**Interview Frank Vos by Marjolijn Oosting**

*Wednesday October 30th, 2019.*

**Yes, nou en dan waren er eigenlijk drie onderwerpen vandaag die ik wilde bespreken. Dat was een beetje uw persoonlijke achtergrond, en verder uw activisme en ook agressie tegenover homoseksualiteit. Die leken me wel een beetje van toepassing op uw biografietje die u had gestuurd. Dus ik dacht; beginnen met wat persoonlijke achtergrond. Want hoe oud was u toen u zich bewust werd van uw homoseksualiteit als ik dat zo mag zeggen?**

Hmmm ik moet even.. ik ben een beetje jachtig, maar komt zo wel goed.

**Nee maakt niet uit, doe rustig aan.**

[Gelach]

Ben je al aan het opnemen dan?

**Ja. Hij staat nu net aan.**

Oké. Je wilt weten.. wanneer ik uit de kast kwam?

**Wist u het altijd al, of was er een moment dat u zich er bewust van werd?**

Nee, nee. Ik kom uit een klein boerendorp. Homo’s bestonden er niet in de jaren ’50, ’60. Ik vond het wel altijd leuk om met jongens te spelen. En ik vond ze er ook mooi uit zien, dat weet ik wel. Maar dat het met homo te maken had dat wist ik niet. Ik denk dat ik rond mijn zestiende/zeventiende wel een beetje aan het experimenteren was. Maar toen noemde ik het nog steeds geen homo. De enige homo’s die we kenden, of die ik kende, dat waren de Damslapers, die door de mariniers zijn weggeslagen. Die werden homo genoemd omdat ze lange haren hadden. En Albert Mol kennen we van tv, dat was dan een homo. En eigenlijk pas toen ik naar Utrecht verhuisde, toen was ik al negentien, toen ben ik voor het eerst echt in het openbaar met een jongen gaan zoenen en toen was het ook gelijk; wie ben ik, ik ben flikker en dat mocht iedereen ook gelijk weten. Dat is het eigenlijk.

**Ja. En toen kon u het ook gelijk bespreken thuis, of omdat u uit een dorp komt..**

Ik moest wel want ik ging met mijn neef mee, we gingen naar een Pann-feest. Daar kwam hij vaker, hij studeerde in Utrecht. En hij zag dat ik stond te vrijen met een jongen en daar schrok hij ook van, dat had hij niet verwacht. En zijn moeder die woonde een paar straten verderop bij mijn moeder vandaan, dus én we woonden allebei bij mijn broer in huis. Dus ik moest het en gelijk aan mijn broer vertellen en gelijk thuis. Maar dat was ook prima, dat ik het vertelde hoor. Ze waren niet allemaal even blij toen. Nee, nee dat niet. Maar bij mijn moeder en mijn broer draaide het snel om. En bij mijn zus, vond het gelijk geweldig. En bij mijn vader heeft het wel een paar jaar geduurd omdat hij echt wel aan het idee moest wennen ja.

**Ja, en kon u.. de rest van uw omgeving.. de rest van het dorp..**

Toen woonde ik al in Utrecht, dus dat dorp heb ik verder niets meer mee te maken. Daar kende ik ook niet veel mensen meer. in de stad ging het gewoon makkelijk. Ik had gelijk nieuwe vrienden, vriendinnen, we konden uitgaan. Dat ging allemaal goed. Ja.

**Oké, dus in Utrecht was er op dat moment dus wel een veilige sfeer wat dat betreft, of.. interpreteer ik dat nu dan weer fout?**

Eeeh.. Nouja ik was heel strijdbaar. Veilig.. er waren altijd wel scheldpartijen en bedreigingen en dat soort dingen. Dat.. maar daar was ik helemaal niet bang voor ofzo. Ik dacht kom maar op. Het ja nee. Ik heb daar ook nooit toen klappen gehad of dat soort dingen hoor. Het waren meer scheldpartijen en bedreigingen. En die agressie was van tien jaar later, zoiets.

**Ja want u zei dat u in 79 actief werd. Was dat dan bij COC of dat soort organisaties?**

Ja ik denk dat ik in 77, 78 actief, dat ik daar coming-out had. En ik was actief op straat. Dus gelijk laten zien wie je bent, met acties meedoen. Bij het COC ben ik pas, nou ik denk echt actief ben ik daar nooit geweest. Ik heb meegeholpen met bardiensten wel. Maar wel met meer autonome groepjes daar ben ik actief mee geweest. Maar niet in het COC. Wel bij Pann trouwens, vrij snel ook dat ik op de Pann-feesten kwam werken. En later het Pann-café heb ik wel zes, zeven jaar gedaan. Dat was een gelieerd aan Pann, een café voor potten en flikkers. En later voor meer integratie, dus die dingen wel ja.

**U zei dat u actief was op straat. Wat bedoelt u dan? In het uiten van homoseksualiteit?**

Ja het uiten ja. Laten zien dat je er bent. Voor niemand opzij gaan.

**En hoe werd daar op gereageerd?**

Toen werd er over het algemeen heel erg agressief en vervelend op gereageerd. Uitgelachen, bedreigd, met atoombom erop, voor de trein ermee. Allemaal van dat soort vervelende dingen. Bangmakerij. Je werd soms van je sokken gereden bijna. Maar net niet helemaal. Dat is niet echt gebeurd.

**Ja, een soort intimidatie.**

Maar daar hebben we wel vaak aangifte van gedaan, ja dat klopt.

**En wat deed de politie daarmee? Had u het gevoel…**

Die nam de aangifte op. En dat was het.

**Ja, verder gebeurde er niet zoveel.**

Ik heb van alles, ik heb best wel vaak aangifte gedaan hoor. Maar van deze incidenten, bedreigingen, bijna aangereden, die aangifte heb ik nog trouwens. Nee daar kunnen ze ook niet zoveel mee. Ja weet ik niet, ze deden er niet veel mee denk ik. Ik heb er nooit wat van gehoord.

