OLYMPISCHE\_SPELEN

**De vloek van de marathon**

***De kandidaat-marathonwinnaars van de komende Olympische Spelen wezen gewaarschuwd : een olympische medaille op de marathon is vaak de voorbode van een noodlottige toekomst. Een bloemlezing…***

Dossier samengesteld door Olivier Beaufays

**Charles Hefferon (1878-1931)**

**2de op de Spelen van Londen in 1908 (2u56'06")**

**De medaille**

Toen Charles Hefferon het White City Stadium binnenliep, waren de toeschouwers nog niet bekomen van het indrukwekkende schouwspel van de laatste ronde van de Italiaanse winnaar Dorando Pietri (\*). Vergeleken hiermee, finishte Hefferon haast onopgemerkt. En dat was jammer, want hij had een echte topprestatie geleverd. Volgens de toenmalige verslaggevers had de Zuid-Afrikaan halverwege de wedstrijd de teugels in handen genomen en bedroeg zijn voorsprong op tien minuten vóór de aankomst nog steeds vier minuten. Maar toen kreeg hij een enorme inzinking. In sommige versies was hij in botsing gekomen met een fiets. In andere artikels heette het dat de laatste bevoorrading op basis van slechte champagne hem niet goed was bekomen. In ieder geval werd hij de laatste 3000 meter nog twee keer voorbijgestoken en finishte hij een minuut na de eerste twee in haast comateuze toestand.

(\*) De arme Pietri was bij de aankomst volledig uitgeput. Later wordt hij zelfs gediskwalificeerd ten voordele van de Amerikaan Johnny Hayes. Reden? Enkele officials hadden hem ondersteund om de eindmeet te overschrijden.

**De keerzijde**

Hefferon werd geboren in Groot-Brittannië, maar groeide op in Canada en Zuid-Afrika, waar hij als gevangenisbewaker werkte. Niets handiger dan een marathonloper om ontsnapte gevangenen achterna te zitten! Later keerde hij terug naar Canada om er bij de gemotoriseerde staatspolitie van Ontario te gaan werken. Het liep slecht af. Op zijn 53ste werd hij met zijn motor aan een gevaarlijk kruispunt van de stad Orangeville opgeschept door een wagen. Hefferon overleefde het niet. De wegpiraat werd veroordeeld tot een geldboete van 2000 dollar.

**Ahmed Boughéra El-Ouafi (1898–1959)**

**1ste op de Spelen van Amsterdam in 1928 (2u32'57")**

**De medaille**

Hoewel hij vier jaar eerder in Parijs al achtste werd in de Algerijnse kleuren, werd de Fransman El Ouafi in Amsterdam niet echt tot de favorieten gerekend. Nochtans beheerste hij de wedstrijd die dag volledig. In de beginfase liep hij voorzichtig. Na 10 kilometer had hij twee en een halve minuut achterstand op een kopgroepje. Maar de wedstrijd was nog lang en op een terrein zo vlak als een biljartlaken, was doseren de boodschap. Halverwege versnelde El Ouafi lichtjes en begon hij zijn tegenstanders één na één in te halen. Op vijf kilometer van de finish passeerde hij de Amerikaan Joey Ray en de Japanner Kanemastu Yamada, die hem een wanhopige blik toewierp. Te laat! In één beweging slikte El Ouafi de laatste Vichypastilletjes (\*) door, die polsstokspringer Robert Vintousky hem op bevel van Alfred Spitzer, zijn trainer, aanreikte. Vintousky profiteerde van de gelegenheid om hem ook nog een paar aanmoedigingen toe te schreeuwen: *Vooruit* en *Shit!* Achter El Ouafi was de Chileen Manuel Plazza immers nog heel sterk aan het terugkomen. Plazza werd tweede op 26 seconden. De Fin Martti Marttelin vervolledigde het podium maar incasseerde wel zijn eerste nederlaag op de marathon op vijf wedstrijden ! In Frankrijk kreeg de overwinning van El Ouafi niet de aandacht die ze verdiende. *"Eindelijk een Franse overwinning!"* titelde *L'Humanité* de dag na de wedstrijd. Waarna de journalist vervolgde: *"Het is… o ironie!… die van de Arabier El Ouafi op de marathon"*. Geen letter over het verloop van de wedstrijd. Zelfs *L'Auto* (de voorloper van *L'Equipe*) vergat de foto van de held te publiceren, terwijl de vier Duitse medaillewinnaars van dezelfde dag wel met hun foto in de krant prijkten.

