

# **Sabine Wendel na ’Big Brother’: ’Bart was de held, ik werd verguisd’; Achter het nieuws**

De Telegraaf.nl

14 oktober 2023 zaterdag 9:30 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VROUW

**Length:** 1547 words

**Byline:** Jill Waas

**Body**

In 1999 deed ze mee aan de allereerste Big Brother, niet wetende hoeveel impact de realityserie op haar leven zou hebben. Sabine Wendel (49) blikt terug op het avontuur. ’Bart en ik zullen altijd liefde voor elkaar voelen.’

„Ik was vijfentwintig jaar toen ik het Big Brother-huis in Almere binnenstapte. Rolf Wouters had vanachter een grasmaaier in een tuintje een oproep gedaan voor een avontuur van honderd dagen in een huis, afgesloten van de buitenwereld, met acht onbekende mensen, en dat klonk heel spannend.

’Echt iets voor jou’

Mijn relatie was net uit en ik zat erover te denken om een jaar naar het buitenland te gaan. Maar de vriendin met wie ik op dat moment samenwoonde, zei: ’Sabine, dit is echt iets voor jou. Je moet niet naar het buitenland gaan, je moet dit gaan doen!’

Bijzonder experiment

We hebben ons samen opgegeven en ik kwam steeds een ronde verder. En toen stonden ze ineens met een grote envelop voor mijn neus in de kledingzaak waar ik naartoe was gelokt: ’Big Brother wil jou!’ Op dat moment wist ik dat ik een heel bijzonder experiment in zou gaan.

We hadden geen idee wat we konden verwachten, want vergelijkbare realityseries waren er nog niet. Het enige wat we wisten, is dat we back to basic gingen, op water en linzen. Pas een dag van tevoren kregen we ons contract; tijd om dit uitgebreid met een advocaat door te nemen, was er niet meer.

De redactie wist natuurlijk al wel dat het een soapconcept zou worden, maar dat Bart en ik een verhaallijn zouden zijn, daar hadden wij zelf geen idee van. Net als dat er een infraroodcamera in de slaapkamer hing – dat heeft vast ergens in de kleine lettertjes gestaan.

Vakantieliefde

Bart en ik vonden elkaar leuk, dat was al snel duidelijk. Voor mij voelde het als een soort vakantieliefde; als je zo’n lange tijd met elkaar tussen vier muren zit, in afwezigheid van je eigen vrienden en familie, kunnen dat soort verliefdheidjes nu eenmaal sneller opbloeien.

We waren allebei jong en vrijgezel, logisch dat er dan dingen gebeuren, toch? Meer dan een beetje zoenen en friemelen is het nooit geweest. Dat we ’het’ op televisie hebben gedaan, is iets wat ze hebben geïnsinueerd met de beelden, en heel Nederland geloofde het.

Als je nu terugkijkt, was er eigenlijk niks aan de hand. Tegenwoordig gebeuren er sowieso veel heftigere dingen in realityseries. Maar in die tijd was er een enorme ophef over en ik werd verguisd, terwijl Bart de held was.

Pijn

Ze noemden me ’het matras van Tilburg’. Dat heeft me veel pijn gedaan. Wat me vooral werd aangerekend, is dat ik voor de camera had gezegd dat onze romance ’for the time being’ was. Een heel logische opmerking, want je zit niet in je normale omgeving, je bent niet de persoon die je in de buitenwereld bent, dus je kunt helemaal niet weten of zoiets nadien nog werkt.

Ik was ook totaal niet met een relatie bezig. Maar het publiek, en met name de meisjes die verliefd waren op Bart, namen me dit enorm kwalijk. Ik kreeg zelfs haatbrieven.

Kermisattractie

Na 37 dagen werd ik weggestemd uit het huis. Het ging tussen Bart en mij, en het publiek koos hem om te blijven. Ik had geen flauw idee van de gekte die inmiddels rond Big Brother was ontstaan. Je doet de deur open en dan staan daar ineens duizenden mensen te joelen ‒ een cultuurshock!

En toen moest ik weer normaal functioneren in de maatschappij, maar dat ging niet, want de hele wereld om me heen was veranderd. Iedereen herkende mij en veel mensen wilden iets van me. Je kunt het zo gek niet bedenken: om lintjes door te knippen, mee te gaan op een kermisattractie, een kledinglijn op te zetten… Ik heb zelfs in een opnamestudio gestaan om een single op te nemen met mijn kraaienstem – ik liet me overal toe overhalen.

Ik heb veel leuke dingen kunnen doen, hoor. Zo ben ik veel naar het buitenland geweest om Big Brother te promoten. Maar ik had niet in de gaten hoeveel druk dit alles op me legde en besefte niet dat ik ook mijn rust moest pakken. Ik ging mee in het circus en achteraf gezien ben ik zo in een soort van burn-out beland. Ik heb toen twee weken rust genomen en alleen maar geslapen.

De bladen

Maar daarna ging het gewoon weer door, ik ben één tot twee jaar totaal geleefd. Bart zat in dezelfde rollercoaster en dat maakte dat een relatie tussen ons eigenlijk weinig kans van slagen had. We hebben het nog wel even geprobeerd, zijn samen een weekendje weggeweest, maar er kwam zoveel op ons af. Daarnaast woonden we ook te ver uit elkaar om regelmatig af te kunnen spreken.

Het hielp ook niet mee dat we dingetjes over elkaar lazen in de bladen en verhalen via via hoorden. Toch zijn we altijd gek op elkaar gebleven en is het contact tussen ons nog steeds goed. Ik spreek hem niet meer zo vaak, we hebben allebei ons eigen leven, maar Bart en ik zullen altijd liefde voor elkaar voelen. Onze vriendschap heeft zoveel overleefd, dat zorgt voor een levenslange connectie.

Nasleep

Ook met Ruud, Bianca en Cyrille heb ik nog steeds goed contact, en Tara is zelfs een van mijn beste vriendinnen. Af en toe hebben we gesprekken over die tijd. We hebben samen zoiets ongewoons meegemaakt, dat schept een band, en niemand begrijpt écht hoe dat heeft gevoeld.

We hebben in de nasleep ook allemaal wel iets meegemaakt. De één kwam in de financiële shit, de ander kreeg een burn-out en weer een ander had PTSS-klachten.

Ik merkte dat het niet meeviel om weer aan het werk te gaan. Ja, in het schnabbelcircuit kon ik genoeg doen, maar als ik solliciteerde op een ’gewone’ baan, nodigden ze me vooral uit omdat ik Sabine uit Big Brother was.

Overal waar ik op sollicitatiegesprek kwam, kon ik eerst een half uur vertellen hoe het in het huis was. Maar ik werd nooit aangenomen, ze namen mijn sollicitatie totaal niet serieus. Vaak kreeg ik te horen: ’Nee joh, dit is een negen-tot-vijfbaan achter de computer, dat ga jij veel te saai vinden.’

Mail naar John de Mol

Uit wanhoop heb ik John de Mol op een gegeven moment een mail gestuurd en gevraagd of hij geen baantje achter de schermen voor me had. Ik kreeg een vriendelijke mail terug, maar de boodschap was dat ik genoeg leuke ervaringen had gehad naar aanleiding van Big Brother, daar moest ik maar blij mee zijn.

Uiteindelijk heb van alles gedaan: van een baan bij de radio tot een job bij een Amsterdamse glossy. Via een vriend ben ik in 2016 de makelaardij ingerold. Met SW Makelaardij help ik mensen een woning in Amsterdam aan te kopen. Ontzettend leuk werk, waar ik al mijn vaardigheden in kwijt kan.

Soms word ik herkend door een cliënt, wat in mijn voordeel kan werken, omdat je je niet meer hoeft voor te stellen. Het gebeurt ook dat mensen spontaan tegen me gaan praten als ik met mijn hond door het park loop. Dan zeggen ze: ’Joh, maar ik ken jou toch?’ Dan denk ik: nee hoor, je kent me niet. Maar ik ga niet meer zeggen dat ze me op televisie hebben gezien.

Valkuilen

Spijt dat ik aan Big Brother heb meegedaan, heb ik niet. Ik ben door de ervaring een rijker mens geworden en het heeft me veel zelfkennis gegeven. Toch zou ik nooit meer meedoen aan een realityprogramma, en ik wil ook anderen waarschuwen: doe het niet!

Als je het mij vraagt, is er behalve de makers nog nooit iemand beter geworden van reality. Ik koester geen wrok jegens wie dan ook, maar ik vind wel dat er betere begeleiding had moeten zijn.

Drie jaar geleden heb ik mijn boek Big Sister uitgebracht, om anderen te behoeden voor alle valkuilen waar ik ben ingestapt als pionier-realityster. Al weet ik niet of de generatie van nu iets van mij aanneemt, want heel veel mensen doen het alleen maar voor de roem. Iets wat in onze tijd niet speelde, omdat we totaal niet beseften dat dit het gevolg zou zijn.

In Engeland hebben meerdere deelnemers van Love Island zelfmoord gepleegd. Je weet natuurlijk niet wat hun achterliggende problemen waren, maar feit is dat het programma alles in hun leven heeft veranderd. Iedereen heeft een mening over je. Als je slecht op een foto staat, ben je meteen dik, zwanger of heb je een depressie.

Het valt niet mee om dat naast je neer te leggen. Ik heb dat zelf ook ervaren. Over mij zeiden ze dat ik een bitch was, dus ging ik overdreven vriendelijk doen omdat ik zo graag aardig gevonden wilde worden. Uiteindelijk slaat dat nergens op. De enige normen en waarden waaraan je moet voldoen, zijn die van jezelf!”

Big Brother

Sabine was te zien in het allereerste seizoen van Big Brother, dat begon op 16 september 1999 en meteen ruim 1,1 miljoen kijkers trok. De finale, gewonnen door Bart Spring in ’t Veld, had zelfs 3,5 miljoen kijkers.

Daarna volgden nog vijf seizoenen, maar in 2006 viel het doek en pas in 2021 keerde het met drie nieuwe seizoenen terug. De kijkcijferhit van John de Mol ging rap de wereld over met edities van Zuid-Afrika tot India en van de Verenigde Staten tot de Filipijnen. In Engeland zijn ze zelfs al toe aan het twintigste seizoen. Er zijn maar liefst 22 Celebrity Big Brothers geweest plus allerlei spin-offs, zoals Teen Big Brother.

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op   TikTok,   Facebook en   Instagram.

**Graphic**

Image, ’Voor mij voelde het als een soort vakantieliefde.’, Anne Reinke

**Load-Date:** October 15, 2023

**End of Document**



**Veel nieuwe nachtclubs in Amsterdam, maar weinig mag blijven: ‘Nog even en alle geschikte locaties zijn écht opgedroogd’**

Het Parool.nl

14 oktober 2023 zaterdag 01:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1821 words

**Byline:** Jari Goedegebuure, Jesper Roele

**Body**

De ene na de andere nachtclub opent in Amsterdam de deuren. Toch maken veel clubeigenaren zich zorgen. Er is een groot gebrek aan permanente locaties en de gekmakende regelgeving is een flinke domper op de feestvreugde. ‘We hebben tot tranen aan toe bij de gemeente gestaan en aangegeven: kom op nou.’

Dwars door het voormalige ketelhuis van de Bijlmerbajes kruist een metalen, open trap, waarop je met een beetje fantasie de werknemers van weleer nog kunt zien rondlopen. De oude gevangenis is inmiddels grotendeels met de grond gelijkgemaakt, maar in dit overgebleven deel huist momenteel nachtclub Levenslang; bijna wekelijks dansen honderden Amsterdammers tussen oude boilers en onder een duizelingwekkend labyrint van metalen buizen.

De club past in een aanzienlijke lijst met nieuwe plekken voor nachtcultuur. Nachbar opende recentelijk in de oude Club NL, in een oude loods zit The Other Side en binnenkort opent Club Raum in een voormalige boekbinderij. En dan hebben we nog Noordwaards in het Hamergebied, Het Sieraad in West, Multipla (Schinkel) en in de nabije toekomst Club Echo, in een tunnel van een parkeergarage die in aanbouw is bij de Johan Cruijff Arena.

Daartegenover staan overigens ook een aantal sluitingen, zoals vorig jaar De Marktkantine en onlangs De Schietclub, Sissi’s en Lovelee. Verder is ook voor De School het einde in zicht: in januari gaan de deuren van de club in het oude LTS-gebouw in West definitief op slot.

Amsterdam eindigt met alle nieuwe danslocaties onder de streep in de plus – terwijl tot voor kort juist een kaalslag dreigde.

Voor jongeren is die nacht onmisbaar, weten ze inmiddels op het Amsterdamse stadhuis. “Het is een belangrijke uitlaatklep voor veel Amsterdammers en het speelt een cruciale rol in de vernieuwing van de Amsterdamse kunst en cultuur,” zegt wethouder Touria Meliani (Cultuur). “Ook ik leerde mezelf, net verhuisd naar Amsterdam, echt kennen in de nacht, maakte vrienden voor het leven en kwam in contact met nieuwe vormen van kunst.”

Een levendige en bruisende nachtcultuur, met veel samenwerking tussen kunstvormen en voldoende aanbod, is belangrijk voor de pluriformiteit en kansen die artiesten en kunstenaars krijgen. Maar bij een beperkt aantal clubs stokt die ontwikkeling, doordat er minder ruimte is voor talent, verschillende muziekstromingen en subculturen. Alleen grotere dj’s krijgen dan nog de kans om te draaien, en alleen grotere kunstenaars kunnen hun werk dan nog exposeren.

Zonder de steun van verschillende Amsterdamse clubs was house-dj Joëlla Jackson (29) bijvoorbeeld nooit op de podia gekomen waar ze nu staat, zoals volgend weekend op het grote Strafwerk, naast veteraan Joris Voorn. “Je kunt niet ineens vanuit je huiskamer naar een groot evenement gaan,” zegt ze. “Je moet uren kunnen maken voor een publiek, leren hoe je moet omgaan met hun energie. Zonder kleinere clubs krijg je die kansen niet zo snel.”

Meer concurrentie

Met de komst van alle nieuwe danslocaties neemt de concurrentie toe, terwijl het voor clubs soms al sappelen was. Zeker in de zomermaanden, tijdens het festivalseizoen, is het niet eenvoudig om volle zalen te trekken.