**Maar voelde u zich wel serieus genomen?**

Ehm, de keren dat ik aangifte heb gedaan wel. Want dat namen ze netjes op. Nou in het begin was er geen nazorg, dat kwam later pas dat ze meer zich probeerden te verplaatsen in het slachtoffer zeg maar, tussen haakjes. Ik voelde me daar meestal wel serieus genomen. Maar ik heb niet altijd aangifte gedaan, omdat ik van tevoren misschien ook wel wist dat ze niet alles serieus namen. Als ik daarheen ga met ik word uitgescholden. Ja, nee, daar ga ik geen aangifte van doen.

**Dus wat was voor u dan het onderscheid tussen gebeurtenissen waar u wel aangifte van zou doen of niet?**

Als er echt een hele erge bedreigende situatie is. Zoals je bijna wordt aangereden met scheldpartijen van hé viezerik. Ja dat vind ik wel iets om aangifte.. En ik werkte rond die tijd ook bij een meldpunt tegen discriminatie en ik zag ook wel belang in van aangifte doen. Dat telde dan toch weer mee..

**Dat het gewoon zichtbaar werd**

Ja klopt, dat bedreigingen en haat zichtbaar werd in de cijfers.

**Ja, oké. En merkte u dat uw gedrag anders werd door deze agressie tegenover u?**

Soms veel radicaler, dat wel.

**Ja, dus u ging misschien juist ook wat meer uitdragen dat u homoseksueel bent.**

Ja dat klopt, want soms werd ik er zo kwaad om. En dan liep ik helemaal aan op straat. Dan gebeurde er niets, en dat is maar goed ook. Want dan was ik zo in een soort woede eigenlijk, dat is wel gebeurd. Ja op dat moment gebeurde er gelukkig niets, want dat zou niet goed zijn natuurlijk.

**Nee. En heeft dat wat te maken ook met uw activisme? Dat u zo ervoor wilde strijden, dat u daardoor actiever bent geworden bij organisaties of..**

Ja, want ik zag natuurlijk wel heel veel, en hoorde veel dat mensen gewoon inderdaad letterlijk in elkaar werden geslagen. Dat ze bedreigd werden, dat ze uit hun huis getreiterd werden, dat ze thuis geïntimideerd werden. Dat ze niet door hun ouders geaccepteerd worden, dat ze op school last hebben, dat ze op hun werk last hebben. Ik ben ook op mijn werk, dat was tijdelijk werk, mocht ik ook een paar dagen eerder weggaan toen ik vertelde dat ik met een jongen vree. Daar werkte ik zes weken en ik was voor acht weken aangenomen, nou toen had ik het verteld en dan merk je gewoon dat de sfeer verandert. Dat mensen niet goed weten, dan heb het over eind jaren ’70, begin jaren ’80. En toen kon ik eerder weggaan. Voor mij was dat heel duidelijk dat dat mee te maken had dat ze niet wisten hoe ze met me om moesten gaan. Dat ze het maar een beetje vreemd vonden.

**En was dat voor u een reden om bij volgend werk het niet te vertellen, of juist wel?**

Nee. Altijd open. Ja.

**Oké. En mensen in uw omgeving, dus andere mensen die ook homoseksueel waren. Stonden die er een beetje hetzelfde in? Of is dat heel erg persoonsafhankelijk?**

Ik vind het sowieso persoonsafhankelijk maar je zoekt wel gelijkgestemden op natuurlijk. Ik had niet veel.. ja ik had ook wel kennissen die vonden dat je het een beetje voor jezelf moest houden. Maar dat heb ik nooit gedaan nee.

**In uw e-mail had u ook geschreven dat u bijna vermoord was door potenrammers. Was dat één incident waar dat heel erg was geëscaleerd?**

Ja, dat was in de jaren ’90, dus dan zijn we al een stuk verder. Toen kwamen we een café uit, ik liep met mijn vriend en niet eens hand in hand volgens mij. Dat weet ik eigenlijk niet eens meer, maar toen werd ik geroepen en toen sprong er iemand op Oscar af. Ik sprong er tussen van hé laten we het gezellig houden. Maar ik had niet gezien dat hij een mes had en toen kreeg ik eerst hier een klap [wijst naar pols] en daar ging het mes doorheen, maar dat had ik nog niet door. Op mijn pols, voor het bandje [wijst naar de opnameapparatuur]. En toen dacht ik hè wat is dat. En die gast rende weg en er stonden nog een paar andere jochies aan de kant. En ik draai me om, dacht nou kom dan gaan we idioot, en toen kreeg ik opeens een keiharde klap op mijn rug. En toen draaide ik me om en toen rende hij weer weg. Toen dacht ik halve gare. En toen liepen we weer verder, had ik nog steeds niet door dat ik met een mes gestoken was. En na een paar stappen kreeg ik bijna geen adem meer en voelde ik toch iets op mijn rug. En toen was het wel even paniek inderdaad. En toen zijn we in een kroeg gegaan en zag Oscar dat ik een messteek had. En het was door mijn longen heen gegaan en toen wilden ze me de kroeg uit zetten omdat ze bang waren voor rottigheid. Ze gingen je niet helpen, nee je moest eruit. Nou dat heb ik niet gedaan. En toen kwam wel de ambulance en de politie en toen werd ik pas eigenlijk wat rustiger.

**Toen weer veilig ofzo?**

Ja dat kan je wel zeggen. Want ik dacht toch oh my God dat was het. Dus dat was wel heftig ja.

**En had u spijt van..**

Dat ik..? Nee, nee ik heb nergens spijt van. Nee, nee. Die gasten die zijn gewoon fout.

**En bent u daarna ook angstiger geworden?**

Ja dat heeft wel impact gehad. Ik heb nog steeds wel lichte PTSS zeg maar. Als er heel veel gebeurt en ik heb het niet onder controle, dan denk ik weleens: wegwezen hier. Dan sluit ik me af.

**Ja dat is wel begrijpelijk.**

En toen vlak daarna, nou toen ging mijn zusje ook nog overlijden. Dus toen kwam er ook nog een ding bovenop. Maar ik weet wel dat ik in Hoog Catharijne liep en dan dacht ik dat ik zo’n soort jongen zag. En toen heel soms dan.. [maakt stikgeluid] vliegt het je aan ofzo. Een soort paniekaanval.

