Provincie met vele gezichten

* Overijssel is een grote provincie en daardoor zo divers.
* Zo maakten de voormalige Zuiderzeestadjes door hun strategische ligging een heel andere ontwikkeling door dan de geïsoleerde delen in Twente of veengebieden rond Staphorst en Vriezenveen.
* Vollenhove, Blokzijl en Kuinre beleef­den hun glorietijd rond 1500.
* On­dertussen ging het dieper het bin­nenland in economisch stukken minder. In de omgeving van Staphorst exploiteerden de boeren in de­zelfde periode de eerste woeste ka­vels.
* Hier was armoe troef.
* De hoogveengebieden van Noord-Twente gingen pas in de 19de eeuw echt op de schop.
* Door de industrië­le revolutie kwam vooral vanuit West-Nederland grote vraag naar brandstof.
* De turf was niet aan te slepen.
* Veenarbeiders leidden in deze oude veenkoloniën een keihard bestaan.
* Na een dag plaggensteken wachtte 's avonds een klamme plag­genhut.
* Ook de gebieden langs de grens met Drenthe raakten in de ban van het veen.
* Voor het plaggentrans­port werden kanalen gegraven.
* Met de hand uiteraard.
* Dedemsvaart is een schoolvoorbeeld van zo'n Noord-Overijssels dorp dat ontstond langs een veenkanaal.

Textiel

* Door het afgraven van de hoogveengebieden en het droogleggen van de uitgestrekte veenmoerassen werd Twente pas na 1800 enigszins be­gaanbaar. Het transport over water via platbodems maakte plaats voor wegvervoer.
* Het wegennet breidde zich snel uit en haalde hele delen van de provincie uit zijn isolement.
* Toen België zich afsplitste van Ne­derland, ontstond door het wegval­len van de Vlaamse katoenindustrie een enorme textielnijverheid.
* De textielbaronnen in Enschede, Alme­lo, Borne en Haaksbergen lieten hun sporen na.
* Rijke villa's, kantoren, buitenhuizen, industriële panden en stadsparken zijn stille getuigen.
* De Hanzesteden langs de IJssel zijn een verhaal apart.
* Deventer, Kampen en Zwolle kwamen al in de late Mid­deleeuwen tot grote bloei.
* Deventer trad in 1285 toe tot het machtige Hanzeverbond.
* Hierin werkten ste­den langs de Noord- en Oostzee sa­men om elkaars handelsbelangen zo goed mogelijk te verdedigen.
* Het veiligstellen van de vaarwegen had topprioriteit. Kampen en Zwolle kwamen later bij de Hanzesteden en groeiden net als Deventer als kool.
* Met het verdiende geld konden de kooplieden statige patriciërshuizen bouwen.
* Ook het kloosterleven bloeide en overal verrezen kerken. Imposante vestingwerken omringden de Hanzesteden.
* Veel is ont­manteld, maar delen van muren, poorten, bastions en aarden wallen zijn nog te zien in Kampen, Deven­ter en Zwolle.

Vooruitgang

* Veel is bewaard gebleven in Overijs­sel, veel is er verdwenen.
* Vooral aan het begin van de 19de eeuw ging de sloophamer in veel middeleeuwse gebouwen.
* Monumentenzorg be­stond nog niet.
* Havezate na haveza­te ging tegen de vlakte.
* Adellijke fa­milies stierven uit of hadden geen geld meer om hun landhuizen en kastelen te onderhouden.
* In de ste­den werden muren ontmanteld, ver­dwenen bouwvallige pakhuizen, maakten middeleeuwse panden plaats voor neoklassieke gebouwen en werden torens afgebroken.
* Veel oog voor de waarde van deze monu­menten was er niet.
* Bovendien was het de tijd van de vooruitgang.
* De industrie kwam op, de natuur moest wijken.

Spons

* De natuurgebieden die Over­ijssel nu telt, zijn snippers van de woeste gronden uit de 18de en 19de eeuw.
* De stuwwallen van de Sallandse heuvelrug en Oost-Twente bij­voorbeeld.
* Nu een bosrijk gebied, maar ruim honderd jaar geleden graasden hier de schapen.
* Door overbegrazing veranderde het bos in heide of zandverstuivingen die hele dorpen bedreigden.
* Vandaag levert dat een afwisselend landschap op.
* Bos, hei, vennen, beken, weilanden met oude boerderijen en graslanden met houtwallen.
* Maar de natuur laat zich niet altijd temmen.
* Niet ver van De Lutte breekt de Dinkel meanderend door het stuifzand heen in het Lutter­zand.
* In het natuurgebied Het Sprin­gendal ten noorden van Ootmarsum ontspringen bronnen.
* Hier zijn langs de beken zijn nog watermolens in werking te zien.

|  |  |
| --- | --- |
|  | h |
|  |  |
|  |  |

DE WEERRIBBEN

**1. Ootmarsum** Dit Saksische stadje is een levend openluchtmuseum. Wie hier niet is geweest, heeft Twente niet gezien.

1. **Blokzijl** Gaaf Zuiderzeestadje met piekfijn gerestaureerde ge­veltjes bij natuurgebieden De Weerribben en De Wieden.
2. **Kampen** Nergens is het Hanze-verleden zo goed bewaard ge­bleven. Een 13e-eeuws raad­huis, wallen met poorten, stadsboerderijen en ambachte­lijke winkeltjes.
3. **Delden** Twickel is met zijn kas­teel, tuinen, nostalgische land-goedboerderijen en molens de parel van Twente.
4. **Deventer** De gezelligste van de Overijsselse Hanzesteden. Topmonumenten en toonaan‑

gevende evenementen als de Deventer Boekenmarkt en het Dickens Festijn.

1. **Zwolle** In de provinciehoofd­stad hangt een lekkere, losse sfeer. Daarbij is het genieten van de rijke historie.
2. **Staphorst** Het kleurrijkste dorp van Nederland, waar kle­derdracht nog niet uit het straatbeeld verdwenen is.
3. **Vilsteren** Alle huizen behoren toe aan het kasteel. Authentie­ke boerderijen en pandjes in landgoedstijl laten oude tijden herleven.
4. **Enschede** Textielstad bij uit­stek. Gezellig winkelhart met veel industriële monumenten en musea.
5. **Giethoorn** Toeristenplaatsje pur sang. maar met zijn gracht­jes en rietgedekte boerderijen wel uniek in Europa.

Spons

Veel natuurgebieden waren zonder de mens niet ontstaan. Door alle veenafgravingen in de Kop van Overijssel veranderde dit gebied in een spons. Eén grote dijkdoorbraak was genoeg om de strookjes land weg te spoelen. Het dorpje Beulake werd verzwolgen in de golven. Dat is nu de Beulaker Wijde. Toen een ramp, nu samen met de andere plas

sen nabij Giethoorn een prachtig merengebied. Ook Nationaal Park De Weerribben is meer cultuur dan na‑

tuur. Het stelsel van trekgaten voor de veenontginning en hogere lapjes

rietland maakt dit waterrijke gebied juist zo aantrekkelijk. In 2004 werd het zelfs uitverkozen tot de mooiste plek van Nederland. Gaat u er ook eens kijken?