Toch gaan ook Robbert van der Bildt en twee compagnons zich in de strijd mengen met Noordwaarts, voorheen De Werf, dat ze omtoveren tot nachtclub met wekelijkse programmering. “Wij richten ons met house, techno en trance op een spot in het spectrum waarvan wij denken dat er nog ruimte zit,” zegt hij. “Skatecafé zit natuurlijk om de hoek, maar ik denk dat je bij ons met dezelfde dj’s een heel andere ervaring hebt.”

De meeste nieuwe locaties lijken overigens wel een eigen niche te bedienen. Club Raum is de eerste underground queerclub, The Other Side heeft een bijzonder geluidssysteem, Nachbar is een miniclub en Levenslang heeft met de voormalige Bijlmerbajes een uitzonderlijke locatie.

Het Sieraad haakt juist in op het gebrek aan grotere nachtclubs. “Om de fee van de grotere artiesten te kunnen betalen, moet je meer dan duizend kaarten verkopen,” zegt Folker Zwart van Het Sieraad. In het oude schoolgebouw in West, waar plek is voor ongeveer 1100 bezoekers, worden sinds kort ieder weekend feesten geprogrammeerd. “Er is vraag naar een club van dit formaat. De sluiting van De Marktkantine, vorig jaar, heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen.”

Amsterdam Dance Event

Met alle nieuwe locaties lijkt de sector tijdens Amsterdam Dance Event, dat komende week plaatsvindt, een heropleving te kennen. Alleen zijn de problemen waar de nachtcultuur in Amsterdam mee worstelt nog niet opgelost.

Tien en twintig jaar geleden was het speelveld heel anders. Door hoge huren was in het centrum toen al geen ruimte meer voor undergroundclubs, maar de stad kampte nog wel met enorm veel leegstand. In ongebruikte panden was daardoor nog ruimte voor tijdelijke initiatieven met nachtcultuur, zelfs dicht bij het centrum, zoals en De Marktkantine in West en club Trouw in de voormalige drukkerij van de Volkskrant, Trouw en Het Parool aan de Wibautstraat.

Dat is in de afgelopen jaren razendsnel veranderd door de steeds drukkere en dichtbevolkte stad, waar ruimte schaars en duur is. De leegstand is zo goed als verdwenen; iedere vierkante meter in de stad wordt benut of zal dat binnenkort worden. De undergroundclubs worden daardoor al sinds het vorige decennium steeds meer naar de randen van Amsterdam geduwd. Alleen raakt ook daar nu de ruimte op.

Tijdelijk karakter

Initiatiefnemers worstelen met het vinden van geschikt vastgoed; niet alleen vanwege de schaarse ruimte, maar ook door hoge huren en regelgeving. Vaak kent vastgoed niet de juiste bestemming en dat laten wijzigen is een tijdrovend en duur proces, waarvan de uitkomst onzeker is.

Daarnaast blijft de tijdelijkheid van nachtclubs een groot probleem. Aan de rand van de stad maken ze als creatieve ondernemingen gebieden die nog ontwikkeld moeten worden aantrekkelijker. De clubs ruimen vervolgens het veld zodra een gebied wordt herontwikkeld of als een eigenaar het pand wil slopen, bijvoorbeeld om er woningen te bouwen.

Op Nachbar en Het Sieraad na hebben ook alle nieuwe clubs en locaties een tijdelijk karakter. Daarnaast zijn veel van de tijdelijke plekken van een kleiner formaat, waardoor de mogelijkheden in programmering beperkt blijven. Met minder bezoekers kunnen ook minder grote artiesten worden geboekt.

Nachtburgemeester Freek Wallagh spreekt daarom van ‘een mooi begin’, maar blijft ook kritisch: over een paar jaar wordt volgens hem pas duidelijk of het ontstaan van deze nieuwe plekken daadwerkelijk iets heeft opgeleverd. “We moeten ervoor zorgen dat nieuwe clubs en de clubs die er al zijn zekerheid hebben. Als we ons niet richten op het behouden van bestaande clubs, dan blijft er straks niets over.”

Minder geschikte locaties

Een van de aanjagers van de huidige reeks nieuwe clubs is Temporary Palaces, een organisatie die onder meer creatieve ondernemers koppelt aan leegstaand en betaalbaar vastgoed. Zo vonden het inmiddels gesloten Sissi’s en twee van de nieuwe clubs – The Other Side en Club Raum – uiteindelijk hun plek.

De zoektocht naar zulke tijdelijke locaties is volgens medeoprichter Daan van Schaik steeds moeilijker geworden: in de paar jaar dat Temporary Palaces bestaat, zag hij het aantal locaties dat aan alle eisen voor een club voldoet almaar kleiner worden. “Ik maak me wel zorgen over de komende jaren. In alle buitengebieden van Amsterdam wordt momenteel gebouwd. Het duurt niet lang meer tot de geschikte locaties waarschijnlijk écht zijn opgedroogd.”

Wethouder Meliani erkent dat de problemen met de ruimte voor nachtcultuur nog altijd niet zijn opgelost nu er nieuwe clubs bij zijn gekomen en er ‘mooie plannen’ voor nieuwe initiatieven liggen. “Tijdelijkheid is een gegeven in onze stad,” zegt ze. “Dat blijft zorgelijk voor de nachtcultuur, want de behoefte aan ruimte én permanente plekken voor nachtcultuur blijft onverminderd groot.”

Nieuwe maatregelen

Met vijftien maatregelen probeert de wethouder het tij te keren. Zo roept ze onder andere vastgoedbazen op om meer ruimte voor nachtcultuur beschikbaar te stellen. Geschikte panden binnen het gemeentelijke vastgoed zijn er namelijk nauwelijks.

Het is nog niet te zeggen of deze maatregelen al hun vruchten hebben afgeworpen. Alleen Club Echo is tot nu toe voortgekomen uit het jonge nachtbeleid. “Het is nog te vroeg om de balans op te maken,” zegt wethouder Meliani. “Maar we merken wel dat nachtcultuur een serieuze factor is geworden binnen onze eigen organisatie.” Meerdere afdelingen binnen de gemeente moeten gaan samenwerken om het ondernemers makkelijker te maken en er is een nachtloket opgezet waar initiatiefnemers terechtkunnen met vragen.

Toch kwamen de meeste nieuwe clubs er niet zonder slag of stoot. The Other Side zit naast een nieuwe woonwijk in de Houthavens en moest van de gemeente eerst met twaalf testevenementen bewijzen dat een club op die plek mogelijk is zonder overlast te veroorzaken. Club Raum moest vorig weekend noodgedwongen de opening uitstellen omdat nog niet alle benodigde vergunningen binnen waren. Het is nog niet duidelijk of Raum komende week, tijdens Amsterdam Dance Event, wel open kan.

Bureaucratische muren

Bij Levenslang in de Bijlmerbajes duurde het tweeënhalf jaar voordat ze de juiste vergunning voor nachthoreca kregen. “Die aanvraag is héél vaak heen en weer gegaan,” zegt medeoprichter Jules Oostendorp. “In dat proces hebben we heel vaak tot tien moeten tellen, om vervolgens nóg een keer netjes door de hoepel te springen.”

Hij neemt daarbij de ambtenaren van de gemeente niets kwalijk. Die willen wel en zijn heel meelevend, benadrukt Oostendorp meermaals. Ook zij lopen volgens hem tegen ‘bureaucratische muren’ op. “Ze lopen vast in hun eigen regeltjes. Computer says no, bijvoorbeeld als een vinkje in de aanvraag niet goed staat. Dat is voor ons heel frustrerend, maar voor hen net zo goed.”

Voor nachtburgemeester Wallagh is dat geen onbekend tafereel: hij ziet ondernemers ‘met veel expertise tegen barrières aanlopen’. “We moeten ons niet stuk staren op locaties, want er liggen nog zo veel andere hobbels op de weg,” zegt hij. “Er moet bijvoorbeeld meer helderheid komen over welke vergunningen je allemaal nodig hebt en op welke termijn je die kan krijgen.”

Door alle obstakels hebben de ondernemers achter Levenslang meermaals op het punt gestaan om de handdoek in de ring te gooien. Oostendorp: “Soms hebben we zelfs tot tranen aan toe bij de gemeente gestaan en aangegeven: kom op nou, we gaan hier financieel aan onderdoor. Het is echt een offer dat je brengt, omdat je ergens in gelooft en iets wil toevoegen aan de stad. Maar op deze manier gaat niemand meer zijn nek uitsteken en komen dit soort initiatieven nooit meer van de grond.”

Download de app van Het Parool

Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS.

Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad:

**Load-Date:** October 13, 2023

**End of Document**



**De loodgieter wil straks niet komen**

Het Parool

14 oktober 2023 zaterdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Nieuws; Blz. 10, 11

**Length:** 1649 words

**Byline:** BART VAN ZOELEN

**Highlight:** Binnen de Ring A10 wordt Amsterdam tussen 2025 en 2030 verboden terrein voor steeds meer voertuigen op benzine of diesel. Ondernemers voorzien problemen: 'Als jij in Amsterdam straks een bouwvakker nodig hebt, betaal je de hoofdprijs.'

**Body**

Uitstootvrij: Ondernemers in de problemen als busjes de Ring niet meer op mogen

Oos Kesbeke is boos, en niet zo'n beetje. De directeur van de gelijknamige augurkenfabriek probeert wegwijs te raken in de regels die bepalen welke vrachtwagens na 2025 Amsterdam nog in mogen. Hij heeft net een nieuwe gekocht, op diesel. Een elektrische, uitstootvrije vrachtwagen was nog geen optie. Die moet na 300 kilometer alweer aan een laadpaal, en zou ook vier tot vijf ton kosten, zegt Kesbeke. "Ik verkoop augurken, geen briljanten ringen of zo."

Met de nieuwe, na 2020 gekochte dieselvrachtwagen kan hij volgens de overgangsregeling die de gemeente met dertig andere steden heeft afgesproken tot 2030 zijn bedrijf in Bos en Lommer bereiken. Maar wat Kesbeke mateloos irriteert: zijn andere vrachtwagen is na volgend jaar niet meer welkom binnen de Ring A10.

Die heeft hij in 2018 gekocht en in 2025 houdt het in Amsterdam op voor een 'bakwagen' van emissieklasse-6. Maar: zijn nieuwe vrachtwagen heeft óók emissieklasse-6. "Dus wat schetst mijn verbazing? Beide vrachtwagens hebben precies dezelfde motor. De ene vrachtauto kunnen we tot 2030 gebruiken en de andere mag ik volgend jaar gaan verkopen. Knettergek!"

"Dit is pure kapitaalvernietiging. Die vrachtauto kan in 2025 nog 6 jaar mee." Kesbeke heeft geen goed woord over voor het gemeentebeleid dat langzaam maar zeker toewerkt naar een volledig uitstootvrij verkeer in 2030. "Dat de stad schoner moet, daar ben ik het 100 procent mee eens. We hebben hier niet voor niets 750 zonnepanelen. Maar ze moeten Amsterdamse bedrijven wel de kans geven om dit mee te maken. Op het stadhuis rijden ze blijkbaar alleen met het openbaar vervoer. Of op rolschaatsen."Ondernemers in Amsterdam moeten zich langzaam maar zeker gaan voorbereiden op een toekomst waarin alleen uitstootvrij verkeer zonder bekeuring toegang krijgt tot het gebied binnen de Ring A10. Dat is op zich al jaren bekend: in 2019 trok toenmalig verkeerswethouder Sharon Dijksma landelijk de aandacht door. met het oog op de luchtvervuiling, 2030 te noemen als hét moment waarop auto's op benzine of diesel de stad niet meer in mogen. Vrachtwagens en bestelauto's met een brandstofmotor zouden al vanaf 2025 uit den boze zijn binnen de Ring A10.

Uiteindelijk wordt de uitstootvrije soep iets minder heet gegeten. Nieuwe vrachtwagens en bestelauto's op diesel die na 2025 worden aangeschaft zijn dan weliswaar niet meer welkom binnen de Ring, maar voor bestaande wagens komt er een overgangsregeling âˆ’ voor jonge bestelwagens tot 2027 of 2028, afhankelijk van de emissieklasse. Vrachtwagens die na 2020 in gebruik zijn genomen, mogen tot 2030 de stad in.

**Run op nieuwe dieseltrucks**

Het eerste gevolg van de nieuwe regels is daarom ironisch genoeg een run op nieuwe dieseltrucks. De Amsterdamse vrachtwagenleverancier Truckland heeft het druk met alle bestellingen en ook brancheorganisatie Bovag bevestigt, zonder aantallen te kunnen noemen, dat nieuwe dieseltrucks in trek zijn. Daarmee kunnen ondernemers nog jaren vooruit.

De gemeente Amsterdam deed het nota bene zelf ook, merken veel ondernemers fijntjes op. Toen het vanwege stroomnetproblemen niet mogelijk bleek om helemaal over te schakelen op elektrische vuilniswagens, besloot wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) eerder dit jaar 27 vuilniswagens op diesel te bestellen, ook vanuit de gedachte dat die nog tot 2030 bruikbaar zijn binnen de Ring.

Andere ondernemers kunnen de uitstootvrijregels minder gemakkelijk naar hun hand zetten. Bedrijven die veel vrachtverkeer van buiten de stad over de vloer krijgen, verwachten al de komende jaren grote problemen. Dan gaat het bijvoorbeeld over het Food Center âˆ’ de vroegere Centrale Markthallen en dé voorraadschuur van de stad. Groenten, fruit, vlees en vis vinden vanaf hier hun weg naar winkels, marktkramen en restaurants in en om Amsterdam. Maar of dat na volgend jaar ook nog lukt?

Restaurants in de binnenstad hebben nauwelijks opslagruimte en bestellen daarom 's avonds laat hun verse, gesneden groenten, die ze de volgende ochtend bezorgd krijgen door Miedema-AGF. Directeur Marcel Hillaert durft nog niet te zeggen of dat vanaf 2028 lukt met elektrische bestelauto's. Die zijn toch anderhalf keer zo duur en een stuk zwaarder, waardoor chauffeurs opeens een groot rijbewijs moeten hebben. "Chauffeurs die er niet zijn." Het is ook zeer de vraag of er genoeg oplaadpunten komen, gezien de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnet.

Familiebedrijf Gebr. de Mooij haalt de aardappelen, groenten en fruit van overal in Nederland en daarbuiten naar het Food Center. Dit gekoelde transport over grote afstand gaat per vrachtwagen. Daarvoor zijn vooralsnog geen betaalbare elektrische trucks te krijgen, volgens Roel de Mooij. En dat terwijl het Food Center via de toekomstige uitgang aan de Haarlemmerweg maar zo'n 800 meter van de Ring ligt. "Voor die 800 meter moeten transportbedrijven dus een andere auto kopen die twee keer zo duur is en die ze niet eens kunnen opladen in de stad."