(\*) Vermits publiciteit verboden was, was het merk zorgvuldig met een nagelvijltje verwijderd.

**De keerzijde**

Na deze topprestatie krijgt El Ouafi een uitnodiging voor een aantal wedstrijden in de Verenigde Staten. *"Ik weet niet of u beseft wat deze reis betekent voor mij, een ongeschoolde arbeider van de Renaultfabrieken",* jubelt hij. *"Amerika is mooi, weet u!"* Zes maanden later komt hij naar Frankrijk terug met een hoofd vol mooie herinneringen en een spaarpot van 20.000 Franse franken. Het geld dat hij al lopend heeft verdiend is jammer genoeg onverenigbaar met zijn amateurstatuut. El Ouafi is verbolgen over zoveel onrecht. *"De Chileen die achter mij tweede is geworden, krijgt van zijn president een villa cadeau maar de mijne diskwalificeert me!"* El Ouafi mag niet meer aan wedstrijden deelnemen en opent een café naast het station van Austerlitz. Maar hij gaat failliet. Hij klust nog een tijdje als pistoolschilder maar verliest zijn job en eindigt zelfs als *clochard*. Wanneer Alain Mimoun 28 jaar later (\*) de marathon van Melbourne wint, gaat de pers natuurlijk op zoek naar zijn illustere voorganger. Frankrijk ontdekt een kale, tandeloze man die zichzelf kapotgedronken heeft. *"’t Is niet erg dat de Fransen niet meer aan mij denken. Ik zie ze graag. Ik weet dat ik iets nuttigs heb gepresteerd door die marathon te winnen. Ik wil niet dat mijn buren een voormalig olympisch kampioen zien die slecht gekleed gaat en platzak is. Ik weet niet wat er van mij zal worden. Ik heb geen cent meer over en het zal mij wellicht moeite kosten om op een propere manier te sterven."* Inderdaad!Op 18 oktober 1959 ontdekt de politie zijn met kogels doorzeefde lichaam in een café. Tijdens dezelfde schietpartij vielen nog twee andere doden. In de pers wordt gesproken over een actie van het FLN (Front de Libération Nationale) omdat El Ouafi altijd had geweigerd de zaak van de Algerijnse onafhankelijkheidsstrijders te steunen. Maar het zou net zo goed om een politievergissing of een verdwaalde kogel van een afrekening kunnen gaan. Niemand weet wat er precies is gebeurd. Het politieverslag is op mysterieuze wijze verdwenen. Onlangs dook er nog een andere verklaring op van de nicht van El Ouafi. Volgens haar had hij kort voor zijn dood een heftige ruzie met zijn zus over de verdeling van drie hotelletjes in Saint-Denis die zijn neef had nagelaten. Hij zou haar zelfs hebben vermoord voor hij op zijn beurt werd neergeschoten. Hoe dan ook, zijn dood blijft een heel pijnlijke en mysterieuze zaak.

(\*) El Ouafi wint de marathon in 1928 en Mimoun 28 jaar later. Dat geeft aanleiding tot bijgeloof rond het cijfer 28. Zo zou het logisch zijn dat de Fransen de marathon opnieuw zouden winnen tijdens de Spelen van Los Angeles in 1984 (nog eens 28 jaar later). Maar de eerste Fransman werd die dag… achtentwintigste!