**Dus bent u daarna wel iets rustiger geworden? Misschien op straat iets meer dat soort situaties ontwijken?**

Ja want agressieve reacties daar heb ik al helemaal geen zin meer in. Nee want ik kan dan twee dingen doen. Maar je kan ook een woedeaanval krijgen. Dat weet ik. Ik heb weleens gezien een knokpartij op straat, en dat was dan een verkeersruzie. En dan sla ik helemaal dicht. Dat is alweer tien jaar geleden, nee langer geleden hoor. Maar ik denk dat als ik nu agressie zie, dat ik misschien ook wel heel agressief wordt. Ik weet het niet. Ik probeer het te vermijden.

**Ja, als een soort reactie.**

Maar dat is niet zo dat ik me verstop op straat ofzo hoor. Nee daar ben ik heel open nog. En hier ook en overal. Dat wel, maar agressie dat is niet goed voor mij.

**En wanneer bent u, want ik neem aan dat u in een dorpje hier uit de buurt komt?**

Maartensdijk.

**Oké. Dat ken ik niet.**

Dat ligt tussen Utrecht en Hilversum. Het waren één, twee, drie straten en een ronde straat, dus een klein dorpje. Zwarte kousenkerk was daar ook heel erg dominant.

**En heeft u er ooit over nagedacht om bijvoorbeeld naar Amsterdam te trekken? Dat werd natuurlijk wel gezien als dé stad om..**

Ja nee dat heb ik nooit gewild. Utrecht vond ik prachtig, en ik ging weleens naar Amsterdam. Maar ik heb nooit gehad van goh hier zou ik nou willen wonen, nee.

**Oké. En u zei net dat het rond de jaren ’80, dat u zich minder veilig voelde? Dat er een soort omslag was. Ik weet niet of ik het goed heb begrepen.**

Nee in begin jaren ’80 waren mensen veel meer anti-homo. Ook jong en oud.

**En waarom denkt u dat dat was?**

Omdat ze niet wisten wat het was, omdat het vreemd was. Omdat ze het op zichzelf betrekken.

**Had u het gevoel dat het daarvoor wel meer geaccepteerd was of daarvoor ook niet?**

Nee juist helemaal niet. Nee, nee, nee. Het is nu wel meer geaccepteerd. Er zijn grote groepen mensen die het homozijn accepteren. De wetten zijn natuurlijk een stuk beter nu, je bent meer beschermd. Discriminatie is verboden. Alleen in de praktijk moet je toch nog vaak verstopt blijven, want als mensen ermee geconfronteerd worden kunnen ze toch wel anders reageren dan wat ze eigenlijk vinden. Want ze willen het niet zien. Je mag het zijn maar owee als het te duidelijk wordt. Dat vinden ze toch nog wel een beetje eng soms ja.

**En u zei al dat u activistisch was op straat. En op wat voor manieren verder? U was ook bij een aantal organisaties gegaan.**

Ja we hebben een platform tegen pot- en potenrammen opgericht in Utrecht, dat omdat het geweld daar behoorlijk uit de hand liep. We hebben zelfhulpgroepen georganiseerd, ook vanuit het meldpunt tegen discriminatie hebben we ook een hele buurt, een heleboel vooral vrouwen werden lastiggevallen, en een paar transvrouwen. Een paar homojongens hebben we bij elkaar gezet en hebben we een hulplijn opgezet ook. En zijn we ook met de hele buurt en het meldpunt naar de politie gegaan, naar de woningbouwvereniging om te kijken, wat kunnen we doen om te voorkomen dat mensen zomaar je balkon op kunnen. Toen zijn er ook veiligheidsmaatregelen genomen. De politie was alerter. Ook omdat het een hele groep was die gezamenlijk optrad. Dat was een hele mooie actie wat wel heeft geholpen. Ze gingen mekaar ook bellen als er hulp nodig was.

**Dus u heeft een netwerk opgezet eigenlijk in de buurt om elkaar te beschermen.**

Eigenlijk wel ja, om elkaar steun te bieden.

**En kwam dat meer voor, ook in andere steden of in andere buurten?**

Poeh dat vind ik wel een lastige vraag. Dat zal best maar dat weet ik niet. Ik denk het wel want overal kreeg je natuurlijk groepen tegen geweld. Dus ik vermoed van wel maar ik kan alleen maar hierover praten.

**Ja, nee dat snap ik. En verder? Nog andere.. later bent u ook bij het COC gaan werken bij de bar..**

Ehm bij Pann heb ik heel lang gewerkt, Pann-café, bij het meldpunt Utrecht tegen diskriminatie ook een jaar of 4, 5 denk ik. We hebben een busreis door Nederland georganiseerd en door Europa. Actiebusreizen waar we allerlei misstanden aankaartten. In Nederland was dat ehm. Amnesty deed in die tijd niets voor homo’s. Dat zijn ze daarna wel gaan doen. Komt niet alleen door onze acties maar we hebben wel de publiciteit eraan gegeven. We zijn ook met hun in gesprek geweest wat uiteindelijk heel goed was tegen inreisbeperking tegen mensen met HIV en AIDS hebben we actie gevoerd in die tijd. En tegen Marlboro, die steunde een extreemrechtse senator in Amerika die nogal veel invloed had, dus dat hebben we hier ook aangekaart. Dat vrouwen konden in die tijd geen AIDS krijgen, werd door de overheid ook nog gezegd. Dus dat is totaal belachelijk natuurlijk. Daar hebben we ook een hele actieweek op georganiseerd. Dat was trouwens ook bij de ACT UP, de AIDS-activistenclub heb ik ook bij gezeten. Heb ik ook veel lange jaren.. ehm wat heb ik nog meer gedaan? Bij Pann, korte clubjes ook. Gewoon clubs tegen anti-homowetten in Engeland. Dat zijn allemaal van die kort bestaande actiegroepen die tijdelijk opgericht worden om, die richten zich dan op één item even. Zoals tegen die wetten in Engeland, die anti-homowetten. Weet je daar iets van?

**Nou we hebben het wel in de klas er ook over gehad.**

Ja dat hoorde ik, wat leuk is dat joh.

**Ja, toen hebben we het er wel over gehad over die opstand bijvoorbeeld in Den Haag, of ja, protesten om die anti-homowet weg te krijgen.**

Ja, dat paragraaf 100-nogiets.