**'2035 lukt wel'**

Dezelfde problemen doemen op voor het vervoer vanuit het Food Center de regio in âˆ’ van Almere tot de kust. Veel kilometers, wat volgens De Mooij de komende jaren nog niet te doen is met elektrisch transport, dat hiervoor nog een te kleine actieradius heeft. "Amsterdam is gróót tegenwoordig." De Mooij bepleit daarom voor het Food Center een corridor naar de Ring waarop het vervoer nog niet uitstootvrij hoeft te zijn. "Net zoals bij de RAI."

Mooi bedacht, maar daarmee wordt de luchtvervuiling op weg naar het Food Center dus niet teruggedrongen. En moet er niet wat druk op de ketel om bedrijven in beweging te krijgen? "Met zoveel druk op de ketel dat de boel ontploft, heb je ook niks," zegt De Mooij. "Die grens van 2030 komt te vroeg. In 2035 lukt het wel."

Andries Wessels van de gelijknamige groentewinkel aan de Koninginneweg kan tot 2028 vooruit met zijn bestelwagen, maar hij heeft nog geen idee hoe het erna verder moet. Met de elektrische bus die nu verkrijgbaar is, komt hij door de aanhanger die hij óók nodig heeft maar 150 kilometer ver, vertelt hij. Dat is te weinig, omdat zijn bedrijf ook op markten staat en de bus aan het einde van de dag mee naar huis moet.

"Op dit moment kan ik er niks mee." Toch ligt hij niet wakker van de verplichting om over 5 jaar uitstootvrij te zijn. "Óf er komt toch een bestelbus op de markt waar ik wel mee uit de voeten kan, óf er komt nieuw uitstel. Ik denk dat het wel losloopt."

Zo kijken veel ondernemers voorlopig de kat uit de boom. De gemeente stuurt daarom alarmerende brieven naar bedrijven en er zijn inspraakavonden, al loopt het ook daar nog geen storm. De ondernemers die er komen opdagen, zoals een drukkerij, een theatermaker, een visboer, een filmdecorateur en een hovenier, betogen stuk voor stuk dat elektrisch vervoer voor hen nog niet bruikbaar is. Weer andere ondernemers âˆ’ een pakketbezorger, een winkelier, een marktkoopman âˆ’ onderstrepen dat ze de investering zo kort na corona met geen mogelijkheid kunnen opbrengen.

"Er is nog geen elektrische auto die 3500 kilo kan trekken," zeggen de glazenwassers Jan en Luke Verhoek, en dat is wat zij nodig hebben voor hun ladderwagen. "En we weten niet of zo'n bestelauto er over 4 jaar wel is." Zoals veel vakmannen beginnen ze over de onbedoelde gevolgen van de uitstootvrijregels. "Aannemers, loodgieters, klusjesmannen zeggen straks: we gaan mooi de stad niet meer in."

Zelf kunnen ze niet anders, zeggen ze: al hun omzet halen ze in Amsterdam. Maar aannemers hebben het werk momenteel voor het uitzoeken, dus voor hen is het een kleine moeite om klussen aan te pakken buiten de Ring of buiten de stad. Jan Verhoek: "Als jij in Amsterdam straks een bouwvakker nodig hebt, betaal je de hoofdprijs."

MKB Metropool Amsterdam pleit voor 'een iets ruimere overgangsregeling'. De brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf wil geen verder uitstel, want dat zou te koste gaan van 'early adopters' die de afgelopen jaren soms al grif hebben geïnvesteerd in elektrische vrachtwagens. Vicevoorzitter Guido Frankfurther noemt verhuis- en transportbedrijf Hulshoff uit Amsterdam-West als voorbeeld.

De wat grotere transport- en onderhoudsbedrijven in de regio zeggen dat ze met wat passen en meten wel uit de voeten kunnen met de uitstootvrijregels, maar of dat ook geldt voor eenpitters en andere kleine ondernemers van buiten de stad? "Voor kleine ondernemers met één tot vier wagens is het allemaal niet op te brengen," zegt Edwin Schoon van transportbedrijf BQ Duiker. "Transport de stad in zal hoe dan ook duurder worden."

**Laadpalen en emmers**

Dennis Bernhard uit Purmerend is met zijn onderhoudsbedrijf precies zo'n eenpitter met veel klussen in Amsterdam. Hij twijfelt hardop of hij nog binnen de milieuzone gaat werken als hij daar een uitstootvrije bestelbus voor moet hebben. "Het lijkt me geen haalbare kaart. Hoe kan je nou zoveel zzp'ers die werk hebben in Amsterdam zo op kosten jagen? Ik heb een bestelbus uit 2016. Die is helemaal niet oud en nog hartstikke mooi, maar daar krijg ik straks niet veel meer voor."

Hij kan zich goed voorstellen dat vakmensen de stad gaan mijden en dat Amsterdammers aangewezen raken op bedrijven die wél kunnen investeren in elektrisch vervoer. "Die kunnen dan de prijs gaan bepalen."

Zijn collega-zzp'er Hans van Dort is 2 jaar geleden al overgestapt op een elektrische bus. Dat bevalt goed, alleen het vinden van een laadpaal dicht bij de klus valt niet mee. Ook hij hoort van collega's dat ze mooi niet meer naar Amsterdam komen als ze over 4 of 5 jaar de stad niet meer in mogen met hun dieselbus. Hij hoort het ze al zeggen: "Sorry, we komen niet meer. Zet maar een emmer neer."

'Voor kleine ondernemers met één tot vier wagens is het allemaal niet op te brengen'

'Aannemers, loodgieters, klusjesmannen zeggen straks: we gaan mooi de stad niet meer in'

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 10, pagina 11

**Graphic**

Op en rond het Foodcenter voorzien ondernemers grote, complexe problemen. Foto's hilde harshagen

**Load-Date:** October 13, 2023

**End of Document**



**Genoeg clubs, maar bijna niets mag blijven**

Het Parool

14 oktober 2023 zaterdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Amsterdam; Blz. 28, 29

**Length:** 1767 words

**Byline:** JARI GOEDEGEBUURE EN JESPER ROELE

**Highlight:** De ene na de andere nachtclub opent in Amsterdam de deuren. Toch maken veel clubeigenaren zich zorgen. Gekmakende regelgeving en gebrek aan locaties zijn een flinke domper op de feestvreugde.

**Body**

Uitgaan: Nachtleven worstelt met ruimtegebrek

Dwars door het voormalige ketelhuis van de Bijlmerbajes kruist een metalen, open trap, waarop je met een beetje fantasie de werknemers van weleer nog kunt zien rondlopen. De oude gevangenis is inmiddels grotendeels met de grond gelijkgemaakt, maar in dit overgebleven deel huist momenteel nachtclub Levenslang; bijna wekelijks dansen honderden Amsterdammers tussen oude boilers en onder een duizelingwekkend labyrint van metalen buizen.

De club past in een aanzienlijke lijst met nieuwe plekken voor nachtcultuur. Nachbar opende recentelijk in de oude Club NL, in een oude loods zit The Other Side en binnenkort opent Club Raum in een voormalige boekbinderij. En dan hebben we nog Noordwaards, Het Sieraad, Multipla en in de nabije toekomst Club Echo, in een tunnel van een parkeergarage die in aanbouw is bij de Johan Cruijff Arena.

Daartegenover staan overigens ook een aantal sluitingen, zoals vorig jaar De Marktkantine en onlangs De Schietclub, Sissi's en Lovelee. Verder is ook voor De School het einde in zicht: in januari gaan de deuren van de club in het oude LTS-gebouw in West definitief op slot.

Amsterdam eindigt met alle nieuwe danslocaties onder de streep in de plus - terwijl tot voor kort juist een kaalslag dreigde.

Voor jongeren is die nacht onmisbaar, weten ze inmiddels op het Amsterdamse stadhuis. "Het is een belangrijke uitlaatklep voor veel Amsterdammers en het speelt een cruciale rol in de vernieuwing van de Amsterdamse kunst en cultuur," zegt wethouder Touria Meliani (Cultuur). "Ook ik leerde mezelf, net verhuisd naar Amsterdam, echt kennen in de nacht, maakte vrienden voor het leven en kwam in contact met nieuwe vormen van kunst."

Een levendige en bruisende nachtcultuur, met veel samenwerking tussen kunstvormen en voldoende aanbod, is belangrijk voor de pluriformiteit en kansen die artiesten en kunstenaars krijgen. Maar bij een beperkt aantal clubs stokt die ontwikkeling, doordat er minder ruimte is voor talent, verschillende muziekstromingen en subculturen. Alleen grotere dj's krijgen dan nog de kans om te draaien, en alleen grotere kunstenaars kunnen hun werk dan nog exposeren.

Zonder de steun van verschillende Amsterdamse clubs was house-dj Joëlla Jackson (29) bijvoorbeeld nooit op de podia gekomen waar ze nu staat, zoals volgend weekend op het grote Strafwerk, naast veteraan Joris Voorn. "Je kunt niet ineens vanuit je huiskamer naar een groot evenement gaan," zegt ze. "Je moet uren kunnen maken voor een publiek, leren hoe je moet omgaan met hun energie. Zonder kleinere clubs krijg je die kansen niet zo snel."

Met de komst van alle nieuwe danslocaties neemt de concurrentie toe, terwijl het voor clubs soms al sappelen was. Zeker in de zomermaanden, tijdens het festivalseizoen, is het niet eenvoudig om volle zalen te trekken.

Toch gaan ook Robbert van der Bildt en twee compagnons zich in de strijd mengen met Noordwaarts, voorheen De Werf, dat ze omtoveren tot nachtclub met wekelijkse programmering. "Wij richten ons met house, techno en trance op een spot in het spectrum waarvan wij denken dat er nog ruimte zit," zegt hij. "Skatecafé zit natuurlijk om de hoek, maar ik denk dat je bij ons met dezelfde dj's een heel andere ervaring hebt."

De meeste nieuwe locaties lijken overigens wel een eigen niche te bedienen. Club Raum is de eerste underground queerclub, The Other Side heeft een bijzonder geluidssysteem, Nachbar is een miniclub en Levenslang heeft met de voormalige Bijlmerbajes een uitzonderlijke locatie.

**Ruimte schaars en duur**

Het Sieraad haakt juist in op het gebrek aan grotere nachtclubs. "Om de fee van de grotere artiesten te kunnen betalen, moet je meer dan duizend kaarten verkopen," zegt Folker Zwart van Het Sieraad. In het oude schoolgebouw in West, waar plek is voor ongeveer 1100 bezoekers, worden sinds kort ieder weekend feesten geprogrammeerd. "Er is vraag naar een club van dit formaat. De sluiting van De Marktkantine, vorig jaar, heeft daar ongetwijfeld aan bijgedragen."

Met alle nieuwe locaties lijkt de sector tijdens Amsterdam Dance Event, dat komende week plaatsvindt, een heropleving te kennen. Alleen zijn de problemen waar de nachtcultuur in Amsterdam mee worstelt nog niet opgelost.

Tien en twintig jaar geleden was het speelveld heel anders. Door hoge huren was in het centrum toen al geen ruimte meer voor undergroundclubs, maar de stad kampte nog wel met enorm veel leegstand. In ongebruikte panden was daardoor nog ruimte voor tijdelijke initiatieven met nachtcultuur, zelfs dicht bij het centrum, zoals en De Marktkantine in West en club Trouw in de voormalige drukkerij van de Volkskrant, Trouw en Het Parool aan de Wibautstraat.

Dat is in de afgelopen jaren razendsnel veranderd door de steeds drukkere en dichtbevolkte stad, waar ruimte schaars en duur is. De leegstand is zo goed als verdwenen; iedere vierkante meter in de stad wordt benut of zal dat binnenkort worden. De undergroundclubs worden daardoor al sinds het vorige decennium steeds meer naar de randen van Amsterdam geduwd. Alleen raakt ook daar nu de ruimte op.

Initiatiefnemers worstelen met het vinden van geschikt vastgoed; niet alleen vanwege de schaarse ruimte, maar ook door hoge huren en regelgeving. Vaak kent vastgoed niet de juiste bestemming en dat laten wijzigen is een tijdrovend en duur proces, waarvan de uitkomst onzeker is.

Daarnaast blijft de tijdelijkheid van nachtclubs een groot probleem. Aan de rand van de stad maken ze als creatieve ondernemingen gebieden die nog ontwikkeld moeten worden aantrekkelijker. De clubs ruimen vervolgens het veld zodra een gebied wordt herontwikkeld of als een eigenaar het pand wil slopen, bijvoorbeeld om er woningen te bouwen.

Op Nachbar en Het Sieraad na hebben ook alle nieuwe clubs en locaties een tijdelijk karakter. Daarnaast zijn veel van de tijdelijke plekken van een kleiner formaat, waardoor de mogelijkheden in programmering beperkt blijven. Met minder bezoekers kunnen ook minder grote artiesten worden geboekt.

Nachtburgemeester Freek Wallagh spreekt daarom van 'een mooi begin', maar blijft ook kritisch: over een paar jaar wordt volgens hem pas duidelijk of het ontstaan van deze nieuwe plekken daadwerkelijk iets heeft opgeleverd. "We moeten ervoor zorgen dat nieuwe clubs en de clubs die er al zijn zekerheid hebben. Als we ons niet richten op het behouden van bestaande clubs, dan blijft er straks niets over."

**Minder geschikte locaties**

Een van de aanjagers van de huidige reeks nieuwe clubs is Temporary Palaces, een organisatie die onder meer creatieve ondernemers koppelt aan leegstaand en betaalbaar vastgoed. Zo vonden het inmiddels gesloten Sissi's en twee van de nieuwe clubs - The Other Side en Club Raum - uiteindelijk hun plek.

De zoektocht naar zulke tijdelijke locaties is volgens medeoprichter Daan van Schaik steeds moeilijker geworden: in de paar jaar dat Temporary Palaces bestaat, zag hij het aantal locaties dat aan alle eisen voor een club voldoet almaar kleiner worden. "Ik maak me wel zorgen over de komende jaren. In alle buitengebieden van Amsterdam wordt momenteel gebouwd. Het duurt niet lang meer tot de geschikte locaties waarschijnlijk écht zijn opgedroogd."

