bij de familie van de Duifachtigen. Duiven kunnen in het algemeen vliegen. | 5. In 1505 kwamen de Portugezen voor het eerst op Mauritius op weg naar Oost-Indië om drinkwater in te slaan. | 6. De Dodo had haar nest op de grond met waarschijnlijk één groot ei erin. |
| 7. 4200 jaar geleden was het extreem droog op Mauritius, waardoor laaggelegen plassen veranderden in zoute moerassen. | 8. Tussen 1498 en 1595 was de [specerijenhandel](https://nl.wikipedia.org/wiki/Specerijenhandel) op Oost-Indië in handen van de Portugezen; de Nederlanders mochten op het laatst niet meer in Spaanse en Portugese havens komen. | 9. In 2005 is in het gebied Mare aux Songes op Mauritius een massagraf gevonden. Daarin lagen botten van tienduizenden dodo´s en reuzenschildpadden – en ook een hoop andere dieren – die 4200 jaar geleden omgekomen zijn. |
| 10. Jacob Cornelius van Neck maakt als eerste melding van de Dodo, toen zijn schip bij Mauritius voor anker ging in 1598. De uitgebreide versie van zijn verslag, ook wel Het Tweede Boeck, kwam in 1601 uit. | 11. Wybrant van Warwijck vertrok met J.C. Van Neck in 1598 met acht schepen van de VOC uit Amsterdam om op weg te gaan naar Oost-Indië. Vijf van de acht schepen vonden Mauritius op zoek naar vers water en voedsel in. | 12. In de zeventiende eeuw konden in Nederland vrij veel mensen lezen en reisverslagen waren enorm populair. Ook waren ze nieuwsgierig naar exotica: vreemde planten en dieren. |
| 13. De VOC voer in de 17e eeuw met schepen vanuit Nederland naar de “Oost”: verschillende landen in Azië om specerijen, thee en zijde te kopen en andere. | 14. In 1681 maakt Benjamin Harry nog melding van Dodo’s op Mauritius. Toen François Leguat in 1693 Mauritius bezocht, zag hij geen Dodo’s meer. | 15. De hongerige scheepsbemanning ving de Dodo's met hun blote handen. Ze aten ze deels op (maag en borst). |
| 16. De Dodo leefde van zaden en vruchten. Ook at hij graag krabben. | 17. De Dodo woog 15-25 kilo. Hij was ongeveer een meter hoog. | 18. Ratten eten afval, eieren en kleine vogels of dieren. |
| 19. Sommige boten van de VOC legden aan bij Mauritius om water en eten in te slaan. Ook zetten ze koeien, geiten, katten en varkens uit. | 20. Er stonden op Mauritius bossen met ebbenhout. | 21. Aan boord van de schepen waren ratten. Deze ratten gingen ook aan land en zochten eten op Mauritius. |
| 22. In Het Tweede Boeck (1601) wordt over de dodo gezegd:  Dezen voghel die is soo groot als een swaen, gaven hem den naem Walchvoghel want doen wy de leckere Duifkens ende ander clein ghevoghelte ghenoech vinghen toen taelden wy niet meer naar desen voghel. | 23. Keizer Rudolf II had in Praag een Kunst und Wunderkammer, een privé-museum, waar hij schilderijen en naturalia (schelpen en opgezette dieren) verzamelde. Op de inventarislijst uit 1611 staat een opgezette Dodo. | 24. Soms hadden de schepen- op weg naar Oost-Indië- nieuw hout nodig. Daarvoor kapten de timmermannen bomen op Mauritius. |
| 25.De scheepsbemanning nam Dodo’s mee omdat ze opdracht hadden om vreemde planten en dieren te verzamelen. | 26. In 1899 vond een amateur paleontoloog Etienne Thirioux 2 skeletten van Dodo’s op 300 meter hoogte in een bergspleet op Mauritius. | 27. De Nederlander Madelief plantte in 1606 sinaasappel- en citroenbomen op Mauritius. |
| 28. Wybrant van Warwijck noemde het groene eiland Mauritius. In zijn vloot voer een schip die Mauritius heette. Deze was vernoemd naar stadhouder prins Maurits. | 29. In 1638 bouwde de VOC een versterking op Mauritius, waarmee een basis werd gelegd voor permanente vestiging van Nederlanders op het eiland.. | 30. Er woonden op Mauritius in 1706  48 VOC dienaren,  32 vrijburgers met  24 vrouwen,  69 kinderen en  71 slaven. |
| 31. Tijdens het bewind van Adriaan Momber van der Velde (1703-1710) was Mauritius er economisch zeer slecht aan toe. De VOC besloot in 1706 het eiland te ontruimen. In 1710 verliet de laatste Nederlander Mauritius. | 32. De Nederlander van der Stel kwam in 1639 aan op Mauritius om voor de VOC ebbenhout te oogsten. Hij heeft tevens geprobeerd suikerriet, groente en fruit te telen, maar dit deels mislukte vanwege rattenvraat en droogte. |  |

|  |
| --- |
| http://www.natuurinformatie.nl/sites/nnm.dossiers/contents/i005367/p1181522.jpg  33. Prent uit het tweede boeck, 1601, exemplaar Maritiem museum Rotterdam. De titel van de kopergravure is Hoe dat wy opt Eilant Mauritius anders ghenaemt Do Cerne huis ghehouden hebben.  Je ziet op de plaat de bedrijvigheid van de scheepslieden op Mauritius. Te zien is hoe timmerlieden een sloep maken en onder een boom zit een deel van de bemanning te luisteren naar een voorganger. Rechts onder een boom staat een Dodo. |
| http://www.natuurinformatie.nl/sites/nnm.dossiers/contents/i005367/tekeningen_boek.jpg  34.  Tekeningen van dodo's uit het verslag van De Gelderland, Nationaal archief Den Haag. Dit verslag beschrijft de reis van het VOC-schip De Gelderland naar Oost-Indië in de jaren 1601 1603,  onder leiding van Wolfert Harmensz. Van 27 september tot en met 20 oktober 1601 verbleef het schip op Mauritius.  Onder aan de rechterpagina staat geschreven: Deese vogels vanckt men op het eijlandt Mauritius in grote menichten, want sij en connen [niet] vlien ende is goet eeten ende verversing. Hebben dickmaels steenen inde maech ende als eijren, somtijts grooter ende cleijnder. Sijnde genaempt griffeendt ofte cermes gaensen. |
| http://www.natuurinformatie.nl/sites/nnm.dossiers/contents/i005367/p1181524.jpg  35.  Detail van de prent uit het Tweede Boeck van Jacob Cornelius van Neck, met schildpadden en een dodo. |
| 36. |