**Ja daar hebben we het wel over gehad.**

Oh wat leuk ja! Ik wilde dat ik dat vroeger had gehad

**Ja het was heel interessant ja. Want weet u daar nog veel van?**

Ja toen was ik tien ofzo.

**Ja toen was u nog wel heel erg jong. Werd daar later nog over gepraat?**

Nee, nou ik weet wel dat die actie geweest is, maar het is nu echt in de geschiedenis ingeweven. Dat is sinds vorig jaar, of sinds dit jaar denk ik. Omdat het nu 50 jaar geleden is?

**Jaa? Dat klopt**

Dit jaar is het ook gepresenteerd als de eerste homo-demo in Nederland. Nu is het ingebed eigenlijk in de homogeschiedenis. Daarvoor, ja je weet het wel, maar je besteedt er niet zoveel aandacht aan eigenlijk.

**Ja, pas later heeft het echt een plaats gekregen in de geschiedenis.**

Ja, dat vind ik wel. Voor mij in ieder geval wel ja. Ik propageer het nu ook. Ja dat is heel mooi.

**Leuk. En die reisjes naar andere landen, probeerde u dan zeg maar met Nederland een voorbeeld te nemen en dat in andere landen ook zo te krijgen? Of was het meer alle landen tegelijk meer bewustzijn?**

Nee, we hebben toen de International Queertour georganiseerd, en ja ik kon uiteindelijk niet mee want de week voordat we gingen werd ik neergestoken. Dat was er balen. We hebben met soortgelijke groepen die in die landen zijn, of in die plaatsen waar we waren, hebben we daar wat opgezet wat voor hun belangrijk was om aan te kaarten. Dus niet dat wij zeiden we gaan dat en dat en dat doen. We werden daar gevraagd van wat zijn de misstanden daar gaan we wat aan doen. Of wat was leuk om te doen. Want in Wenen zeiden ze we gaan picknicken bijvoorbeeld in het park, heel zichtbaar. Hebben ze gewoon een leuke dag gehad. En in andere steden werd weer actie gevoerd. Maar goed, daar was ik helaas niet bij. Vijf weken. Daar zijn we een jaar mee bezig geweest, dus dat was..

**En in welk jaar was dat?**

In 1995.

**Ik kijk heel even of dat ding nog aan staat [pakt opneemapparaat]. Ja hij staat gelukkig nog aan. Eehm even kijken hoor. Merkte u dat de sfeer heel erg veranderde toen AIDS opkwam en eigenlijk niemand nog wist wat het was?**

In het begin sowieso. Je werd ontslagen je werd weg.. Ik heb geen AIDS, geen HIV, maar ik weet wel van mensen om me heen die het gewoon heel moeilijk hadden. Ja het leek wel alsof je de pest had. Mensen waren er gewoon bang voor. Die wisten niet wat het was, die vonden het eng, vies. En dat heeft toch wel een paar jaar geduurd voordat er een omslag kwam.

**Had u het gevoel dat de houding van de maatschappij tegenover homoseksualiteit weer achteruit ging?**

Die werd agressiever, ja dat klopt, dat klopt. Want het was toen, zeker in het begin werd het gezien als homoziekte. Nou dan krijg je als homo ook behoorlijk stigmatiserende opmerkingen weer.

**En toen bent u ook actief geworden om die mensen op te vangen?**

Ik ben eerst buddy geworden. Dat is inderdaad stervensbegeleiding, want toen ging iedereen nog dood aan AIDS. Daar heb ik ook gezien hoe moeilijk die man die ik begeleidde aan medicijnen kwam, die hele zorg was zo minimaal. En die kreeg gewoon niet wat hij nodig had. Je had allemaal trials in Amerika, en hier in Nederland deden ze er niet aan mee en kon je het niet krijgen. En toen was hij al overleden, en toen was ik op vakantie in Amerika en ben ik in San Fransisco met Act Up in aanraking gekomen. AIDS-activistenclub. En daar heb ik veel met mensen gepraat. En toen kwam ik terug in Nederland en toen was er hier net een Actup-afdeling begonnen. Dat was eeh. Toen ben ik hier eeh. Want toen had ik, buddywerk vond ik wel heel belangrijk maar dat deden inderdaad al heel veel mensen. Maar ik vond het juist belangrijk om wat activistischer te zijn. Om dingen te eisen, medicijnen, goede verzorging te eisen. Goede voorlichting, weg met die stigmatisering. Dat vond ik belangrijk toen.

**Want had u het gevoel dat het in de politiek misschien minder hoog op de agenda stond?**

Ik denk dat het helemaal niet op de agenda stond.

**Puur omdat het werd gezien als een homoziekte?**

Ja dat is niet echt belangrijk natuurlijk he. Vooral in Amerika was dat erg want daar deden ze helemaal niets. Daar, mensen hadden daar niets te verliezen dus die gingen de straten op van ik ben nummer één, ik ben nummer twee. Die gingen allemaal dood, het was vreselijk.

**Ja. En toen mensen de oorzaak ervan wisten. Dat was geloof ik een paar jaar later, iets van drie ofzo? Had u het gevoel dat u daarna weer rustiger werd of..**

Ik denk dat op den duur dat de voorlichting veranderde heel sterk en die is heel belangrijk. En dat je vooroordelen wegneemt. En daar is toen heel hard aan gewerkt, ook door de overheid. Ook door allerlei clubs erom heen natuurlijk. En nouja nu is het overal een beheersbare ziekte geworden. Je gaat er nu niet per se meer dood aan natuurlijk.

**Nee gelukkig niet**

Nee, het is nu één van de ziektes geworden die er is. En het is ook bekend dat het niet alleen homo’s zijn. Veel meer mensen, iedereen kan het krijgen. Je kan pech hebben.

**En nog even teruggaand op de activiteit in het buitenland. Deed u daar ook inspiratie op om dingen te veranderen in Nederland? Keek u veel naar andere…**

Met Act Up ben ik wel veel in het buitenland geweest, maar met die busreis kon ik niet mee, dus ja. Maar inspiratie opdoen in andere steden.. ja. Als je met mensen praat dan doe je altijd wel wat inspiratie op, daar leer je altijd van. Heel lastig om zomaar te zeggen van dat en dat en dat. Maar manieren van actievoeren leer je van elkaar denk ik. Hoe je mensen moet benaderen. Maar dat verschilt natuurlijk ook weer van land tot land, van plaats tot plaats. beetje vaag nu.