Wethouder Meliani erkent dat de problemen met de ruimte voor nachtcultuur nog altijd niet zijn opgelost nu er nieuwe clubs bij zijn gekomen en er 'mooie plannen' voor nieuwe initiatieven liggen. "Tijdelijkheid is een gegeven in onze stad," zegt ze. "Dat blijft zorgelijk voor de nachtcultuur, want de behoefte aan ruimte én permanente plekken voor nachtcultuur blijft onverminderd groot."

Met vijftien maatregelen probeert de wethouder het tij te keren. Zo roept ze onder andere vastgoedbazen op om meer ruimte voor nachtcultuur beschikbaar te stellen. Geschikte panden binnen het gemeentelijke vastgoed zijn er namelijk nauwelijks.

Het is nog niet te zeggen of deze maatregelen al hun vruchten hebben afgeworpen. Alleen Club Echo is tot nu toe voortgekomen uit het jonge nachtbeleid. "Het is nog te vroeg om de balans op te maken," zegt wethouder Meliani. "Maar we merken wel dat nachtcultuur een serieuze factor is geworden binnen onze eigen organisatie." Meerdere afdelingen binnen de gemeente moeten gaan samenwerken om het ondernemers makkelijker te maken en er is een nachtloket opgezet waar initiatiefnemers terechtkunnen met vragen.

Toch kwamen de meeste nieuwe clubs er niet zonder slag of stoot. The Other Side zit naast een nieuwe woonwijk in de Houthavens en moest van de gemeente eerst met twaalf testevenementen bewijzen dat een club op die plek mogelijk is zonder overlast te veroorzaken. Club Raum moest vorig weekend noodgedwongen de opening uitstellen omdat nog niet alle benodigde vergunningen binnen waren. Het is nog niet duidelijk of Raum komende week, tijdens Amsterdam Dance Event, wel open kan.

**Bureaucratische muren**

Bij Levenslang in de Bijlmerbajes duurde het tweeënhalf jaar voordat ze de juiste vergunning voor nachthoreca kregen. "Die aanvraag is héél vaak heen en weer gegaan," zegt medeoprichter Jules Oostendorp. "In dat proces hebben we heel vaak tot tien moeten tellen, om vervolgens nóg een keer netjes door de hoepel te springen."

Hij neemt daarbij de ambtenaren van de gemeente niets kwalijk. Die willen wel en zijn heel meelevend, benadrukt Oostendorp meermaals. Ook zij lopen volgens hem tegen 'bureaucratische muren' op. "Ze lopen vast in hun eigen regeltjes. Computer says no, bijvoorbeeld als een vinkje in de aanvraag niet goed staat. Dat is voor ons heel frustrerend, maar voor hen net zo goed."

Voor nachtburgemeester Wallagh is dat geen onbekend tafereel: hij ziet ondernemers 'met veel expertise tegen barrières aanlopen'. "We moeten ons niet stuk staren op locaties, want er liggen nog zo veel andere hobbels op de weg," zegt hij. "Er moet bijvoorbeeld meer helderheid komen over welke vergunningen je allemaal nodig hebt en op welke termijn je die kan krijgen."

Door alle obstakels hebben de ondernemers achter Levenslang meermaals op het punt gestaan om de handdoek in de ring te gooien. Oostendorp: "Soms hebben we zelfs tot tranen aan toe bij de gemeente gestaan en aangegeven: kom op nou, we gaan hier financieel aan onderdoor. Het is echt een offer dat je brengt, omdat je ergens in gelooft en iets wil toevoegen aan de stad. Maar op deze manier gaat niemand meer zijn nek uitsteken en komen dit soort initiatieven nooit meer van de grond."

'Soms hebben we zelfs tot tranen aan toe bij de gemeente gestaan en aangegeven: kom op nou!'

'Je wil iets toevoegen aan de stad. Maar op deze manier gaat niemand meer zijn nek uitsteken'

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 28, pagina 29

**Graphic**

Nacht-burgemeester: 'Als we ons niet richten op behoud van clubs, blijft er straks niets over.' foto shutterstock

**Load-Date:** October 13, 2023

**End of Document**



**'Politie ziet reëel risico op escalatie' bij demonstratie**

Het Parool

14 oktober 2023 zaterdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Nieuws; Blz. 3

**Length:** 722 words

**Byline:** BART VAN ZOELEN

**Body**

De pro-Palestinademonstranten worden morgen nauwlettend gevolgd tijdens hun protestmars van de Dam naar het Westerpark. Extra complicatie: tegelijkertijd is er een tweede demonstratie, pro-Israël, op het Beursplein.

Dat heeft burgemeester Femke Halsema gistermiddag bekendgemaakt na overleg met politie en justitie. Voor beide demonstraties gelden strikte voorschriften. 'Gezien de actuele spanningen in het Midden-Oosten, die hier zeer voelbaar zijn, ziet de politie een reëel risico op escalatie,' schrijft Halsema aan de organisatoren van de Pro-Israëldemonstratie. De organisatoren van beide demonstraties worden gemaand aanwijzingen van de politie meteen op te volgen. 'Mede met het oog op de bescherming van uw demonstratie.'

**Verboden leuzen**

Donderdag zei Halsema al in de gemeenteraad dat een officier van Justitie, zoals vaker bij demonstraties, beoordeelt of leuzen worden gescandeerd die haatzaaien of groepen beledigen. Een tolk zal meeluisteren of verboden leuzen klinken in een andere taal.

Al net zo gebruikelijk is de eigen, herkenbare ordedienst die toezicht moet houden op het gedrag van deelnemers. Voor beide demonstraties is precies omschreven waar ze mogen plaatsvinden en hoe laat. Bij de pro-Palestinademonstratie worden door de organisatie 2500 tot 10.000 mensen verwacht. Bij de pro-Israëldemonstratie slechts 10.

Halsema vindt het belangrijk dat er vrijheid is om te demonstreren zodat lucht kan worden gegeven aan 'boosheid, spanningen en angst onder de bevolking in Nederland en Amsterdam.' Tegelijk is de vrijheid van meningsuiting niet onbegrensd. Zo is het tonen van de vlaggen van Hamas en Hezbollah niet toegestaan.

Hoe dan ook mag in Amsterdam al veel meer dan in andere Europese hoofdsteden, waar op veel plaatsen pro-Palestijns protest botweg werd verboden.

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz kondigde donderdag in de Rijksdag 'zero tolerance' voor antisemitisme aan. Een pro-Palestijnse protestgroep werd verboden omdat zij de terreur van Hamas op straat in Berlijn en Duisburg zou hebben gevierd. Aangekondigd werd ook dat wie Hamasleuzen roept of Israëlische vlaggen verbrandt, wordt vervolgd.

In Frankrijk kwam het kabinet met een verbod op alle pro-Palestijnse demonstraties nadat antisemitische incidenten hadden geleid tot enkele tientallen arrestaties. In Wenen werd een demonstratie verboden omdat de organisatie zich bediende van de leus: 'From the river by the sea, Palestine will be free' - een duidelijke oproep tot geweld, volgens de politie, omdat het erop neerkomt dat Israël van de kaart wordt geveegd.

**Op eieren**

Dat zowel demonstranten als ordehandhavers op eieren lopen, blijkt ook uit het verleden van pro-Palestinademonstraties waar nog weleens een Hamasvlag werd meegevoerd, of ophef ontstond over antisemitische leuzen. In 2014 werden bij een vreedzaam protest enkele vlaggen in beslag genomen, waarvan één van Hamas.

In 2009 ontstond na een demonstratie ophef omdat een internetfilmpje opdook waarin te horen was dat activiste Gretta Duisenberg en de SP-Kamerleden Harry van Bommel en Sadet Karabulut de tekst 'Intifada, intifada, Palestina vrij' scandeerden. Op de achtergrond riepen andere demonstranten bovendien: 'Hamas, Hamas, joden aan het gas'. De intifadaleus was niet strafbaar, oordeelde justitie een jaar later, omdat onduidelijk was wat met de leus werd bedoeld.

Die onduidelijkheid speelt nog steeds. In de gemeenteraad zei Halsema deze week dat 'free Palestine' moet kunnen, maar dat ze From the river to the sea onaanvaardbaar vindt. Strafbaar is deze uitspraak dan weer niet, bleek toen de rechter onlangs uitspraak deed over een activist die dit had geroepen tijdens een demonstratie in 2021.

**Gevaarlijk**

"We doen ons uiterste best," zegt Nicole Hollenberg van BDS, de stichting die de Pro-Palestinademonstratie organiseert. "We zijn een geweldloze en antiracistische organisatie. We willen antisemitisme ver van ons houden."

De organisatie heeft opgeroepen om alleen Palestijnse vlaggen mee te nemen. Hollenberg vindt het wel gevaarlijk om te beloven dat er geen onvertogen woord valt. De organisatie verwacht enkele duizenden mensen en dan valt het niet mee om voor iedereen verantwoordelijkheid te nemen. Gezien de penibele situatie van de Palestijnse bevolking lopen de emoties hoog op. "Het wordt heel erg verdrietig."

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 3

**Graphic**

Een pro-Palestinademonstratie op 12 oktober in Parijs. In veel Europese hoofdsteden zijn demonstraties botweg verboden. foto REUTERS

**Load-Date:** October 13, 2023

**End of Document**



**'Loslaten is niet alleen maar verdriet'**

Het Parool

14 oktober 2023 zaterdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Reportage; Blz. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35

**Length:** 1691 words

**Byline:** KIM PALMACCIO

**Highlight:** De dood is onveranderlijk, de manier om die tegemoet te treden niet. Als het moment in zicht is kiezen sommigen ervoor zelf hun afscheid te regelen. Of te markeren met een laatste feestje, zoals Willeke.

**Body**

Zondag 30 juli 2023. Willeke Molenaar (75) heeft al haar dierbare vrouwen bij haar thuis uitgenodigd. Haar kleding en schoenen worden vandaag verdeeld. Ze gaat dood (ze noemt het zelf 'overgaan') en heeft haar uitvaart van A tot Z geregeld. Toch wil ze haar afscheid ook zelf meemaken. Daarom viert ze feest, zodat ze afscheid kan nemen van haar dierbaren, en haar dierbaren van haar.

Op 1 juni van dit jaar werd eierstokkanker geconstateerd nadat ze met een opgezette buik naar de huisarts was gegaan. "De kanker was al uitgezaaid," vertelt Willeke op de 'kledingparty', zoals ze het feest heeft gedoopt. "In mijn darmen en borst, met uitzaaiingen naar de longen en lever. Het was meteen duidelijk: ik ben uitgespeeld. Wanneer precies, dat weet ik nog niet. Het zullen nog maar een paar weken zijn, maar als ik te veel pijn heb of afhankelijk word, dan neem ik liever zelf het initiatief.'

Een paar dagen voor de kledingparty nodigde Willeke haar familie en vrienden uit, nu staan ze in haar tuin om voor de laatste keer te proosten en afscheid te nemen. Als verrassing is de Jan Molenaar Big Band gekomen, waarvoor ze jarenlang zangeres was en waar ze haar inmiddels overleden man Jan ontmoette, de aanvoerder van de band.

"Ik sluit stukje bij beetje mijn leven af," zegt Willeke, "ik vind het fijn om samen te zijn met de mensen die ik liefheb. Om laatste dingen tegen elkaar te zeggen en nog een fijne tijd te hebben."

**Afscheidsfotograaf**

Het is een van de voorbeelden van de nieuwe gebruiken rond rouw en afscheid. Uitvaartbegeleider en -spreker Margot Walraven: "Bewust afscheid nemen als de dood nadert, ervaar ik voornamelijk steeds meer bij mensen die euthanasie krijgen. Ze betrekken hun naasten bij het vormgeven van de uitvaart en luisteren samen naar de afscheidsmuziek. Teksten die familieleden zullen voorlezen op de uitvaart worden bijvoorbeeld al aan de stervende voorgelezen. Dat biedt troost en zorgt voor verbinding in een heel verdrietige periode."

Afscheidsfotograaf Jacqueline Dersjant (60) is aanwezig bij de afscheidsmomenten van Willeke om ze vast te leggen. "Als iemand zich moet voorbereiden op de dood, kan dat nogal overweldigend zijn," vertelt ze. "Mensen kunnen overspoeld raken door hun emoties, bang zijn of boos, niet in staat uit te drukken wat ze voelen. Als iemand niet bang of in paniek sterft maar bewust afscheid neemt en zo de dood meer accepteert, is dat ook fijner voor de achterblijvers. Het maakt de rouw minder rauw."

Voor haar moeder in 2016 overleed, werkte Dersjant als trouwfotograaf. Ze legde het afscheid van haar moeder vast in een blog, waar ze foto's bij maakte. "In die periode werd ik soms overmand door al het geregel en verdriet. Na een halfjaar keek ik de foto's weer eens terug en zag ik opeens hoeveel lol we ook hadden en hoeveel liefde er was. Het was de mooiste tijd die ik me bewust kan herinneren met mijn moeder. Dat ik het zo goed herinner, komt omdat ik het heb vastgelegd."

Ze maakte de switch naar afscheids- en uitvaartfotografie. "Ik gun het iedereen, ook mijzelf, om op een goede manier afscheid te nemen en om de kostbare tijd die je dan hebt niet te verspillen aan verzet, maar om de tijd die er nog is zo mooi mogelijk te vullen. Dood gaan we allemaal, het is een impactvolle gebeurtenis voor de mensen die van je houden, alleen is het vaak een thema waar we angstig over struikelen. Dat taboe wil ik doorbreken."

**Muzikaal einde**

Lois, Willekes kleindochter, neemt het voortouw tijdens de kledingparty. Een voor een houdt ze de kledingstukken omhoog. "Wie wil de zwarte rok? Het suède jasje?" Er wordt omgekleed, gepast, gelachen, gehuild, de wijn vloeit rijkelijk.

"We maken er het beste van, maar het is wel moeilijk om mijn meisjes in mijn kleding te zien," zegt Willeke. Hierna is het van hen omdat ik er niet meer ben. Dat voelt onwerkelijk, want ik heb geen pijn, gelukkig. We schrijven ook samen mijn rouwkaarten. Kijk ons nou zitten, denk ik dan. Er gebeuren ontiegelijk mooie dingen als je bewust afscheid neemt. Die warmte bouwt mij op. Het geeft me rust. Ik sterf niet in angst maar met een hart vol liefde."

"Als iemand huilt, zeg ik: droog je tranen, het is oké. Zelf huil ik liever niet waar mensen bij zijn. Dat doe ik alleen met het nummer Je suis malade van Lara Fabian. Als dat opstaat, neurie ik zachtjes mee en voel ik de emotie. Dan komen de tranen."