**Etienne Gailly (1922-1971)**

**3de op de Spelen van Londen in 1948 (2u35'33)**

**De medaille**

Toen hij als eerste het Wembleystadion binnenliep, kreeg de Belg Gailly één van de beruchtste inzinkingen uit de geschiedenis. Dat hij zes minuten nodig had voor zijn laatste 400 meter zegt voldoende! *"Heb ik kou gevat in de laatste tunnel? Werd ik geveld door uitdrogingsverschijnselen? In elk geval had ik nauwelijks een voet in het stadion gezet toen ik door een loodzware vermoeidheid werd overvallen. Het was net alsof ik een zwaar slaapmiddel had geslikt"*, vertelt hij na de wedstrijd. *"Ik besefte nog goed dat ze mij gingen inhalen."* Op 250 meter van de finish snelden eerst de Argentijn Delfo Cabrera en vervolgens de Brit Tom Richards hem nog voorbij. *"Ik voelde mij zo zwak dat die laatste ronde een echte kruistocht werd. Ik viel haast flauw van de maagkrampen. Ik was volledig op en had maar één gedachte in mijn hoofd: uit de afgrond kruipen om die vervloekte aankomst te halen, die nog zo ver leek."* Gailly slaagt erin zijn derde plaats te redden en wordt onmiddellijk verzorgd, waardoor hij de officiële ceremonie en de medailleuitreiking mist. Volgens de dokters die hem onderzochten was Gailly het slachtoffer van de vette, olieachtige crème waarmee zijn verzorger zijn benen had ingesmeerd in het vooruitzicht van slechte weersomstandigheden. *"Maar het heeft niet geregend en daardoor konden de poriën van zijn huid niet meer normaal ademen"*, luidde de voor die tijd overtuigende uitleg van zijn trainer.

**De keerzijde**

Om aan de drukte van het olympische dorp te ontsnappen en zich beter te kunnen voorbereiden op D-day, had Gailly beslist om samen met landgenoot Gaston Reiff (die de 5000 meter zou winnen) een appartement te huren. Als beroepsmilitair liet hij immers niets aan het toeval over. Tijdens de tweede wereldoorlog was hij erin geslaagd Engeland te bereiken na heel wat verwikkelingen en niet van de minste, want hij was onder meer ontsnapt uit een Spaans concentratiekamp. Na de oorlog krijgt hij de graad van onderluitenant en kiest hij voor een carrière als militair. Twee jaar na de Spelen van Londen meldt hij zich als vrijwilliger om in Korea te gaan vechten. Op 13 oktober 1951 krijgt zijn paracommandodivisie de opdracht om zich terug te trekken uit de heuvels van Haktang-Ni, die de Amerikanen al heel vooruitziend hadden omgedoopt tot *Broken Arrow* of gebroken pijl. *"Tijdens de terugtrekking was er slechts één incident"*, schrijft luitenant-kolonel Vivario, die het bataljon aanvoert, *"…kapitein Etienne Gailly raakte gewond door mortiervuur of een verloren mijn. Een op zich lichte blessure, die onze uitstekende marathonloper én België echter de overwinning op de volgende olympische marathon zou kosten."* Ondanks een lange revalidatieperiode van zeven maanden in een ziekenhuis in Tokio, waar hij zich onder het afkeurende oog van de geneesheren afjakkert om toch maar met krukken te kunnen lopen, zal Gailly zijn voet nooit meer volledig kunnen gebruiken. Toch blijft hij verder trainen tot die noodlottige avond van 21 oktober 1971. Volgens de officiële versie was hij aan het lopen langs een nationale weg in de buurt van Baulers, tussen Nijvel en Waterloo (Waals Brabant), wanneer hij door een auto wordt aangereden. Hij overlijdt een paar uur later in het ziekenhuis, nog geen 49 jaar oud. Maar officieus hangt er een groot mysterie rond dit ongeval. Gailly droeg geen sportkledij en er is dus geen enkele verklaring voor zijn aanwezigheid op de plaats van het ongeval. Het is bovendien zelfs niet helemaal zeker waar het juist is gebeurd. Sommige krantenartikels situeren de feiten in Manage, tientallen kilometers verderop. Er blijven dus heel wat onbeantwoorde vragen. Temeer daar Etienne Gailly altijd in alle talen had gezwegen over zijn activiteiten na zijn sportcarrière. Hij had dan wel de mogelijkheid geopperd om zich in te lijven in een Europese defensiemacht, maar in de toenmalige context van Koude Oorlog zijn duizend en één andere scenario’s mogelijk.

**Delfo Cabrera (1919-1981)**

**1ste op de Spelen van Londen in 1948 (2u34'51")**

**De medaille**

De Argentijn, die in Londen net als Gailly op de marathon debuteerde, trok uiteindelijk aan het langste eind op het bochtige en golvende parcours. Zijn prestatie is des te opmerkelijker omdat hij net een bootreis van drie weken op een woelige zee achter de rug had. Bovendien had hij door de schaarste die na de oorlog in de Engelse hoofdstad heerste de dagen vóór de wedstrijd niet voldoende kunnen eten.