[Gelach]

**Nee ik volgde het nog! Weet u een punt van omslag in de maatschappij dat er positiever werd gekeken naar homoseksualiteit? Of is dat gewoon heel geleidelijk doorgevoerd.**

Ik denk dat dat heel geleidelijk is. En wat heel goed is dat er steeds meer mensen openlijk voorbeeldfuncties. Dat die er openlijk voor uit komen op tv. In de sport gebeurt het nog bitter weinig, vind ik. Artiesten. Gewoon bekende mensen moeten ervoor uitkomen vind ik. Niet alleen dat ze homo zijn, maar ook dat ze bijvoorbeeld trans zijn, dat ze interseksueel zijn, dat ze niet weten wat ze zijn. Dat ze niet iets hoeven te zijn. Maar gewoon dat ze niet in het hokje hetero vastzitten. Het moeten mensen zijn die uitdragen dat je kunt zijn wat je wilt, en niet hoeft te kiezen. Snap je wat ik bedoel?

**Ja dat u het vervelend vindt dat er altijd hokjes zijn. Dat hokje van heteroseksualiteit, het hokje van homoseksualiteit.**

Ja ik denk dat je soms wel hokjes nodig hebt, want je moet jezelf wel herkennen in iets. Maar ik zou het goedvinden als die hele man/vrouwmaatschappij op zijn kop wordt gezet en dat mensen meer kijken naar je bent mens. En nouja zo. Je vindt dat leuk, heel individualistisch denk ik.

**Ja want ik hoor inderdaad ook weleens van mensen dat ze eigenlijk elke dag opnieuw uit de kast moeten komen. Omdat mensen altijd vragen heeft u een vrouw? Nee mijn man…**

Ja klopt! En als je daar nou eens vanaf stapt. Van dat je op wordt gevoed als jongetje of als meisje. Daar moet je al beginnen. Als je nou eens alle kleren kan aantrekken, niet meer meisjeskleren, jongenskleren, maar je hebt één soort kleren ofzo. Je hebt leuke kleren, stomme kleren, maar dat je gewoon alles aantrekt. En dat je ouders dat leren al. Dan is het denk ik, als je tien bent dan pak je ook gewoon een rok uit de kast, tenminste ik. Denk ik. Daar ben ik van overtuigd. En als je dan ook nog leert op school dat het niet mannetje/vrouwtje twee kindjes is. want dat is nog steeds zo. Ik denk dat de maatschappij dan een stuk mooier wordt.

**Ja want had u dat graag vroeger als kind ook gehad? Dat u zo vrij…**

Als kind dacht ik er niet over na. Maar nu zou ik denken, als ik gewoon op die manier was opgegroeid, dan was het voor mij, voor mezelf een stuk makkelijker geweest. Dan had ik waarschijnlijk nog meer last gehad buiten, dat wel. Maar het moet ergens beginnen denk ik. Ik liep nu in jurk op straat meer om te provoceren. Maar als je daarmee opgroeit is dat anders.

**Denkt u dat, stel het zou echt als normaal gezien worden, dat u dan minder actief bezig was in uw hoofd om het uit te dragen?**

Maar dat hoeft dan ook niet.

**Nee. Dan is het gewoon normaal.**

Ja [gelach]. Zo zou het moeten zijn. We komen nu niet aan koekjes toe zo he!

**Nee, pak lekker! We zitten zoveel te kletsen.**

Dan krijg je al dat geknauw op een bandje.

**Ja gelukkig komt dat niet in het transcript.**

Nee, nee liever niet.

**We hebben het eigenlijk ook nog niet echt over uw werk gehad. Ging u naar Utrecht om bijvoorbeeld te studeren, een opleiding te doen?**

Waarom ging ik naar Utrecht? Omdat ik het huis uit wilde. Omdat ik het prettig vond om in Utrecht te wonen, dat trok me heel erg aan. Ik heb, voordat ik wegging in dienst, ik heb als één van de laatste lichtingen in dienst moeten gaan. En toen zat ik ook veel in Utrecht en dat vond ik ook heel erg prettig. Daarom ben ik ook via mijn diensttijd in Utrecht heb ik iemand leren kennen bij wie ik op kamers kon. Via via, een oudere dame. Dat heb ik toen gedaan. Niet om daar te gaan werken of om daar te studeren, maar gewoon omdat ik er wilde wonen. Ik had een uitkering. Toen ben ik wel gaan werken inderdaad, dat klopt. Voor elf maanden. Na elf maanden ben ik ermee gestopt. Want toen wilde ik naar de sociaal-academie. En daar ben ik denk ik een half jaar mee bezig geweest want toen leerde ik mijn toenmalige vriend kennen in Nijmegen. Nou toen was ik eigenlijk niet meer uit Nijmegen weg te slaan. Toen was die sociaal-academie ook helemaal verwaterd. Toen zijn we daarna weer in Utrecht gaan wonen met zijn tweeën. Ook eerst bij mijn broer, en later eigen huis. En toen heb ik, ik denk tot mijn dertigste, drieëndertigste geen betaald werk gehad. Maar dat kwam toen ook, toen was je langdurig werkeloos, dan had je vrijstelling van sollicitatieplicht. Dat was allemaal heel prettig want dat gaf mij tijd om me bezig te houden met Pann, met Act Up, met meldpunt tegen discriminatie, al dat soort dingen.

**Ja. En in uw diensttijd. Toen was u ook al bezig met uw homoseksualiteit? Was dat dan moeilijk, want dat is natuurlijk een hele andere sfeer?**

Ja dat klopt, ik woonde in Maartensdijk, ik zat in Utrecht in dienst, dus dat was twintig minuten op de fiets. Ik hoefde daar niet te slapen. Ik zat bij de vredesverbindingsdienst, dat is achter de telefoon. Ik werkte daar met zo’n pluggenkast, weet je wel? Van die oude pluggen, en dan moest je mensen doorverbinden. Maar ik zat daar niet intern, dus ik heb daar eigenlijk ook nooit.. Daar heb ik eigenlijk nooit iets gezegd maar toen was ik zelf ook nog in de ontwikkelingsfase.