Nederland biedt veel vrijheid in de regelgeving rondom een afscheid. De voorbesprekingen van uitvaarten veranderen, merkt uitvaartbegeleider Walraven. "Het vastgeroeste beeld - stilte, somberte, zwarte kleding en andere vaste rituelen - begint te verdwijnen. Mensen kiezen steeds vaker voor de persoonlijke benadering, met vrolijke muziek, kleurrijke bloemen, soms confetti en champagne."

Willeke heeft haar uitvaart helemaal geregeld. "Als ik vannacht ga, wat zomaar zou kunnen, wil ik niet dat iemand achterblijft met vraagtekens en verantwoordelijkheden. Ik verlaat mijn aardse bestaan begeleid door prachtige, muzikale mensen. De vleugel van Jan zal worden bespeeld, er komt een bekend jazzpianist en bassist en de Jan Molenaar Big Band speelt mooie nummers met jazzvocalisten - ik ga eruit met een muzikale bang, voor mijzelf enorm belangrijk omdat ik, door de coronapandemie, voor mijn liefste een groot muzikaal einde niet kon realiseren. Ik zal er zelf ook een soort van bij zijn op mijn eigen uitvaart: ik heb een afscheidsvideo opgenomen waarin ik mijn lieve mensen een laatste keer toespreek."

"Mijn man zei vroeger als ik volgens hem iets vergat: 'Wimpie, je bent in gebreke gebleven.' Daar moet ik soms nog steeds om lachen, ik hoor het hem nog zeggen. Nu regel ik alles naar beste eer en geweten: ik heb de inboedel en kleding verdeeld, mijn begrafenis gepland en mijn testament op orde gesteld. Als mensen iets mooi vinden in mijn huis, zeg ik: neem mee, neem mee. Alleen mijn huis wordt na mijn dood pas verkocht, een paar van mijn beste vrienden beheren de sleutel."

**Bezorgde koppies**

"Als Willeke er straks niet meer is, zal ik nog een paar keer aan haar tafel gaan zitten," zegt Marga, een van Willekes dierbaarste vriendinnen. "Waar we altijd een wijntje dronken, en naar onze lievelings-cd luisteren. Ik bewonder hoe ze deze fase doorgaat. We zijn een steun voor haar, maar daardoor is ze ook een steun voor ons. We hebben de afgelopen dagen heel mooie herinneringen gemaakt en niks onbesproken gelaten. Ik vind het nog wel moeilijk om echt over de dood te praten, mijn laatste woorden heb ik nog niet gezegd." Marga zal erbij zijn tijdens de euthanasie, vertelt ze; ze gaat een brief schrijven en die voorlezen. "Ik zal eindigen met dat ik blij ben dat ik deel mocht uitmaken van haar leven."

**Gevormd door mensen**

Willeke merkt ook hoe moeilijk haar omgeving het gesprek over de dood vindt. "We zeggen na elk bezoek 'dag dag, kus kus, ik hou van jou' maar weten niet of dat de laatste keer is dat we dat zeggen. Dat vinden ze lastig, dat zie ik aan die bezorgde koppies. Ze zien ook dat ik hard achteruit ga; ik weeg nog maar vijftig kilo. Het is geen gezicht als ik in mijn blootje sta, alles is dun en gerimpeld. Dan kijk ik in de spiegel en zeg ik: Mooltje - zo noemde ik mijn man - ik ben zo blij dat je dit niet mee hoeft te maken. Je hart zou breken."

"Ik heb een fantastisch leven gehad, met Jan leefde ik voor tien. Ik was nog lang niet klaar met leven, maar het is goed zo. En afscheid nemen is ook helemaal niet zo erg. Dat klinkt misschien gek voor sommige mensen, en natuurlijk ben ik af en toe verdrietig, ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik dat niet ben. Maar loslaten is niet alleen maar verdriet, er komt ook heel veel liefde bij kijken. Ik voel me gezien en geliefd - meer dan ooit tevoren. Lange tijd dacht ik dat ik een individu was, dat ben ik natuurlijk ook, maar ik word gevormd door de mensen om me heen en daar kom ik nu pas echt achter. Zonder die warme steun in mijn rug van al mijn lieve mensen was ik helemaal nergens geweest. Bewust tijd samen doorbrengen in de laatste fase van je leven werkt troostend en zo liefdevol. Dat ik dit mag meemaken vind ik waanzinnig mooi, dat wens ik iedereen."

Toch kan ze de boel nog niet compleet loslaten, geeft ze toe. "Na de kledingparty kocht ik diezelfde nacht nog een nieuw suède jasje met een mooie top en broek met wijde pijpen erbij. Die moeten dan maar opnieuw verdeeld worden. Mijn laatste woorden zullen zijn: oordeel niet, maar zie elkaar en wees lief. Heb een mooi leven. Gisteren was gisteren, vandaag is vandaag, morgen is morgen."

"Kus kus, dag dag."

Willeke overleed op 21 september 2023.

**NIEUWE MORES**

Van 1570 ondervraagde Nederlanders in een onderzoek van DELA en Markteffect uit 2022 zei 30 procent wensen voor hun uitvaart te hebben opgeschreven. Daarnaast willen veel mensen graag vastleggen hoe ze herinnerd worden: 34 procent wil laatste woorden voor hun dierbaren opschrijven, 32 procent wil een verzameling van wijsheden vastleggen. Met name jonge mensen tussen de 25 en 39 staan daarvoor open.

Uitvaartbegeleider Margot Walraven: "Mensen willen voor en na het afscheid de persoon die overlijdt herkennen hoe de persoon was. Zo'n persoonlijke benadering maakt de uitvaartbranche ook anders: we worden steeds meer planners van een evenement."

"Een trend is het bourgondische thema," zegt fotograaf Jacqueline Dersjant. "De levensgenieter, gevierd op een mooie locatie met goed eten en lekkere wijnen. Een afscheid is nu vaker gericht op het vieren van het leven van de overledene, eten en drinken spelen daarin een grote rol."

Eten en drinken bij rouwrituelen en uitvaart is het thema van de tentoonstelling 'Een lekkere dood', tot 11 februari 2024 te zien in Museum Tot Zover op De Nieuwe Ooster (Kruislaan 124). Ook de foto's van Dersjant zijn er te zien. "Alleen al de naam van die tentoonstelling laat zien dat taboes rondom de dood verdwijnen."

'Er gebeuren ontiegelijk mooie dingen als je bewust afscheid neemt'

'Als mensen iets mooi vinden in mijn huis, zeg ik: neem mee, neem mee'

'Ik voel me gezien en geliefd - meer dan ooit tevoren'

'Zelf huil ik liever niet waar mensen bij zijn'

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 28, pagina 29, pagina 30, pagina 31, pagina 32, pagina 33, pagina 35

**Graphic**

'Als ik vannacht ga, wil ik niet dat iemand achterblijft met vraagtekens en verantwoordelijkheden.'

Willeke Molenaar: 'We maken er het beste van, maar het is wel moeilijk om mijn meisjes in mijn kleding te zien.'

**Load-Date:** October 13, 2023

**End of Document**



**Technische aandachtspunten**

De Telegraaf

14 oktober 2023 zaterdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** LIFESTYLE; Blz. 13

**Length:** 180 words

**Body**

Kijk op autovisie.nl voor het laatste autonieuws

Hyundai Ioniq

Electric

Eén euveltje komt bij de elektrische Ioniq een heel enkele keer voor. De auto laadt dan niet als gevolg van aanslag op de punten in de oplaadaansluiting in de auto. Dat is te zien; heel voorzichtig wegschrapen met een klein mesje of een schroevendraaiertje is al voldoende om dit op te lossen. Tja... denk daar maar eens aan als het je ineens overkomt.

Nissan Leaf

Natuurlijk heeft Nissan een uitstekende naam als het gaat om kwaliteit en betrouwbaarheid. Dat geldt voor de Leaf niet anders. Een lekke band of iets dergelijks kan natuurlijk altijd gebeuren, maar klachten of euvels die met de techniek en de aandrijving verband houden, zijn domweg niet bekend.

Volkswagen

e-Golf

Zoals bij veel elektrische auto's komt het ook bij de e-Golf weleens voor dat de laadkabel niet loskomt. Mechanische ontgrendeling is mogelijk met behulp van een zogenoemde Microswitch. Het instructieboekje brengt uitkomst. Het kan nooit kwaad om dit in alle rust eens uit te proberen, dan weet je het alvast!

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 13, 2023

**End of Document**



**BuZa probeert Nederlanders uit Gaza te krijgen, Amerikanen kunnen weg**

NRC.nl

oktober 14, 2023 10:07 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 190 words

**Byline:** Liam van de Ven

**Highlight:** Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken poogt via „diplomatieke kanalen” om „samen met internationale partners” het terughalen van Nederlandse burgers uit de Gazastrook…

**Body**

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken poogt via „diplomatieke kanalen” om „samen met internationale partners” het terughalen van Nederlandse burgers uit de Gazastrook mogelijk te maken. Het contact met de Nederlanders „wordt bemoeilijkt door slechte verbindingen en stroomuitval”, zo schrijft het ministerie op zijn website . Er zijn momenteel ten minste tien Nederlanders aanwezig in Gaza, aldus minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot (CDA) gisteravond bij talkshow *Op1* . Ze zei weinig te kunnen betekenen voor Nederlanders in Gaza zolang er geen grensovergang open gaat.

De Gazastrook is hermetisch afgesloten, zowel aan de grens met Egypte als met Israël. Er zijn nog veel buitenlanders aanwezig in het gebied. Volgens persbureau AFP heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld dat Israël en Egypte een overeenkomst hebben bereikt om Amerikaanse staatsburgers uit Gaza te laten vertrekken, via de enige grensovergang tussen Gaza en Egypte, bij Rafah.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: VN: 1.300 gebouwen in Gaza verwoest door luchtaanvallen, 9250 woningen vernietigd of onbewoonbaar

**Load-Date:** October 15, 2023

**End of Document**



**Ode aan demiezerdag**

Trouw

14 oktober 2023 zaterdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Tijdgeest; Blz. 30, 31, 32, 33, 35

**Length:** 2588 words

**Byline:** ONNO HAVERMANS

**Highlight:** Trouw-journalist Onno Havermans schrijft veel over water. Drassig Nederland was gewend dat snel af te voeren maar leert nu, gedwongen door periodes van droogte, om het langer vast te houden. De volgende les: gelukkig worden van gemiezer.

**Body**

Heerlijk, het regent. Niet gedacht dat ik deze zin ooit zou opschrijven.

Hij is, eerlijk gezegd, ook maar een eenzijdige uitleg van mijn gemengde gevoelens. Natte kleren, modderige bospaden, plassen op het wegdek die vervaarlijk opspatten als er een auto doorheen rijdt: regen roept ook volop ergernissen bij mij op. Om nog maar te zwijgen over verrassende lekkages in ons huis, dat echt wel waterdicht is; bij sommige straffe buien sijpelt het water hoe dan ook naar binnen.

Toch ben ik regen steeds meer gaan waarderen sinds ik schrijf over water, als onmisbare bouwsteen van de natuur. Zonder water groeien planten niet en overleven dieren niet, zeker wij mensen kunnen niet zonder. Kraanwater, het luxe water in flessen in de supermarkt en het water voor de gewassen op de akkers, het komt allemaal uit natuurlijke bronnen. En die bronnen moeten worden aangevuld. Nu wereldwijd de gletsjers smelten draagt regen daar in steeds grotere mate aan bij.

Er is iets geks aan de hand met de regen. Het hemelwater valt nu anders dan ik - zestiger inmiddels - gewend ben. Plensbuien waren er altijd. Juist uit mijn kinderjaren herinner ik me hoe we soms ongenadig natregenden, onderweg naar school of, net wat prettiger, terug naar huis, waar droge kleren lagen, een handdoek en de warme kachel. Maar zo vaak kwam dat niet voor. Meestal viel de regen in minuscule druppeltjes, langzaam maar gestaag, en dat duurde soms de hele dag of langer.

Nu loop ik op een zonnige zondagmorgen door het bos bij Maarn. De paden zijn droog, er ligt nergens modder. Toch vertoont de grond sporen van waterstromen. De regen die hier afgelopen week is gevallen, heeft zich razendsnel een weg gebaand naar lager gelegen delen. Er is vast wel wat in de bodem gezakt, maar veel kan dat niet zijn.

Ik ben hier voor een reportage met Jessica den Outer, de 26-jarige aanjager van Rechten voor de Natuur. De stichting Bos dat van zichzelf is, een groep al net zo gedreven jongeren, brengt hier op een perceel van vijf hectare in de praktijk wat de jonge milieujuriste bepleit: weeg ook het belang van de natuur mee bij beslissingen en zet de mens niet voortdurend centraal.

**Ze liep steevast op laarsjes**

Fotografe Judith Jockel sjouwt met haar apparatuur en een opgerold groen scherm, waarmee ze voor een bevreemdend effect zal zorgen tijdens de shoots van Den Outer. Zwaar werk, maar ze blijft vrolijk, want het gezelschap is goed en het weer prachtig, terwijl het najaar toch echt al is begonnen. Ze is binnenkort jarig, vertelt Jockel, en in haar jeugd liep ze dan steevast op laarsjes, omdat het vaak regende en er plassen bleven staan.

Kijk, zij heeft die herinnering dus ook.

Nederland heeft al vier kurkdroge zomers achter de rug. Met ertussenin, twee jaar geleden, zware hoosbuien en overstromingen, die in Duitsland en België meer dan honderd dodelijke slachtoffers maakten en in Zuid-Limburg grote materiële schade veroorzaakten. Dit jaar viel het met de droogte reuze mee, maar een ouderwetse >> >> zomer was het niet. Na een nat begin regende het niet meer in het voorjaar. Toen er vanaf half juli weer buien vielen, ging dat hard. Daarna schoten de temperaturen omhoog en viel er af en toe een stevige bui.

Wen er maar aan, extreem weer is het nieuwe normaal, blijkt uit de nationale klimaatscenario's die het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) deze week presenteerde. Dat kan geen verrassing meer zijn. De extremen staan haaks op elkaar en zorgen voor wisselende problemen. Bij de wateroverlast van zomer 2021 bleken eerder genomen beschermingsmaatregelen - hogere dijken en ruimte voor de rivier - ternauwernood toereikend. De droge zomer die daar in 2022 op volgde, bracht boeren en scheepvaart in grote problemen en zette de drinkwatervoorziening op scherp.