**De keerzijde**

Tijdens de tweede wereldoorlog leerde Cabrera een zekere Juan Peron kennen, de latere president van Argentinië. De twee mannen waren goede vrienden geworden. Cabrera wordt actief lid van de Partido Justicialista en ontvangt na zijn olympische titel een onderscheiding uit handen van zijn illustere wapenbroeder. Op 2 augustus 1981 komt hij om het leven in een auto-ongeval, wanneer hij terugkeert van een ceremonie die de stad Lincoln in de provincie Buenos Aires voor hem had georganiseerd. Hij werd 62 jaar.

**Reinaldo Gorno (1919-1994)**

**2de op de Spelen van Helsinki in 1952 (2u25'35")**

**De medaille**

Dat jaar was Jim Peters, de Britse wereldrecordhouder marathon (2u20’42’’), verbolgen toen ene Emil Zatopek durfde beweren dat hij het mogelijk achtte ooit onder de 2 uur 15 te gaan. Na de start van de olympische marathon nam hij dus onmiddellijk de kop, op korte afstand gevolgd door de Tsjechoslovaak die in het gezelschap bleef hangen van de Zweed Gustaf Jansson. De twee mannen kwamen geleidelijk aan terug op de leider en toen ze hem inhaalden, deed Zatopek er nog een schepje bovenop, kwestie van intimidatie: *"Kan je niet sneller, Jim?"* Waarop Peters met het typisch Britse flegma antwoordde : *"Of course, I can"*. Zatopek schudde later ook Jansson af, terwijl Peters enkele kilometers verderop geveld door krampen moest opgeven. Jansson dacht dat de tweede plaats binnen was. Maar toen dook plots de Argentijn Reinaldo Gorno uit het niets op en legde beslag op de zilveren medaille, in een geweldig nieuw persoonlijk record (2u25'35'').

**De keerzijde**

De Argentijnse loper beëindigt zijn carrière in 1955, na zijn overwinning op de marathon van Enschede in Nederland. Hij wordt achtereenvolgens loodgieter, handelsvertegenwoordiger, trainer en tot slot sportleraar. Eind maart 1994 wordt hij het slachtoffer van misdadigers die materiaal proberen te stelen in het sportcentrum waar hij aan het werk is. Gorno wordt daarbij getroffen door een verdwaalde kogel. In allerijl wordt hij naar de polykliniek van Hurlingham (een wijk in Buenos Aires) gebracht. Hij zal nog twee weken vechten voor zijn leven. Tevergeefs!

**Abebe Bikila (1932-1973)**

**1ste op de Spelen van Rome in 1960 (2u15'16")**

**1ste op de Spelen van Tokio in 1964 (2u12'11")**

**De medaille**

Op de dag van de marathon van Rome heetten de gedoodverfde favorieten Osvaldo Suarez, Abdeslam Radi en Sergei Popov. Geen enkele waarnemer had de naam van een zekere Abebe Bikila genoteerd, hoewel die de marathon van Addis Abeba had gewonnen in een tijd van 2u21. In die periode leek die tijd op 2600 meter hoogte de specialisten namelijk volledig uit de lucht gegrepen. De wedstrijd ging in elk geval razendsnel van start en Bikila was de enige die kon reageren op de versnellingen van de Marokkaan Radi. In het zicht van de eindstreep slaagde hij er zelfs in zijn rivaal te lossen en hij won de wedstrijd in een nieuw olympisch record (2u15’16’’). Maar wat de talrijke toeschouwers die in dichte drommen langs het parcours stonden het meest verbaasde, was het feit dat de Ethiopiër op blote voeten liep! *"Is het al gedaan?"*, zou hij aan de aankomst ietwat plagerig gevraagd hebben. *"Achter mijn kuddes moet ik veel langer lopen, hoor."* Maar deze uitspraken maken hoogstwaarschijnlijk deel uit van de legende, want in werkelijkheid maakte Bikila deel uit van de persoonlijke lijfwacht van de Negus**.**