**Ja toen was u nog aan het ontdekken.**

Dus daar is het ook nooit ter sprake gekomen. Ik heb daar één keer geslapen en toen had ik inderdaad een poster van Mick Jagger boven mijn bed hangen. Toen werden er inderdaad anti-homo opmerkingen gemaakt van mietje enzo. Daar hangt een gozer boven zijn bed. Maar goed daar heb ik één keer geslapen en toen ook nooit meer. Daarna ging ik gewoon naar huis. Ja dat is waar ja, komt nu allemaal naar boven. Was toch wel anti-homo ja.

**Was dat dan voor u een reden om dan maar niet meer daar te gaan slapen?**

Ja dat klopt. Dan ging ik gewoon mooi naar huis. Maar ik vond het sowieso lekkerder thuis hoor.

**Ja dat snap ik wel, ook omdat het lekker dichtbij is.**

Ja dat was makkelijk te doen, want ik ging op de fiets heen en weer. Oh god dat was een beetje weggezakt.

**Grappig. Want uiteindelijk bent u wel weer meer gaan werken. Komt dat omdat activisme minder belangrijk voor u werd? Of omdat het nodig was?**

Nee niet omdat het minder belangrijk werd. Ik had natuurlijk altijd heel weinig geld, maar dat was geen probleem. Maar ik dacht ik ga een paar keer solliciteren. En toen heb ik gesolliciteerd bij Holliday Inn, als portier. Nou daar werd ik niet eens uitgenodigd. En bij de Postbank toen. En die hebben me, na een jaar na de sollicitatie, aangenomen. Toen stond er in mijn dossier, dat heb ik laatst met mijn ontslag meegenomen. Stond erin: we moeten hem een kans geven. De Postbank was vrij sociaal, ik zat toen op het callcenter en er zaten toch een heleboel linksgeoriënteerde mensen, alternatief wel. Dus daar ben ik toen gaan werken, daar heb ik tweeëntwintig jaar gewerkt. Later is de Postbank samengegaan met ING. En ik begon met tweeëndertig uur maar binnen een jaar was het terug naar twintig uur want ik had het gewoon veel te druk om te werken eigenlijk. Maar ik had daar wel een heel mooi salaris. Dus, ja nee dat was prima.

**En uiteindelijk bent u toch richting Zaandam gekomen, of woont u nog daar?**

Ja klopt, nee toen woonde ik heel lang in Utrecht en verhuisde het werk naar Sloterdijk en toen met Oskar, die er ook bij was toen ik werd neergestoken. Want we betaalden allebei een hele hoge huur, dus we dachten dat kan beter. Maar Utrecht was veel te duur om te kopen, want toen waren er die hele dure huizenprijzen. En in Zaandam kende ik veel mensen omdat het allemaal collega’s van me waren. En toen konden we hier aan het water redelijk goedkoop een huis kopen. Een twee-onder-één-kaphuis aan de Zaan. Dat hebben we toen gedaan. En toen waren we de helft, of eigenlijk de helft kwijt van wat we eerst samen betaalden. Dus dat was eigenlijk heel goed. En zo ben ik in Zaandam gekomen.

**En hier in Zaandam is de sfeer hier anders of eigenlijk een beetje hetzelfde als in Utrecht?**

Het was hier heel anders want het was net weer alsof ik in Maartensdijk ging wonen. Je had hier niets voor homo’s. Ik ben ook de eerste tien jaar alleen maar met het huis bezig geweest en daarna met het verzorgen van de buurvrouw en mijn schoonmoeder. En omdat ik hier vrijwilliger werd en toen hadden we het hier weleens over. Ik wist wel van het bestaan van de Roze Loper, dat keurmerk voor zorgcentra. Toen heb ik dat hier aangekaart en zo ben ik eigenlijk weer in het actieve wereldje gekomen. Want nu doe ik hier de regenboogactiviteiten zeg maar. En we hebben twee weken geleden nog allemaal concurrenten in de gezondheidszorg bij elkaar gehad en die hebben gezamenlijk met ons een Roze Loperdag georganiseerd en nu gaat welzijnswerken in Zaandam ook meedoen. Dat is allemaal fantastisch.

**Dus eigenlijk bent u er nooit mee opgehouden?**

Nouja, ik heb een pauze gehad van zeg maar vijftien jaar. De eerste vijftien jaar dat ik hier woonde.

**Ja, dat was echt puur vanwege de verhuizing en drukte?**

Nou en ik denk ook wel, ik had wat ik zei die steekpartij. Die heeft in zoverre wel invloed dat ik vergaderingen, dat soort dingen, daar had ik eigenlijk helemaal geen zin meer in. Want daar zit iedereen door elkaar te kletsen en op een gegeven moment is dat voor mij teveel. Dan volg ik dat niet meer. ik zocht dat ook niet op. En nu ben ik er toch weer ingerold, maar nu zit ik bij de Zaanse Regenboog. Daar is nu net een bestuur en ik ben nu net voorzitter, dus ik ben wel die rol weer gaan vervullen. Ik moet daar heel erg aan wennen.

**Had u het gevoel dat mensen u wel begrepen, vlak na het ongeluk?**

Ja hoor, jaja. Ongeluk??

**Ja ik vind het moeilijk om het een naam te geven. Het incident.**

Moordaanslag! Ja dat klinkt wel heel heftig.

**Ja dat was het eigenlijk wel.**

Ja, het had helemaal verkeerd af kunnen lopen.

**Dus u kunt eigenlijk wel zeggen dat uw activisme minder werd na die moordaanslag?**

Ja ik had tijd voor mezelf nodig.

