Geachte bewoners,

Zoals U wellicht weet is de bewonerscommissie druk bezig met allerlei zaken om het wonen in de Tasmanstraat zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

Wij willen U graag iets vertellen over de naamgever van onze flat.

Waarschijnlijk weet u wel iets over Abel Tasman. Abel Tasman was een Nederlandse ontdekkings reiziger en heeft zodoende Tasmanië, Nieuw Zeeland en Tongatapu ontdekt, opgezet door Antonie van Diemen. Alleen op het eiland Tongatapu werd de bemanning vriendelijk onthaald. Hij was een zeevaarder in dienst van de VOC. Hij is het bekendst geworden door zijn reizen tussen 1642 en 1644.

Abel Tasman werd geboren in 1603 in Lutjegast en overleed op 10 oktober 1659 in Batavia. Hij was getrouwd met Joanna Tiercx van 1633 tot en met 1659. Ze hadden een kind genaamd Claesjen Tasman.

Abel Tasman had als opdracht het land te bezoeken dat bekend stond als Nieuw Holland, het huidige Australië, waarvan de westkust al door de Nederlanders was ontdekt en om vast te stellen of het land deel uitmaakte van het vermeende Terra Australis een zuidelijk continent dat zou moeten bestaan om de aarde in evenwicht te behouden. De VOC hoopte dat door deze reis dat onbekende continent voor de handel geopend en vervolgens geëxploiteerd zou kunnen worden.

In 1633 vertrok Abel Tasman in dienst van de VOC van Amsterdam naar Batavia. In 1637 was hij weer terug. In 1639 was hij de tweede man van de expeditie van Matthijs Quast, waarbij de zeeën ten oosten van Japan werden onderzocht. Abel Tasman had voor 10 jaar getekend zodat hij zijn vrouw mee kon nemen. In 1640 bezocht hij als schipper Nederlands Formosa. Hij had geschenken aan boord voor de shogun in Edo, die had verordonneerd dat de handelspost van Hirado naar Dejima moest worden verplaatst.

In opdracht van Antonie van Diemen en anderen, vertrok Abel Tasman als commandant van de Batavia - het huidige Jakarta – met twee kleine schepen de Heemskerck en de Zeehaen eerst naar Mauritius, om goederen en post af te leveren. Daar kwamen de schepen op 5 september aan. De schepen, die in slechte conditie waren, werden gerepareerd en er werd brandhout gehakt en de bemanning had toestemming om te jagen en zich te goed te doen aan het vlees, verse groente en fruit. Op 8 oktober vertrok hij met gunstige wind oostwaarts tot een zuidelijker breedte dan tot dan toe gedaan was. Op 6 november begon het te sneeuwen en te hagelen en commandant Tasman besloot om de koers naar het noorden te verleggen. Ze voeren verder dan Pieter Nuyts had gedaan en ontdekte op 24 november na zo’n 9000 km zeilen het eiland Tasmanië. Hij doopte het Antonie van Diemens land. Deze naam werd behouden door de Britten die er, eeuwen later, de strafkolonie Van Diemens Land van maakten.

Op 1 december werd er aan land gegaan om verse groente en zoet water te zoeken. De bemanning hoorde muziek en zag rookpluimen, maar niemand van de lokale bevolking, de Tasmaniërs lieten zich zien. Met veel moeite werd een vlag geplant en beide schepen voeren verder naar het oosten. Hierbij was Tasmanië een feit.

Met dit mozaïek willen wij Abel Tasman eren.