**De keerzijde**

Bikila deed het nog eens over in 1964 en werd op die manier de eerste loper die twee gouden medailles behaalde op het koninginnennummer van de Olympische Spelen. Hij had deze prestatie graag nog een derde keer herhaald, maar bleek in 1968 in Mexico onvoldoende hersteld van een stressfractuur en moest er de wedstrijd staken. Wat volgt is veel dramatischer. Op 22 maart 1969 mist hij op de baan tussen  Addis-Abeba en Dessie een bocht en breekt zijn nekwerkvels. Het keizerlijke vliegtuig wordt opgeëist om de beroemde gewonde over te brengen naar Stoke Mandeville in Engeland, waar een gespecialiseerd centrum is voor ruggenwerveltrauma’s (\*). Bikila blijft zeven maanden ter plaatse maar zijn benen blijven jammer genoeg voor altijd verlamd. Bij zijn terugkeer in Addis Abeba verschijnt hij in een rolstoel voor de menigte, de tranen in de ogen. Hij probeert zich nog om te scholen tot boogschutter en wordt zevende tijdens een wedstrijd met een honderdtal deelnemers. Hij behaalt zelfs nog een laatste gouden medaille tijdens de internationale spelen van Noorwegen voor paraplegielijders. Hij overlijdt op 25 oktober 1973, na een hersenbloeding die wellicht het gevolg is van zijn verlamming. Op de dag van zijn begrafenis stappen 65.000 mensen mee in de begrafenisstoet. Bikila was 41 jaar.

(\*) Het is in dit ziekenhuis dat de neuroloog Ludwig Guttmann in 1948 de eerste sportwedstrijden organiseert voor rolstoelatleten en mensen met amputaties. Uit zijn idee zou jaren later de paralympische sport ontstaan.

**Abdeslam Radi**

**2de op de Spelen van Rome in 1960 (2u15'41")**

**De medaille**

Iedereen herinnert zich de overwinning van Bikila. En nochtans was het Radi die in die tijd de langeafstandswedstrijden domineerde. Hij won zoveel wedstrijden, soms in de Franse en soms in de Marokkaanse kleuren, dat hij volgens een journalist op het einde van zijn carrière haast zijn volle gewicht –een dikke 40 kilo- in medailles had gewonnen!

**De keerzijde**

Abdeslam Radi gaat in 1950 in het leger. Op het einde van zijn internationale carrière in 1966 beslist hij naar zijn geboorteland terug te keren. Maar van zijn legerpensioentje –nauwelijks 180 francs - kan hij niet deftig leven. In het leger worden de pensioenen op dat moment namelijk berekend op basis van het aantal onderscheidingen. Radi was echter ingelijfd om te lopen en mocht dus helemaal niet de held gaan uithangen op het slagveld. Telkens wanneer hij zich als vrijwilliger meldde voor een missie, kreeg hij een njet op het rekest. Met als gevolg: een armoedepensioentje! En alsof dat nog niet volstond, liep zijn re-integratie in Marokko ook al niet over rozen. Door de hele onafhankelijkheidskwestie stonden de relaties tussen de Noord-Afrikanen en de Fransen, of de mensen die zoals Radi met de koloniale macht geassimileerd werden, op zeer gespannen voet. Radi keert dan maar terug naar de Metropool waar hij probeert te overleven als spoorlegger, bagagedrager en autowasser. Op de brief die hij in 1970 schrijft aan Henry Mely, de voorzitter van de Franse atletiekfederatie, komt nooit een antwoord. *"Ik kan zelfs geen 100 gram suiker kopen*"*,* verklaart hij met tranen in de ogen aan een journalist die hem op een nationale scholencross tegen het lijf loopt. Gelukkig biedt een anonieme weldoener hem de middelen om zijn droom, naar Mekka gaan, waar te maken. Op 4 oktober 2000 sterft hij, volledig berooid, in Fez. Hij was 77 jaar.

**Kokichi Tsuburaya (1940-1968)**

**3de op de Spelen van Tokio in 1964 (2u16'22)**

**De medaille**

Kokichi Tsuburaya zou echt wel tevreden geweest zijn met de tweede plaats op de marathon van Tokio in 1964. Tegen Bikila was immers geen kruit opgewassen! Dat hij echter tijdens de laatste ronde in het olympisch stadion de duimen moest leggen voor de Brit Basile Heatley, kon hij zichzelf nooit vergeven. Hij droomde van de zilveren medaille en deze nederlaag voor de ogen van de Keizer is de ultieme vernedering!