**Puur om zelf weer op de rails te komen.**

Klopt en wat ik zei van mijn zusje is toen overleden en ik heb toen denk ik bijna een jaar wel therapie gehad om tot rust te.. om het allemaal te verwerken. Met pillen en weet ik veel wat. Prozac, nou het is allemaal goed gegaan. Nee dat ging wel goed maar daarna ben ik inderdaad mijn werk met Act Up en organiseren van Queer-café in Utrecht een beetje af gaan bouwen. Ik moest het toch wat rustiger hebben ja, klopt. Maar er zijn een heleboel Queer-café’s gekomen. Gay en lesbische avond in Amsterdam, Queer-café in Utrecht, de Rel in Eindhoven. Dus dat heb ik allemaal nog niet genoemd natuurlijk.

**Nee. Ik kijk heel even hoe lang we nog hebben. [Kijkt op het opnameapparaat]**

Ja hoor!

**Uhm.. ik ben zelf al wel een beetje door mijn vragen heen maar ik vroeg me af of u nog dingen heeft waar u het graag over wilt hebben.**

Nou misschien wat ik nu doe? We zijn vorig jaar, wat ik zei al, in Zaandam had je niet veel. In 2015 zijn twee mannen hier begonnen met het LBTI-netwerk in de tijd dat Zaandam ook regenboogstad is geworden. Die probeerden wat op poten te zetten, maar door ziekte van één van hen is dat alweer opgehouden, het netwerk. Het heeft nog geen twee jaar bestaan. Ik leerde ze kennen omdat ik hier met de Roze Loper bezig was. En toen ze ermee stopten met dat netwerk vroegen ze wie de Facebookpagina over wilde nemen. Dat heb ik toen gedaan, de Zaanse Regenboog. Omdat ik het belangrijk vond, ook omdat ik het zelf heel erg miste, informatie over wat er in de Zaanstad gebeurt qua LBTI-activiteiten. Toen ben ik, nou er waren inderdaad initiatieven van twee dames eetclubs, er waren mensen met een beperking die een gay club hadden, een LBTI-club. Nog wat kleine initiatieven die ben ik allemaal afgegaan en dat verzamelen met Marijke van het Erasmushuis. We hebben een nieuwsbrief gemaakt en die geven we nu nog steeds uit, digitaal. En al die mensen leren kennen was heel leuk om te doen. En toen ben ik vorig jaar begonnen met het transgenderfilmfestival naar Zaandam te halen, dat is heel leuk geweest. En ik heb het initiatief genomen toen om met verschillende zorgcentra die Roze Loperdag te organiseren. Ik zal je straks een kaart ervan geven, is leuk wel.[[1]](#footnote-1)

**Ja graag!**

Even helpen herinneren want die liggen helemaal daar. En in maart kwamen er drie mensen bij de Zaanse Regenboog en toen hebben we besloten nou we gaan een stichting worden. Dan worden we ook een gesprekspartner bij de gemeente en kunnen we subsidie aanvragen. Nou we zijn inmiddels een stichting. De bankrekening duurt nog even, de Rabo-bank is een beetje een lastige wat dat betreft. En we hebben nu 50+-café maandelijks, en we hebben een maandelijkse netwerkborrel, die gaat rouleren in Zaandam. Binnenkort gesprek met Yes-jongeren, zijn ervaren jongeren, en daar gaan we een jongeren trefpunt opzetten voor LBTI-jongeren. En we kunnen waarschijnlijk hun ruimte daar ook gebruiken om een LBTI-vluchtelingensteunpunt eeh, trefpunt. En dan gaan we samen met vluchtelingenwerk, daar heb ik binnenkort ook een gesprek mee, en met Yes, gaan we dat opzetten. Dus allemaal leuke dingen. We gaan volgend jaar hele Regenboogweken organiseren, er zijn een aantal clubs heel enthousiast. Met de Zaanse Regenboogparade door de stad. Dus het gaat, op het moment heb ik het dus wat drukker dan ik had gedacht. En dan zie ik dat hoofd zo achter je![[2]](#footnote-2) Echt weird [gelach]. Dus dat gaat leuk, gaat hartstikke goed eigenlijk.

**Maar eigenlijk is het hier dus wat later op gang gekomen in de rest van..**

Ik heb een behoorlijke pauze gehad, ja dat klopt. Ik twijfelde ook aan mezelf of ik dat allemaal wel aan kan. Na die steekpartij heeft het best wel lang geduurd. Maar dan ga je toch ook wel heel erg, toch wel dingen mijden. En dat heb ik heel lang gedaan. Omdat ik ook geen zin had in al die spanning enzo. En nu zit ik er weer in.

**Waren er mensen die u dan motiveerden om toch weer meer te gaan doen?**

Ja zeker, als ik zie wat voor effect het hier heeft en hoe enthousiast het ontvangen wordt om de Roze Loper hier binnen te halen. Daar krijg je gewoon best veel positieve energie van. Je merkt ook hoeveel behoefte er is bij de mensen dat er hier in Zaandam wat gebeurt. Want er gebeurde hier eigenlijk niks. We stonden op de Pridemarkt in Amsterdam en een moeder liep daar met haar dochtertje. En die moeder zei: hé mam Zaandam, zie je wel dat er andere homo’s in Zaandam zijn!. Nou dat is toch eigenlijk triest.

**Ja, dat het nog zo onder de radar is.**

Ja, er is nog heel veel te doen hier. En ja ik doe dit niet meer alleen gelukkig. Dus heel fijn.

**Maar omdat het misschien hier in Zaandam wat later op gang komt heeft u het gevoel dat daarom de houding van mensen hier anders is?**

Dat moet nog blijken. Je hebt hier tot 2000 COC gehad, dat weet ik. Maar toen woonde ik hier nog niet. En die is door geldproblemen gestopt, maar dat weet ik niet zeker. Ik verwacht zelf dat als het hier meer openlijker wordt dat je dan misschien ook wel meer last gaat krijgen.

**Ja mensen moet daar toch aan wennen ofzo.**

Ja, maar ik loop hier ook niet hand in hand rond over straat. Gewoon zelfbescherming. Ik heb geen zin in ongein op straat.

**En is dat echt puur vanwege de regio of doet u dat überhaupt niet meer in Nederland sinds..**

In Nederland doe ik het eigenlijk überhaupt niet meer. in Wenen doe ik het wel. Maar dat is daar zo vrij en geweldig. Dat is echt heerlijk, een verademing. Maar ik heb gewoon geen zin meer in dat gezeur. En op straat heb ik toch wel vaker dat ik alles goed in de gaten hou. We lopen heel soms hand in hand hoor, maar niet veel.