Wateroverlast is voor Nederland niets nieuws. Van oudsher is het ingesteld op het verwerken van veel water. Het overgrote deel van het laag gelegen land bestond aanvankelijk uit moerassen, waar de Rijn en zijrivieren met behulp van honderden kreken, beken en stroompjes afwaterden. De eerste bewoners die zich hier vestigden, zochten hoger gelegen zandplaten of wierpen zelf terpen op. Gaandeweg polderden ze het moeras in.

Sloten en afwateringskanalen voeren het water steeds efficiënter af. Vanaf de dertiende eeuw regelen waterschappen die waterhuishouding, te beginnen met het Hoogheemraadschap van Rijnland dat in 1255 is opgericht. Aanvankelijk had elk gebied rond een waterloop (vaak ij, ee of aa genoemd, wat allemaal water betekent) zijn eigen waterschap, het waren er duizenden. Nu zijn er nog 21 grote waterschappen over.

**Mythische proporties**

Nederland maakte internationaal naam met zijn 'strijd tegen het water'. De inpoldering van de Zuiderzee, voltooid met de Afsluitdijk in 1932, en de Deltawerken die de Zeeuwse en Hollandse kust beschermen, afgerond in 1997 met de Maeslandtkering in de Nieuwe Waterweg, vergrootten die faam tot bijna mythische proporties.

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken de waterschappen samen met Rijkswaterstaat verder aan de verbetering van 1500 kilometer dijken en vierhonderd sluizen en gemalen. Behalve tegenhouden draait het om snel afvoeren van water. In 1993 stond het water gevaarlijk hoog in de Waal en stroomde de Maas in Limburg enkele keren over, in januari 1995 werden 250.000 inwoners en 1 miljoen dieren uit voorzorg geëvacueerd uit dorpen in het Gelderse rivierengebied, omdat de dijken langs de rivieren onder grote druk stonden. Dankzij het project Ruimte voor de Rivier stroomt zulk hoogwater sneller het land uit.

Daar komt bij dat de landbouw sinds de tweede helft van de vorige eeuw vraagt om een snelle afwatering van de bodem, met name in het vroege voorjaar. Sinds de schaalvergroting, gevolg van de druk die is gelegd op voedselzekerheid, worden veel zwaardere tractoren en machines gebruikt dan voorheen. Die mogen niet wegzakken, dus zijn brede en strakke sloten gegraven om te voorkomen dat water op akkers en weides blijft staan.

**Kussens veenmos vol regenwater**

Tijdens een rondrit door de Peel, op de grens van Noord-Brabant en Limburg, laat Wim van Opbergen me zien welke gevolgen dat kan hebben. Als voorzitter van Werkgroep Behoud de Peel legde hij de basis voor de stikstofuitspraak van de Raad van State, die in 2019 een eind maakte aan het Programma Aanpak Stikstof en de uitstootvergunningen van intensieve landbouwbedrijven die daaronder vielen.

De werkgroep maakt zich nu sterk voor een ander waterbeleid, met vergunningen voor het oppompen van grondwater en minder sloten. Blijft het systeem zoals het is, dan verdwijnen ook de laatste 6000 hectare (van ooit 30.000) hoogveen die nu in beschermd Natura 2000-gebied liggen, waarschuwt Van Opbergen. Hoogveen, dat bestaat uit kussens van veenmos die regenwater vasthouden, verschroeit bij ontwatering. Het oxideert als het in aanraking komt met zuurstof in de lucht. Daardoor komt broeikasgas vrij en daalt de bodem.

Van Opbergen wijst me op de vele haspels met sproeislangen en tientallen 'beregeningsputten' die om de paar honderd meter aan de randen van akkervelden zijn geslagen. Het opgepompte water is niet alleen meer bedoeld voor de teelt van groente en fruit, maar ook voor graszoden, bloembollen en sierbomen, die veel meer water nodig hebben. Lang niet alle putten staan op de kaart en de vraag is wie er toezicht op houdt.

Droogte is een nieuw fenomeen in Nederland waterland. Er valt regen genoeg, zelfs elk jaar wat meer dan daarvoor, blijkt uit data van het KNMI. Maar de buien zijn minder voorspelbaar en vaak veel heftiger dan vroeger, met tussendoor langere periodes zonder neerslag. Wanneer miezert het nou nog een hele dag lang?

Nog altijd is 1976 een uitschieter in de statistieken, met een neerslagtekort van 340 millimeter bij het ingaan van het winterseizoen op 1 oktober. Maar deze eeuw werden langdurige periodes van droogte structureel. Zelfs dit jaar ligt het neerslagtekort boven het gemiddelde, ondanks de ogenschijnlijk natte zomer, blijkt uit de Droogtemonitor van het KNMI. 2018 en 2022 behoren tot de vijf droogste jaren, gemeten vanaf 1906.

De Droogtemonitor geeft het neerslagtekort weer op basis van gevallen neerslag en het water dat door toedoen van bomen en planten verdampt. Het KNMI legt het verschil daartussen vast van april tot oktober. Na september neemt de groei van planten snel af en daarmee ook de verdamping. Neerslag die dan valt, vult het grondwaterpeil makkelijker aan.

In periodes met een groot neerslagtekort valt er dus niet alleen weinig regen, ook de verdamping is hoog. Dat put de watervoorraad in de bodem uit. En als de grondwaterstand daalt, moeten planten - zowel natuurlijke begroeiing als geteelde gewassen - dieper 'graven' met hun wortels. Boeren helpen hun gewassen door ze op droge dagen te beregenen met opgepompt grond- of oppervlaktewater, waardoor het grondwaterpeil nog sneller zakt, net als dat van plassen en meren.

De waterschappen zijn druk bezig om oplossingen te vinden voor problemen die ze nog niet hadden voorzien. Zo herstelt waterschap Rijn en IJssel met hulp van Arcadis de oorspronkelijke loop van de Baakse Beek op Landgoed 't Medler in de Achterhoek, om het water langer in het landschap vast te houden. Oorspronkelijk bestaat de Achterhoek uit doorstroommoerassen. Maar veel beken zijn in de tweede helft van de vorige eeuw verlegd en rechtgetrokken, om ontwatering ten behoeve van de landbouw te stimuleren, zei omgevingsmanager Louisa Remesal van het waterschap me vorig jaar bij een bezoek aan het landgoed. De grondwaterstand is daardoor met liefst een halve meter gezakt.

De rechtlijnige beek heeft de Achterhoekse boeren uit de armoede gehaald, vertelde Remesal. Maar intussen stond de slotgracht rond Huis 't Medler zonder water en dus was de fundering gaan rotten. We liepen over de voormalige oprijlaan met statige beuken aan weerszijden. Een bord waarschuwde voor vallende takken. De bomen gaan dood omdat er in de greppels erachter geen water staat. Op de stammen groeien zwammen; het naderende einde zorgt ook weer voor nieuw leven.

De boeren op het landgoed, allemaal pachters, zien nu het belang in van een hogere waterstand. Droogte vormt een grotere bedreiging. Op basis van oude kaarten ontwierp landschapsarchitect Leonieke Heldens van Arcadis een ondiepe slenk dwars door de weilanden, waarin het water veel langer blijft staan dan in de rechte beek die binnenkort wordt afgesloten en gedempt. De slenk is begroeid met inheemse kruiden uit maaisel van een naburig landgoed, zei Heldens, die moeten voorkomen dat de watercrassula, een invasieve exoot die de Baakse beek nu overwoekerd, ook hier doordringt. Ze wees me op de verharde voordes in de bodem, waardoor landbouwmachines de slenk kunnen doorwaden.

**In de stroming zwemmen windes**

Ook waterschap Hunze en Aa's laat zijn beken weer meanderen door het Drentse en Groningse landschap. Dijkgraaf Geert-Jan ten Brink en directeur Harm Kupers namen mij op sleeptouw door hun gebied, dat kampt met een bijzonder probleem: de lozing op de Eems gebeurt onder 'vrij verval' en kan dus alleen bij eb. Als het stormt op de Noordzee, kan het water in de beken niet weg. In Drenthe zijn bergingsgebieden aangewezen en beekdalen en natuurgebieden mogen overstromen met overtollig water. In samenspraak met Het Drentsch Landschap laat het waterschap de Hunze meanderen.

De natuur profiteert volop. De Hunze slingert nu in het buitengebied van Gieterveen in een wijde boog langs een overbodig geworden stuw die het eerder tegenhield. In de stroming zwemmen windes, stekelbaarzen en >> >> aaltjes mee; de trekvis paait op beschutte plekjes in de beek en zwemt dan weer naar zee. Langs de kant bloeien kruiden en waterplanten als paardenbloem en lisdodde.

In Groningen gedijt de natuur door het minder diep maken van de daar stromende Drentse Aa - omgekeerde zandwinning, noemt de dijkgraaf dit - en het verwijderen van stuwen, waardoor de rivierprik is teruggekeerd en bevers er naar hartenlust bouwen.

**Terugverlangen naar vroeger?**

Sinds juli 2020 ben ik verslaggever natuur & landschap voor Trouw. Ik ben geen bioloog of ecoloog, dus ik leer van elke ontmoeting en het is bepaald geen straf om reportages te maken zoals in de Peel, op Landgoed 't Medler en langs de Hunze en de Drentse Aa. Het enthousiasme van de mensen die ik ontmoet, de eenvoud van de oplossingen en het effect daarvan op de natuur, ik vind het prachtig.

Betekent dit dat ik terugverlang naar vroeger? Dijkgraaf Ten Brink stelde me gerust: beekdalen zijn bedoeld om in de winter water op te vangen. Logisch dus dat waterschappen ze herstellen. Net zoals ze op veel plaatsen de sponswerking van de bodem proberen te verbeteren. Maar water vasthouden kan net zo goed met moderne middelen. Op een zonnig terras in Nijmegen legde Robin Lomulder, specialist hydrologie bij Fugro, me uit hoe regenwater kan worden opgeslagen in de bodem. De natuur doet dat vanzelf, zeker bij gestaag vallende regen. We kunnen haar een handje helpen als het opeens stortregent, en dan ook nog op een ongunstig moment. Hij tekende het voor me uit in mijn notitieboekje: regenwater dat je in diepere lagen injecteert, kun je oppompen in een droge periode. Niet overal, maar de Nederlandse bodem is op veel plaatsen geschikt, verzekerde hij me.

Klinkt goed. Maar het is toch ook weer techniek, net als dijken en dammen, stuwen en gemalen. Ze zorgen voor veiligheid en brengen het water waar we het willen hebben, maar ze vragen onze doorlopende aandacht en geregeld versterking, want de natuur is grillig en soms onvoorspelbaar, zoals de verschrikkelijke damdoorbraken in Libië onlangs lieten zien. Al zal het hier in Nederland zo'n vaart niet lopen.

Maar het grondwatersysteem heeft zijn grens bereikt, schreef minister Mark Harbers (VVD, infrastructuur en waterstaat) aan de Tweede Kamer. Bioloog Maarten Veldhuis, adviseur bij waterschap Vallei en Veluwe, legde me uit hoe dat zit. Op de Veluwe wordt grondwater onttrokken voor drinkwater, landbouw en industrie, aan de randen stroomt water weg via sloten en kanalen en door de aangeplante ontginningsbossen, die het stuifzand op de Veluwe moeten vasthouden, verdampt veel meer dan 150 jaar geleden. Daar valt niet tegenop te regenen.

Nu zie ik de druppels vallen. Het mocht wel weer, de planten in de tuin die zelfs nu in oktober nog kleurrijk bloeien, kunnen het goed gebruiken. Het gaat allemaal niet zo hard, gelukkig. De hoosbuien van augustus zorgden voor veel nattigheid, maar veruit het meeste water spoelde snel weg en wat dieper in de bodem bleef de grond nog lang droog. Nu spoelt een fijn miezerbuitje het stof weg, er is geen sprake van stroming, de grond blijft nat en het water zakt geleidelijk omlaag.

Op deze manier vult de regen vanzelf de grondwaterstand aan. Is het genoeg? Ik weet het niet. Maar het is goed om te zien hoe de natuur te werk gaat, precies zoals milieujuriste Jessica den Outer bepleit. Laat maar vallen die miezerbui, desnoods dagenlang.

Heerlijk, het regent. <<

Onno Havermans (Boxtel, 1960) studeerde aan de School voor de Journalistiek in Utrecht en werkt vanaf 2001 voor Trouw. Eerder was hij verslaggever voor onder meer het Haarlems Dagblad en Leidsch Dagblad. Met een groep Trouw-redacteuren won hij in 2009 De Tegel voor een serie over de leegloop van het platteland. Sinds juli 2020 schrijft hij over natuur & landschap.

De rechtlijnige beek haalde de boeren uit de armoe en liet bomen sterven

Het enthousiasme, de eenvoud van de oplossingen, ik vind het prachtig

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 30, pagina 31, pagina 32, pagina 33, pagina 35

**Load-Date:** October 13, 2023

**End of Document**



**Voor altijd Madonna**

Trouw

14 oktober 2023 zaterdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Tijdgeest; Blz. 10, 11, 12, 13, 14, 15

**Length:** 1943 words

**Byline:** THALOEN VERWEIJ

**Highlight:** Madonna zit veertig jaar in het vak. Haar jubileumtour begint deze zaterdag in Londen. Thaloen Verweij (50), groot fan, bleef haar al die jaren trouw. Soms tegen wil en dank. Waarom? 'Ze gaf me het vertrouwen dat ook ik mijn plek in de wereld wel zou vinden.'

**Body**

Het was aan de Costa del Sol. Zomer 1985, ik was 12. Mijn vader kocht een cassettebandje voor me: Like a Virgin van Madonna. Voor zover ik het me herinner, heb ik er niet bijzonder vaak naar geluisterd. De muziek maakte weinig los. Toch werd er een zaadje geplant. Anno 2023 ben ik nog altijd een groot liefhebber van Madonna, een echte fan.

Wanneer de Madonna-vonk precies op mij is over-gesprongen, kan ik niet zeggen. Midden jaren tachtig waren de videoclips van Material Girl en Like a Virgin niet van tv te slaan. Ik keek nieuwsgierig, maar nog niet met de opwinding van een fan. De middelbare school veranderde alles. Minstens een van de meisjes én een jongen in mijn klas noemden zich Madonna-fan. De eerste kleedde zich als haar idool, met grote oorbellen en heel veel armbandjes. Met de jongen, Bas, was ik bevriend. Hij woonde schuin tegenover mij, we fietsten samen naar school en maakten vaak samen huiswerk. Dan luisterden we naar muziek, ook van Madonna.