**De keerzijde**

Na de wedstrijd bekent hij aan zijn vriend Kenji Kimihara, die achtste werd: *"Ik heb een onvergeeflijke fout gemaakt ten opzichte van mijn land. Ik had er teveel vertrouwen in en zal dit enkel kunnen goedmaken door een gouden medaille te behalen tijdens de Spelen van Mexico."* De Japanse autoriteiten, die zijn atletische potentieel hoog inschatten, beperken zich niet tot het ondersteunen van de atleet. Zij leggen hem een spartaans trainingsschema op en hij wordt zelfs van vrouw en kinderen gescheiden. Kokichi Tsuburaya traint als een uitzinnige, maar zijn lichaam kraakt. Door een chronische rugkwaal moet hij twee maanden in het ziekenhuis te blijven. Andere kwaaltjes volgen. Tsuburaya is compleet op.Op 9 januari 1968, negen maanden vóór de Spelen, komt hij niet opdagen voor het ontbijt. Ongerust gaan zijn kameraden naar zijn kamer, waar ze een lugubere vondst doen. Tsuburaya heeft zijn keel overgesneden. In zijn ene hand houdt hij een scheermes vast, in het andere zijn bronzen medaille. *"Het spijt me dat ik mijn instructeurs zoveel problemen bezorg"*, staat te lezen in zijn afscheidsbriefje. "*Ik wens het hele team veel succes in Mexico. Maar ikzelf ben te moe om te lopen."*

**Mamo Wolde (1932–2002)**

**1ste op de Spelen van Mexico in 1968 (2u20'26")**

**De medaille**

Voor de marathon van Mexico in 1968 was Derek Clayton de topfavoriet. Kort tevoren was deze Australiër er als eerste in geslaagd de afstand af te leggen in minder dan 2 uur 10. De kenners wezen ook op de kansen van de Belg Gaston Roelants (gouden medaille op de 3000 meter steeple in Tokio) en Abebe Bikila, op wie de leeftijd geen vat leek te krijgen. Mamo Wolde stond op het lijstje van de outsiders. Hij begon voorzichtig aan zijn wedstrijd en liet Clayton, Roelants en later ook de Keniaan Naftali Temu voorin hun vingers verbranden. Na 33 kilometer ging hij autoritair aan de leiding, niemand kon hem volgen. Zo behaalde hij zijn tweede olympische medaille, na het zilver op de 10.000 meter enkele dagen eerder. De Ethiopiër vervolledigde later in München zijn collectie met een bronzen medaille, op 40-jarige leeftijd. Vreemd genoeg blonk hij uit op alle afstanden, 400, 800, 1500, 5000, 10.000 meter en natuurlijk de marathon.

**De keerzijde**

De aftakeling van Mamo Wolde kent hetzelfde verloop als zijn sportcarrière: snel en spectaculair! Op het einde van zijn carrière raakt hij aan de drank en verliest hij in enkele jaren tijd alles wat hij met zijn sportprestaties heeft verdiend. In 1985 helpt Negussie Roba (de vader van de Ethiopische atletiek, nvdr) hem aan een job, om erger te vermijden. In 1993, na de val van de dictatuur, wordt Wolde samen met 5000 voormalige soldaten en communistische militanten aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de bloedige repressie die in 1977 en 1978 zo’n tienduizend slachtoffers maakte, onder wie vele studenten. Hij wordt ervan beschuldigd in mei 1978 geschoten te hebben op een jongeman. Dat de vader van het slachtoffer bij hoog en bij laag volhoudt dat Wolde integendeel geprobeerd heeft zijn zoon uit de menigte weg te halen, kan niet baten. De voormalige olympische kampioen zal negen jaar in de gevangenis wegkwijnen voor het tot een proces komt. *"Hoe langer het proces aansleepte, hoe minder getuigen in mijn voordeel er nog overbleven"*, vertrouwt hij de journalisten later toe. Wolde wordt uiteindelijk veroordeeld worden tot zes *jaartjes* gevangenisstraf en dat, terwijl volgens hem, *"de getuigenissen van de beschuldiging uitsluitend op geruchten berustten*." Aangezien hij zijn straf (en zelfs al meer) heeft uitgezeten in afwachting van het proces, komt hij meteen vrij. Hij kan dan rekenen op de vrijgevigheid van de andere atleten, Gebrselassie op kop, en van het olympisch comité dat hem het equivalent van 4000 dollar schenkt. Maar Wolde zal er niet lang meer van genieten. Enkele maanden na zijn vrijlating sterft hij aan leverkanker.