**En deed u dat meer voor de moordaanslag?**

Jawel, veel meer. dat heeft wel invloed gehad. Maar we zoenen wel op straat hoor. Met gedag zeggen en dat soort dingen. Dat wel, maar echt hele tijd hand in hand lopen, nee.

**Ja, dat hoeft niet meer. dan kunt u niet meer ontspannen lopen omdat u steeds om u heen zit te kijken.**

Ja dat klopt. Dat klopt inderdaad. En dat weet ik van heel veel mensen, dat ze daar niet voor kiezen.

**Meer mensen door dit soort gebeurtenissen?**

Nou die hebben gewoon geen zin om op straat lastig gevallen te worden. En dat zijn soms hele actieve mensen.

**Ja ik snap wel dat je geen zin hebt om de hele tijd daar bezig mee te zijn. Op straat en zo. En de reden dat u mee doet aan dit interview, is dat ook activistisch? Omdat u uw verhaal wilt vertellen? Of..**

Dat vind ik wel een hele leuke vraag.

**Ja ik was benieuwd naar wat daar de redenen van waren.**

Nou ik zag het langskomen, dat was vorig jaar volgens mij ook. Ik dacht oh dat is leuk, je kan je verhaal vertellen. Maar je vertelt ook, je zorgt ook dat het wordt vastgelegd. En ik denk dat heel veel mensen hun verhaal vastleggen want dat vind ik heel belangrijk bij ouderen. Ze zijn denk ik jaren geleden, vijftien jaar geleden, begonnen met het vastleggen van mensen van 70/80 jaar, de pioniers van de LBTI-beweging. En ik denk dat het zo verdomde belangrijk is. en dat heeft mij inderdaad ook, nou ik wil het ook wel vertellen. En we zien wel wat er uit komt.

**Ja precies.**

Maar er komen steeds meer dingen ook naar boven, dat is heel grappig. Is ook heel goed.

**Ja, gewoon door erover te praten, dan komen er weer andere dingen uit.**

Ja klopt, en ik vind het ook wel belangrijk om te laten zien dat je neergestoken bent. En wat voor agressie. Ik heb hakenkruizen op mijn ramen gehad en weet ik veel allemaal. Nou dat mag van mij best, dat moet niet vergeten worden vind ik. Het moet gedocumenteerd worden.

**Ja, dat het duidelijk is dat er wel gevochten is voor de vrijheid die er nu is.**

Ja zeker.

**Want nu gebeuren dat soort dingen ook nog weleens, of echt helemaal niet meer bij u?**

Bij mij persoonlijk?

**Ja of in uw omgeving.**

Nou ik hoor genoeg verhalen van mensen die gepest worden die hun huis uit getreiterd worden. Dat gebeurt nog steeds. Dus daarom is de reden dat wij bij ons, iedereen weet het bij ons in de buurt hoor, dat is het punt niet. We hebben ook wel heel vaak hangjongerengroepen, omdat we een doodlopend straatje zijn. Nou daar gaan we echt niet, zoals vroeger, lekker op straat lopen kleffen. Want hoe sterk je ook bent, ik denk, op den duur kan je die terreur als ze tegen je keren, dan ga je op den duur hoe sterk je ook bent er toch aan onderdoor denk ik. Ben ik bang voor. Dat doe ik dan weer niet nee.

**Want Nederland wordt wel altijd heel erg gezien door het buitenland als vrij land. Heeft u het gevoel alsof dat een verkeerd beeld is? Een droomwereld?**

Ik denk, qua wetgeving is het heel vooruitstrevend. Maar als je zo vaak hoort dat mensen gepest worden, dat taxi’s weigeren je mee te nemen, dat je niet welkom bent. In Haarlem zijn er twee mensen de kroeg uit gezet omdat ze een beetje te lief voor elkaar waren. Ja, als je daarnaar luistert hoor je dat vrij vaak. En dan is het wel beter, maar dan is het niet goed.

**Wat voor soort mensen zijn er heel erg tegen volgens u? Of is dat niet echt één groep.**

Er is vorig jaar een onderzoek geweest over scholen dan dat 50% van de LBTI-jongeren, door andere jongeren worden gepest, getreiterd. Nou dat zijn de jongeren, die doen ook naar. Ja pesten is sowieso een item op scholen natuurlijk. Ik denk, ik weet niet wie dat allemaal doet. Gewoon iedereen.

**Zijn er verder nog dingen waar u het over wilde hebben, of vragen?**

Nee. Want dit is volgens mij de derde keer dat ik met jullie praat door de jaren heen.

**Ja kan wel, ik weet in ieder geval dat er vorig jaar al zo’n werkgroep werd gegeven.**

Vorig jaar was het een heel leuk gesprek en nu was, god met een jongen was ook leuk, maar heel anders. Grappig om te merken dat iedereen het anders aanpakt. Nee ik heb geen vragen. Ik denk dat ik heel veel heb gezegd. Ik weet niet of ik wat vergeten ben. Als ik al die drie naast elkaar leg. Ja in grote lijnen is het allemaal hetzelfde hoor. Zo gespleten ben ik nou ook weer niet.

**Nou het kan zijn dat u hele andere onderwerpen bespreekt met anderen, dat ze een hele andere insteek hebben.**

Ja, met je voorganger wel. Die vroeg veel meer naar, minder feiten.

**Meer naar gevoelens?**

Ja moest ik ook even omschakelen.

**Ja wordt opeens een heel emotioneel gesprek eigenlijk.**

Had het kunnen zijn ja. Maar leuk! Ik vond dit een prettig gesprek hoor.

1. Op het kaartje is diversiteit in de zorg afgebeeld. Aan de achterkant staan verschillende organisaties weergegeven die zich hiervoor inzetten. [↑](#footnote-ref-1)
2. Het interview vond plaats in een vergaderruimte van een verzorgingstehuis. Meneer Vos werkt hier aan het project de Roze Loper. Achter mij stond een bed met daarin een levensgrote pop, waarschijnlijk bedoelt als oefenmateriaal voor medewerkers van het tehuis. [↑](#footnote-ref-2)