Of we het ooit over haar hadden? Waarschijnlijk niet, want volgens mij hadden we het nooit ergens over. Wel herinner ik me dat hij een Madonna-dekbed had, in de stijl van True Blue.

Op enig moment ben ik me ook Madonna-fan gaan noemen; vooral omdat in mijn zoekende puberbrein het idee had postgevat dat dat erbij hoort, fan zijn van iets of iemand. En omdat ik het leuk vond om iets gemeen te hebben met die andere Madonna-fans in mijn klas. Een oppervlakkige beslissing, met de uitwerking van een vliegwiel.

Feit is dat ik voor mijn dertiende verjaardag, in de zomer van 1986, maar één cadeau op mijn verlanglijst had staan: de soundtrack van Who's that Girl, een film met Madonna in de hoofdrol, waarvoor ze ook een aantal nieuwe nummers had gemaakt. Bij het ontbijt kreeg ik de lp, de rest van de ochtend bracht ik bij de platenspeler door.

**meezingen op de achterbank**

Dat was pas het begin. Enkele jaren later, in maart 1989, maakte ik met mijn ouders en zus een roadtrip door Californië. Daardoor had ik het geluk dat ik het album Like a Prayer op de dag van verschijnen kon aanschaffen in zo'n enorm Amerikaans warenhuis. In de weken daarvoor was Madonna geregeld onderwerp van discussie in de media, mede door de videoclip van Like a Prayer, waarin ze danst voor brandende kruisen en een zwarte heilige zoent. Voor Pepsi reden een reclamedeal met de zangeres op te zeggen.

In de Amerikaanse huurauto kon ik de cd helaas niet draaien, maar op de radio was Like a Prayer ongeveer elk uur te horen. Op de achterbank zong ik trots mee. Dit was toch maar mooi 'mijn' Madonna: een superster die niet bang was om tegen heilige huisjes te trappen. En zich niet verontschuldigde. Die eigenzinnigheid vond - en vind - ik inspirerend.

Een jaar later mocht ik met een oom en mijn zus naar de Blond Ambition Tour in de Kuip. In de weken ervoor zat ik mezelf voor de tv gek te maken met opgenomen videofragmenten van Vogue en Express Yourself (samen met Ray of Light nog altijd mijn favoriete nummers). Van het concert zelf herinner ik me niet veel, behalve dat het fantastisch was en dat ik dagenlang schor was. En dat we bijna te laat kwamen, omdat mijn oom zo nodig eerst nog moest eten. De tourposter die ik op straat van een reclamebord pulkte, koester ik nog altijd.

**Schaamteloze flirt**

Niet veel later kwam In Bed with Madonna uit. De documentaire bracht het fenomeen Madonna tijdens de Blond Ambition Tour nog eens uitgebreid in beeld, plus een flinke dosis drama. We zagen ongemakkelijke beelden van haar toenmalige minnaar Warren Beatty en een schaamteloze flirt met Antonio Banderas. We zagen Madonna reageren op een oproep van de paus om haar show te boycotten. Johannes Paulus II noemde de tournee 'satanisch', onder meer vanwege de uitvoering van Like a Virgin waarin Madonna zichzelf seksueel naar een hoogtepunt leek te werken.

Met mijn moeder toog ik naar de bioscoop om het spektakel te bekijken. Als jonge homo-in-de-kast vond ik vooral ook de scènes met de dansers interessant. Deze voornamelijk gay mannen kregen alle ruimte om te laten zien wie zij waren, en dat was op het hoogtepunt van de aidsepidemie zeker niet vanzelfsprekend, al helemaal niet in de VS. Ook in Nederland waren gay rolmodellen zeldzaam.

Het absolute hoogtepunt van haar succes, en van mijn liefde voor Madonna, situeer ik op de trappen van het festivalpaleis in Cannes bij de première van deze film. De wereld lag letterlijk aan haar voeten. Ik zag een vrouw die alles kon: haar werk maakte mij en vele anderen gelukkig. Bovendien was ik ervan overtuigd dat haar kunst bijdroeg aan een betere wereld waarin iedereen wat meer zichzelf kon zijn.

Voor mijn 18-jarige zelf was dat een bemoedigende boodschap: ze gaf me het vertrouwen dat ook ik mijn plek in de wereld wel zou vinden.

Wat ik ook zag: een hardwerkende superster die altijd camera's op zich gericht wist. De druk moest enorm zijn. Dus als ik in mijn ouderlijk huis weer eens keihard een Express Yourself-remix luisterde, vroeg ik me weleens af of ik Madonna misschien niet een keer moest uitnodigen om eens langs te komen in de Zuid-Hollandse polder. Misschien zou een beetje rust haar goed doen. Een absurde gedachte, al was ik ervan overtuigd dat het een goed idee was. Madonna zou mijn goede intenties ongetwijfeld herkennen. >>

>> Enkele maanden later verliet ik mijn ouderlijk huis om te gaan studeren in Amsterdam. Het werden leerzame en productieve jaren, voor mij én voor Madonna. Haar projecten volgden elkaar in hoog tempo op: de albums Erotica en Bedtime Stories, het Sex-boek, de film Evita. Ik vond het allemaal prachtig, ook al ging de waardering voor Madonna van het grote publiek en critici door een diep dal.

Ray of Light (1998) hielp me door een turbulente tijd. Ik was net afgestudeerd, verveelde me kapot in mijn eerste baan als psychologisch onderzoeker op een luchtvaartinstituut en was misselijkmakend verliefd op een Amerikaan. Hij moet mij ook best leuk hebben gevonden, want hij liet zich niet afschrikken door mijn obsessie voor het nummer Frozen, het cd-singeltje dat ik non-stop beluisterde.

En toen mijn moeder in de zomer van dat jaar stierf, was Madonna dankzij dit album opnieuw een van mijn steunpilaren. Als een goede vriendin die precies aanvoelt wat je op moeilijke momenten nodig hebt.

**in een serieuze dip**

Pas in 2001 had ik de kans om voor de tweede keer naar een Madonna-concert te gaan. De Drowned World Tour in Berlijn. Dronken van voorpret stapte ik met twee vrienden op de trein. Tijdens de terugreis enkele dagen later zat ik in een serieuze dip. De show vol elektrische gitaren en punk-outfits had bepaald niet aan mijn torenhoge verwachtingen voldaan: ik vond het deprimerend en zwaar, terwijl ik me had verheugd op een uitbundig feestje. De kater duurde zeker een maand.

Mijn liefde voor Madonna werd door de jaren heen vaker op de proef gesteld. In dit kader zwijg ik graag over haar werk als acteur en regisseur. En toen ik de dertig was gepasseerd vond ik het ook wat kinderachtig en gênant om fan te zijn van wie dan ook. Maar het moeilijkst vond ik enkele muzikale missers van Madonna, in het bijzonder de albums MDNA (2012) en Rebel Heart (2015): ze kwamen onpersoonlijk en onbezield op mij over.

Maar wat doe je eraan als een idool je teleurstelt? Weinig. Ik heb het geprobeerd, afstand nemen van Madonna en mijn fan-zijn. Maar zo werkt het niet. Ik kan mezelf nog zo koeltjes opstellen, zodra iemand een flard van kritiek op haar durft te uiten, schiet ik in de verdediging. Hoe bedoel je 'Madonna is niet de allerbeste zangeres'!? Ik ben nog steeds boos op Jan Smit, die Madonna direct hard aanviel na een minder geslaagd optreden op het Eurovisie Songfestival in 2019.

Mijn liefde voor Madonna is fel en hardnekkig. Het heeft vast te maken met de lange geschiedenis die ik inmiddels met haar deel, haar muziek en al die herinneringen. Ze hoort er gewoon bij. Een familielid zet je ook niet zomaar aan de kant, toch? Ik vermoed dat de reflex om Madonna te verdedigen nooit meer verdwijnt. Kritiek op haar door een plastisch chirurg verbouwde gezicht vind ik te makkelijk, het gaat voorbij aan wat ze allemaal is: zanger, danser, acteur, relschopper, actievoerder, zakenvrouw en moeder. Mijn idool.

In februari 2020 pakte ik de trein naar Londen, waar een droom in vervulling ging. De kaart voor de Madame X Tour had me een klein fortuin gekost, maar van die uitgave heb ik geen moment spijt gehad.

Locatie van het optreden: de London Palladium, een soort schouwburg, veel intiemer dan de gebruikelijke arena's en Ziggo Domes. Bij het betreden van de zaal kon ik een enkel traantje niet onderdrukken, Madonna zou straks vlak voor me op het podium staan. Ik vond het bijna net zo spannend als toen ik bij mijn allereerste Madonna-concert op de tweede ring in de Kuip stond.

**Strijdlustig als altijd**

Het werd een legendarische avond, niet in de laatste plaats dankzij de uitbater van het theater. Iets voor het einde van de show en net na de wettelijke sluitingstijd van 23.00 uur, ging de stekker uit de versterker en werd het gordijn op het podium neergelaten.

Strijdlustig als altijd liet mijn favoriete superster haar avond niet zomaar kortsluiten. Dus zong ze, zonder versterking en begeleid door haar dansers, het laatste nummer in het felle zaallicht. Het publiek, dat de hele avond keurig op stoelen had gezeten, was niet meer te houden en rende naar het podium. Die vijf minuten was ik dichter dan ooit bij mijn idool. Samen zongen we I Rise.

700 euro? Koopje.

Slechts twee weken later zat ik alwéér voor honderden euro's in een theater. In Parijs, tien rijen van Madonna. Het werd een volstrekt andere avond dan in Londen. Ik genoot, maar de 61-jarige ster had het zichtbaar zwaar. Ze deed als een bezetene haar best en maakte grapjes met couturier Jean-Paul Gaultier op de eerste rij, toch kon ze niet verbloemen dat bepaalde bewegingen veel pijn deden. Binnen een jaar is ze dood, schoot het door me heen.

De verklaring achteraf was een opluchting: Madonna had een knieblessure én een coronabesmetting. Een paar dagen na mijn bezoek aan Parijs kwam de Madame X Tour vroegtijdig ten einde; de gemeente verbood bijeenkomsten van grote groepen mensen. Madonna kon zich dankzij de pandemie richten op haar herstel.

Nu, drieënhalf jaar later, begint in Londen de volgende tournee: de Celebration Tour, om te vieren dat Madonna veertig jaar in het vak zit.

Ik hou mijn hart vast. De aanloop naar deze concertreeks was omineus. In de repetitieperiode werd de superster bewusteloos afgevoerd naar het ziekenhuis, naar verluidt vanwege een bacteriële infectie. Tientallen optredens in de VS werden afgezegd.

**Madonna als familie-uitje, vreselijk**

Begin december doet het circus Amsterdam aan. Natuurlijk ben ik erbij, maar mijn verwachtingen zijn bescheiden: het optreden in de Ziggo Dome zal ongetwijfeld wat afstandelijk aanvoelen. Bovendien vrees ik het Rolling Stones-effect: een zaal vol mensen die er 'een keer bij willen zijn' in plaats van echte fans. Madonna als een uitje voor de hele familie, vreselijk.

Ontmoet heb ik Madonna nooit, dat is denk ik maar goed ook. Van het idee alleen al krijg ik het benauwd. Want wat moet ik tegen haar zeggen?

Misschien zou ik haar bedanken. Want zonder Madonna was ik vast een ander mens geweest. <<

Thaloen Verweij (Haastrecht, 1973) is onlineredacteur bij Trouw. Hij studeerde psychologie in Amsterdam.

Speelde Madonna ook een rol in uw leven? Reacties (max. 150 woorden) zijn welkom via tijdgeestreacties@trouw.nl Graag naam en woonplaats vermelden.

'Mijn' Madonna durfde tegen heilige huisjes te trappen

Zo dicht bij haar was ik nog nooit. We zongen I Rise.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 10, pagina 11, pagina 12, pagina 13, pagina 14, pagina 15

**Load-Date:** October 13, 2023

**End of Document**



**Naar een betoverend sprookjesfestival of op safari door de Achterhoek? Dit zijn de perfecte uitjes voor de herfstvakantie**

AD/Algemeen Dagblad.nl

14 oktober 2023 zaterdag 05:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 2374 words

**Byline:** Joost de Poel, Silvijn Stokman

**Body**

Het is weer herfstvakantie! Ga je niet op reis, maar heb je wel zin in dagjes uit of een paar uurtjes vertier? De Gelderlander neemt je bij de hand met een lijst vol tips voor aantrekkelijke uitjes in de regio. Niet te ver van huis, altijd kidsproof en zonder dat het - in de meeste gevallen - pijn doet in je portemonnee.

REGIO ARNHEM

Ineens oog in oog met wolharige mammoet

Bijzonder. Bij Burgers’ Zoo zijn vanaf zaterdag naast de vertrouwde tijgers, apen en pinguïns ook dieren te bewonderen die hier leefden in de ijstijd. Verspreid door het Arnhemse park kunnen bezoekers negentien soorten spotten die - op ware grootte - speciaal voor Burgers’ zijn gemaakt. Wat te denken van de wolharige mammoet (die ontzagwekkend groot is), of de dwergolifant (die verrassend klein blijkt te zijn).

Bij elk dier staat een bord vol wetenswaardigheden. Scan met je telefoon de QR-code en ‘Snowy de poolvos’ neemt jonge en oude avonturiers mee op een audiotour. Kinderen kunnen ook zelf de handen uit de mouwen steken als aspirant-archeologen of kunstzinnige neanderthalers: zo kunnen ze mammoetkiezen en -botsplinters opgraven. Niet leuk genoeg? Dan is er de kans om grottekeningen te maken met lichtgevende neonstiften.

Bas Lukkenaar van Burgers’ Zoo vertelt over de levensgrote mammoet die te zien is bij de dierentuin.

Overal sprookjes!

Ook in Arnhem deze herfstvakantie: het Sprookjesfestival. Voor de vijftiende keer alweer. Er zijn honderd activiteiten (denk aan: voorstellingen, films, workshops, speurtochten) verspreid over vijftig plekken. Het festival begint zaterdag om 13.00 uur (en duurt tot 22 oktober) met een parade door het centrum, waarna het festijn uitwaaiert over de stad. Én over de regio, want ook in Doorwerth, Oosterbeek en Doornenburg staan sprookjes centraal. Opvallend is ook de Sprookjeskaravaan die in verschillende wijken langskomt.