**Samuel Wanjiru (1986-2011)**

**1ste op de Spelen van Peking in 2008 (2u06'32")**

**De medaille**

Zelden was een olympische marathon zo saai en voorspelbaar. Toen Samuel Wanjiru er half wedstrijd met een kopgroepje van door ging, in het gezelschap van de Marokkaan Jaouad Gharib, de Ethiopiër Deriba Merga, de Keniaan Martin Lel en de Eritreeër Yonas Kifle, gaf hij de indruk dat hij een gezondheidswandelingetje aan het doen was! Eén versnelling na 36 kilometer volstond om iedereen af te schudden. Enkel Gharib gaf nog heel even de indruk dat hij een paar meter kon volgen. Maar Wanjiru was echt te sterk! Als toemaatje verpulverde hij het olympisch record dat sinds de Spelen van Los Angeles op naam stond van de Portugees Carlos Lopez (2u09’21’’). Niet alleen was hij de eerste Keniaan die het koninginnennummer op zijn naam zette, met zijn 21 jaar was hij ook één van de jongste winnaars uit de geschiedenis. Enkel Juan Carlos Zabala (20 jaar) was nog jonger toen hij in 1932 won. In de daaropvolgende jaren slaagt Wanjiru erin om nog drie andere grote marathons op zijn naam te schrijven: Londen in 2009 en Chicago in 2009 en 2010.

**De keerzijde**

Op 15 mei 2011 wordt de Keniaan stervend teruggevonden op de veranda van zijn huis in Nyahururu in het Oosten van Kenia. Hij is van de tweede verdieping naar beneden gevallen. Hij wordt nog naar het ziekenhuis gebracht maar overlijdt daar aan een schedeltrauma. Is hier sprake van moord, een ongeval, zelfmoord? Niemand weet het ! *"Toen hij mijn auto kwam lenen, vond ik hem zeer geconcentreerd",* verklaart zijn manager Federico Rosa, die helemaal niet gelooft in de thesis van de zelfmoord. *"Als hij aan een depressie leed, waarom zou hij dan de hele maand voordien zo hard getraind hebben in Eldoret?"* Een ongeval dan? Wanjiru had inderdaad een stevig drankprobleem en een zwaar verleden van echtelijk geweld. Hij moest trouwens nog voor de rechtbank verschijnen omdat hij zijn vrouw en de bewaker van hun huis had bedreigd met een vuurwapen waarvoor hij geen vergunning had. Er wordt ook verteld dat hij de nacht vóór zijn dood in verschillende drankgelegenheden in de stad fortuinen had verbrast, een hele groep vrienden had getrakteerd en zo maar eventjes 1000 euro fooi had gegeven aan een barmeisje, in een land waar het gemiddelde maandloon niet hoger is dan 50 euro. Daarop zou hij straalbezopen en in elegant gezelschap zijn thuisgekomen, iets waarmee zijn vrouw Trizah Njeris niet echt kon lachen. Uit wraak zou zij hem samen met zijn maîtresse hebben opgesloten in de slaapkamer, waarna ze zelf het huis verliet mét de sleutel. Een hypothese is dat Wanjiru via het raam probeerde te ontkomen en daarbij ten val kwam. Dat is in elk geval de versie die de politie heeft weerhouden. Bizar detail: de moeder van het slachtoffer moest meermaals aandringen voor er eindelijk een autopsie werd verricht. Zelf is zij formeel: Wanjiru is gevallen met zijn aangezicht naar beneden. Maar er zijn sporen van een verwonding achteraan de schedel. Wat is de verklaring daarvoor? Niemand waagt zich eraan! Rest nog de hypothese van moord. Samuel Wanjiru heeft het grootste deel van zijn sportcarrière in Japan doorgebracht. Daardoor was hij wellicht wat vervreemd van zijn land en van de aloude traditie om rijkdom te delen en wou hij misschien zijn immense fortuin voor zich houden. Hij zou daarvoor door zijn schoonfamilie gestraft zijn. Deze explosieve denkpiste in een land dat vastgeroest zit in de tradities heeft de politie nooit echt onderzocht.