**Wat maakt de marathon van New York zo speciaal?**

***“Supporters zijn gewoonweg stapelzot”***

***De marathon van New York: alleen de naam al doet menig loper watertanden. Op 6 november vorig jaar werd het een speciale editie van deze klassieker, tien jaar na de aanslagen op de Twin Towers. Maar wat maakt de marathon van New York verder nog zo speciaal? Enkele Belgische deelnemers proberen er een antwoord op te geven.***

**1. 47.438 lopers aan de start**

Vorig jaar stonden er liefst 47.438 lopers aan de start. Een absoluut record. “Het is dan ook niet zo eenvoudig om je in te schrijven voor New York”, aldus de zestigjarige Lokerse Leen Van Den Bergh (4u08'46”), die met haar kinderen naar de Verenigde Staten afzakte. “Je bent bijna verplicht om met een reisbureau te gaan om zeker te zijn van je startbewijs. Dat is niet zo goedkoop, maar zeker de moeite waard. Twee jaar eerder nam ik al eens deel op aanraden van mijn man. Hij was er zo van in de wolken dat hij me vertelde: dit moet je absoluut gedaan hebben. En ja, hij had helemaal gelijk. Ikzelf ben pas op mijn vijftigste met marathons begonnen. Voordien had ik er niet al te veel tijd voor omwille van de kinderen. Maar eens die het huis uit waren, heb ik mijn schade ruimschoots ingehaald.”

**2. Twee miljoen mensen langs de kant**

Naar schatting staan er in New York elk jaar weer twee miljoen supporters langs de kant van de weg om de lopers aan te moedigen. “Over het hele parcours staan de mensen twee tot drie rijen dik”, weet Van Den Bergh. “En die Amerikaanse supporters zijn gewoonweg stapelzot. Ze schreeuwen je gewoonweg naar een goede prestatie. Je krijgt echt vleugels.” Dat kan Werner Knop (3u59'54”) uit Zele beamen. “Het is zeker een tip om je naam op je borstnummer af te drukken”, aldus Knop. “Ik had het gedaan en was 42 kilometer lang een rockster. Je wordt voortdurend naar voren geschreeuwd door het enthousiaste publiek. Je vliegt als het ware over het asfalt. Deze marathon was voor mij dan ook een zeer speciale ervaring. Een droom die werkelijkheid werd. Mijn tiende marathon én de 42 kilometer op mijn 42ste wou ik absoluut in New York lopen.”

**3. Hele stad in het teken van marathon**

“De dagen voor de marathon kan je er gewoon niet naast kijken dat de marathon hier een groot evenement is”, legt Knop uit. “Vergelijk het gerust met de Ronde van Vlaanderen bij ons.” Van den Bergh: “Vanaf het moment dat je in de Verenigde Staten landt, word je aangesproken over de marathon. Zelfs als je een taxi neemt, is dat ongetwijfeld het gespreksonderwerp. Heel de stad staat dagen ervoor en erna in het teken van die marathon.” Knop: “Je hoeft elkaar ook geen moed in te spreken, want elke Amerikaan - of het nu een hulpverlener, politieman, hotelbediende of winkelier is - die je kruist, wenst je succes.” Ook na de marathon is het nog niet afgelopen. “Er wordt flink nagefeest”, weet Knop. “'s Avonds in de hotelbar hadden ze Belgische Duvel en kwamen de Belgen bij elkaar om gezellig na te praten en na te genieten. Als je op zondagavond, maandag en dinsdag door de straten van New York liep, had elke marathonloper zijn medaille rond de nek. Een echte happening.”

**4. Unieke kijk op 'The Big Apple'**

Ook het parcours spreekt tot de verbeelding en geeft je een unieke kijk op 'The Big Apple'. Werner Knop geeft een beknopte rondleiding. “Het is pas als je naar de start wandelt, dat je beseft waar je gaat lopen. Het begint met de Verrazano Bridge, ongetwijfeld een van de indrukwekkendste bruggen waar ik al heb over gelopen. Je ziet de prachtige skyline van New York en je waant je in een droom. Daarna draai je af en loop je Brooklyn in. Als je op het einde van Brooklyn de jodenwijk binnenloopt, zie je plots niemand meer, buiten hier en daar een rabbijn. Blij was ik dan ook toen er in Queens weer rijen supporters stonden en volop muziek te horen was. Na Queens komt Manhattan met onder meer *The Belgian Corner* en tal van Belgische supporters. Er wordt dan richting Bronx gelopen, een wijk die je enkel tijdens de marathon ongestoord kan bezoeken omwille van de hoge criminaliteitsgraad. De mensen daar waren wel zeer enthousiast. Nadat we Harlem gepasseerd waren, kwamen we in Central Park, waar je werkelijk wordt vooruit geschreeuwd door een massa supporters. Je sprint dan ook als het ware naar de finish van dit unieke parcours.”

**5. Perfecte organisatie**

Ondanks het grote aantal deelnemers kan de organisatie toch bogen op een uitstekende staat van dienst. “Daar heb ik echt niks op aan te merken”, zegt Leen Van Den Bergh. “Alles is tot in de puntjes geregeld, van de bevoorrading tot de start- en aankomstzone. Hier kunnen vele andere marathons wat mij betreft een voorbeeld aan nemen.” Knop: “Het voordeel aan New York is ook dat er wordt vertrokken in verschillende golven. Daardoor heb je tijdens het parcours nooit last van opstoppingen.” Van Den Bergh: “En de dag na de marathon was er bijvoorbeeld nog een fietstocht die speciaal ingericht was voor de deelnemers aan de marathon.” Werner Knop is dan ook helemaal vol van de marathon van New York: “Aan wie graag stadsmarathons loopt, zou ik New York zeker aanraden. Want het is en blijft een schitterend avontuur.”

**De tien snelste Belgen in New York 2011**

1. Antonio Diliberto (44) 2u43'48”
2. Olivier Weets (40) 2u45'00”
3. Marc Hildebrand (40) 2u46'15”
4. Abdelnasser Essabri (48) 2u49'13”
5. Simon Brumagne (40) 2u51'37”
6. Laurent Blasson (32) 2u51'51”
7. Virginie Vandroogenbroeck (40) 2u52'42”
8. Yves Schindfessel (45) 2u54'04”
9. Bernard Lejeune (40) 2u55'34”
10. Patrick Vankrunkelsven (54) 2u58'56”