‘Dansen als een zwaan’

Het Studiotheater van Introdans (aan de Vijfzinnenstraat 82 in Arnhem) wordt donderdag omgetoverd tot een dansruimte voor kinderen. Een docent neemt hen mee in de wondere wereld van Introdans.

Zij bewegen op muziek van Swan Lake als voorproefje op de gelijknamige familievoorstelling die vanaf 16 december overal in Nederland in theaters te zien zal zijn. Tussen 10.00 en 15.00 uur zijn er workshops waarvoor kinderen zich kunnen inschrijven.

Pumptracken, of toch kangoojumpen?

Lekker sporten in de herfstvakantie? Keuzes genoeg. In Arnhem is er een waaier aan sportactiviteiten. Die zijn onder meer te vinden op deze site. In het aanbod vind je bijvoorbeeld een middag waarop je kunt pumptracken bij Valkenhuizen (16 oktober, 15.00 uur). Pumptracken? Dat is over een hobbelige baan racen met je crossfiets, mountainbike, stuntstep, of skates. Maar het is ook mogelijk om te gaan kangoojumpen, oefeningen doen op speciaal verende schoenen (Rijkerswoerd, 15 oktober, 11.00 uur).

De film ‘Klara’s gekke treinavontuur’ is te zien is op het Cinekid Festival.

REGIO NIJMEGEN

In pyjama naar de opblijffilm

Cinekid, het grootste film- en mediafestival voor kinderen, strijkt in de herfstvakantie neer in LUX in Nijmegen. Ook het Arnhemse filmhuis Focus toont het programma. In de Nijmeegse bioscoop zijn verschillende workshops. Zoals griezelgrime, waarbij kinderen leren hoe ze bloederige nepwonden maken. Altijd handig voor Halloween. Ook is er een ‘opblijffilm’ waar ze in pyjama naartoe mogen. Dit jaar is dat Wallace and Gromit: the curse of the were-rabbit. Voor alle leeftijdsgroepen is er een filmprogramma.

Het kinderboekenfeest

Voorstellingen voor kleuters én grotere kinderen, workshops theater maken, gesprekken met schrijvers en van échte illustratoren leren striptekenen, of mooie kaarten maken. Cultuurhuis de Lindenberg in Nijmegen gonst van de activiteiten op zondag 15 oktober tijdens het Kinderboekenfeest.

Voor voorstellingen en workshops moet je een kaartje kopen, maar er is ook een gratis doorlopend programma in het cultuurhuis. Met knutselen, voorleessessies, een tentoonstelling, een fotolocatie en signeersessies.

Naar het Afrika Museum, nu het nog kan!

Nog een tip deze herfstvakantie. Ga naar het Afrika Museum. Nu het nog kan! Want over niet al te lange tijd sluit de attractie in Berg en Dal de deuren. Misschien wel voorgoed, nu een conflict tussen de exploitant en de eigenaar hoog is opgelopen.

Het Afrika Museum heeft traditiegetrouw een familieprogramma tijdens schoolvakanties. En er is natuurlijk de vaste opstelling in het binnen- en buitenmuseum waar het hedendaagse en het oude Afrika worden getoond. Ook een aanrader: de tentoonstelling In schitterend licht over hedendaagse kunst. Tijdens de herfstvakantie kunnen kinderen meedoen met workshops, een gids geeft rondleidingen.

Alles over mysterieuze zwarte gaten

De nachtelijke hemel wijst zeelieden de weg, inspireert kunstenaars, voedt godsdiensten en prikkelt wetenschappers. Inmiddels weten we dat er ook veel is dat we níet kunnen zien. Zoals zwarte gaten die alles opslokken.

Toch wist hoogleraar Heino Falcke van de Radboud Universiteit zwarte gaten te laten zien. De boeiende tentoonstelling Into the black hole toont hoe kunstenaars en wetenschappers van verschillende generaties en culturen de kosmos verbeelden en het begrip van zwarte gaten verschillende vormen aanneemt. Kunstwerken en installaties geven de bezoekers een kosmische ervaring. De tentoonstelling is in de tijdelijke locatie van het Valkhof Museum aan het Keizer Karelplein.

‘Into the black hole’, een boeiende tentoonstelling in de tijdelijke locatie van Valkhof Museum.

Het geheim van de paddenstoel

Wat is een herfstvakantie zonder paddenstoelen? Ook dit jaar houdt IVN Rijk van Nijmegen zijn altijd goed bezochte paddenstoelenexcursie. De wandeltocht is op zondag 15 oktober in Heumensoord. Meerdere ervaren natuurgidsen staan klaar om het publiek mee te nemen door het bosgebied tussen Nijmegen en Malden en te vertellen over de geheimen van de paddenstoel.

Laat het kanon van de Bastei bulderen

Museum de Bastei is gevestigd aan de Waalkade in een verdedigingstoren uit de 16de eeuw. Het is de schatkamer van de Nijmeegse natuur én historie, en vertelt over het leven in en aan de rivier. Tegelijkertijd is het gebouw zelf een ‘dwaalhof’ vol geschiedenis.

Tijdens de herfstvakantie wordt het verleden tot leven gebracht. Kinderen kunnen het kanon laten bulderen met Kanonnen Karel, ze ontmoeten Professor Bombasticus en kruipen in de huid van een musketier. Ook kunnen ze de geheimen van de Bastei ontdekken, zoals Romeinse muurresten. Mensen zonder hoogtevrees kunnen op het glazen balkon uitkijken over de rivier.

Nostalgie in Leeuwen

Een vakantieprogramma voor kinderen en nostalgie voor de oudere generatie. Dat biedt Museum Tweestromenland in Beneden-Leeuwen. De streekgeschiedenis van Maas en Waal is er te zien. Erg in trek is de wisseltentoonstelling De jeugd van toen, jeugdcultuur 1960-2000, die laat zien hoe de volwassenen van nu indertijd opgroeiden. Met veel foto’s en muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

In deze Maand van de Geschiedenis zijn er extra workshops voor kinderen. Zoals foto’s en lijsten maken op de ouderwetse manier. Ook kunnen jonge uitvinders wetenschappelijke proefjes doen.

Kinderen op onderzoek op het drijvend eiland van het GeoFort.

REGIO RIVIERENLAND/VALLEI

Met blote voeten voelen waar telefoon van is gemaakt

Een plek om te spelen, weer iets wijzer te worden en te ontdekken. Ga eens kijken in GeoFort, het themapark vlakbij Herwijnen. Hier leren kinderen spelenderwijs alles over de aarde, energie en water. Nieuw is het grondstoffenpad Telephone Trail.

Daar kunnen bezoekers tijdens een wandeltocht op blote voeten uitvogelen welke materialen zijn verwerkt in een mobiele telefoon. Mensen die alles weten over afvalscheiden hebben een interactief spel bedacht: straks weet jij precies in welke container het lege literpak chocomel moet. Of dat versleten paar sportsokken. ⁠

Open NK Wild BBQ op de Hoge Veluwe

Ook in deze regio is een paddenstoelenexcursie. Of wil je liever naar een workshop herfstfotografie? Of toch sfeer proeven bij het Open NK Wild BBQ? Het kan allemaal tijdens de Wilde Weken op nationaal park De Hoge Veluwe. Zo dicht bij huis, maar je gaat er vaak niet zomaar naartoe. Wat te denken van de kinderrondleiding in het ruim honderd jaar oude Jachthuis Sint Hubertus?

Tijdens een herfstspeurtocht kun je een voederplank maken voor vogels in de tuin. Voor fijnproevers: geniet na een wandeling van heerlijke wijnen en ‘wilde hapjes’ in het Park Paviljoen. Nog een laatste tip: met een natuurgids anderhalf uur op excursie, op zoek naar (sporen van) wild.

De aloude boksbal was vorig jaar populair bij jongeren op de Jaarmarkt in Opheusden.

Slenteren over de jaarmarkt

Wie herfstvakantie zegt, roept in Opheusden in één adem: tijd voor de Jaarmarkt. Die vormt op woensdag 18 en donderdag 19 oktober het hoogtepunt van de Winkelweek in het centrum van het dorp. Voor inwoners en mensen die ooit uit Opheusden zijn vertrokken, is het feest één grote reünie.

Maar ook voor bezoekers die het dorp niet kennen, is het goed toeven. Slenter een paar uur langs de talrijke marktkramen. Op zoek naar meer spanning? Je kan er bungeejumpen. Voor de kleintjes: zelf een mini-graafmachines besturen en zandhopen verplaatsen.

Sportieve vakantie

Het zal deze herfstvakantie niet alleen in Ede gebeuren, vast en zeker op meer plekken. Maar op sportpark Peppelensteeg, de thuisbasis van voetbalvereniging Blauw Geel’55, kunnen kinderen van 7 tot en met 12 jaar zich in elk geval op dinsdag 17 oktober heerlijk uitleven. Met een voet-, hockey- of een tennisbal, het maakt niet uit. Van 12.00 tot 15.30 uur zijn er speelveldjes uitgezet.

En gaat het regenen? Dan wordt het sportfeestje 100 meter verderop gevierd in sporthal De Peppel. In Tiel kan de jeugd op donderdagochtend lekker korfballen, hockeyen en freerunnen in sporthal De Betuwe. De iets ouderen (vanaf groep 5) zijn ’s middags aan de beurt. Kijk voor info op: sportservice-ede.nl

Kasteel Amerongen kan deze herfstvakantie in het donker worden ontdekt tijdens een Zaklampentocht.

Spannend! Zaklampentocht door kasteel (zonder ouders)

Even iets heel anders. Ben je ooit in Kasteel Amerongen geweest? Misschien wel, maar vast niet met een zaklamp voor een tocht door het pikdonkere gebouw. Dat kan op 17, 18 en 19 oktober. Spannend, maar helemaal niet eng, verklapt de gids alvast.

Ouders of grootouders mogen niet mee naar binnen. Zij kunnen in het schemerdonker (tussen 19.00 en 20.00 uur) een wandeling maken door de kasteeltuin.

REGIO ACHTERHOEK/LIEMERS

Wildvlag in top

Wild eten is een traditie in de Achterhoek en liefhebbers weten de liefst 37 restaurants die dit jaar meedoen aan ‘Wild eten in de Achterhoek’ massaal te vinden. Al 43 jaar bundelen de chef-koks uit deze regio de krachten om liefhebbers te laten genieten van een fijn stukje reerug, paté, of hazenbout.

Vaak worden arrangementen aangeboden met bijpassende wandelingen in de buurt. Het gaat hierbij trouwens niet alleen om het nuttigen van wildgerechten, maar ook om producten als kruiden, paddenstoelen en groenten die bij de lokale boeren wordt ingekocht. Kijk op: wildetenindeachterhoek.nl

Op safari in de Achterhoek

Ja, het kan echt, op herfstsafari door de Achterhoek. Liefhebbers van wild en buitenleven kunnen terecht in het buitengebied van Winterswijk, waar elektrische buggy’s verhuurd worden bij Energiepark Ratum aan de Scholtemaatweg.

Er is ruimte voor maximaal vijf personen per buggy. Er is een prachtige route beschikbaar van zo’n 30 kilometer door het Nationaal Landschap, deels over zandwegen. En wie geluk, geduld en scherpe ogen heeft, ziet hazen, konijnen, reeën en roofvogels voorbijkomen. Alleen digitaal te boeken.

‘Prins Maurits’ wandelt in vol ornaat door Bredevoort.

Met prins Maurits door historisch Bredevoort

Prins Maurits is een historische figuur, die zich ook met Bredevoort heeft moeten bemoeien tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het vestingstadje in het hart van de Achterhoek is op zich al een bezoek waard, maar wie wil er niet bij de hand genomen worden door de hoogheid zelf, die beeldend verhalen kan vertellen en locaties aan kan wijzen waar ‘het’ allemaal gebeurd is.

Wie niet veel met ‘koninklijke bloede’ heeft, kan ook meewandelen met Hendrickje Stoffels. Voor meer informatie en aanmelding, mail naar: vvvbredevoort@gmail.com. O, bijkomend voordeel, de hond mag mee tijdens de wandeling.

Survivaltocht langs planten groter dan jezelf

De herfstvakantie hoeft echt niet saai te zijn. Zeker niet voor kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 12 jaar. Op woensdag 18 oktober kunnen de jonge avonturiers aan de bak vanuit Zevenaar. IVN-gidsen staan klaar voor een survivaltocht door de Lobberdense Waard in het buitengebied. Deelnemers banen zich een weg door planten die soms groter zijn dan zijzelf.

Sporen zoeken van allerlei wilde dieren? Oog in oog staan met grote grazers? Het kan. Met je laarzen en je regenjas aan zijn de jonge avonturiers op alles voorbereid. Start is op de parkeerplaats bij de Nova Zorgboerderij in Pannerden. Opgeven via ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek

REGIO MAASLAND

Een topdag buiten in de klei en modder

Een paddenstoelenbingo, insectenhotels knutselen, appels persen, boomklimmen en nog veel meer: dat is wat je te wachten staat bij Natuurfeest Tongelaar, hét buitenfeest voor het hele gezin in de boomgaard en weides rondom Kasteel Tongelaar in Mill.

Terwijl de kinderen zich vermaken, kunnen de ouders ontspannen bij kampvuurmuziek van La Bande Dessinée in de Goei Leven Weide. Dit alles onder het genot van een hapje en drankje, met groentes uit het Land van Cuijk en thee-melange van eigen kruiden.

Tickets voor kinderen à € 6,- zijn verkrijgbaar via de website van Brabants Landschap (ouders gratis). Ook dit jaar mogen weer 50 kinderen waarvan de ouders het niet zo breed hebben gratis meedoen. Voor meer informatie, ga naar: www.natuurfeesttongelaar.nl

Betoverend heksenfestival in Westerbeek

Ben jij ooit in aanraking gekomen met een heks? Op HXtival maak je kennis met de wereld van de hekserij, door middel van lezingen, workshops, muziek en het snuffelen langs de kraampjes en rituelen.

Je kunt op kruidenwandeling met de Kruidenheksen, je kunt je eigen grimoire maken, je onder laten dompelen in een bosbadervaring of de workshop jaarwiel lopen volgen. Ga voor alle informatie naar: www.hxtival.nl

**Load-Date:** October 14, 2023

**End of Document**



**Gewoon geluk gehad**

de Volkskrant

14 oktober 2023 zaterdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Magazine; Blz. 30, 31, 32, 33, 34, 35

**Length:** 2108 words

**Byline:** BOR BEEKMAN

**Highlight:** Meestal mijdt Robert De Niro de pers, maar voor Martin Scorseses epos Killers of the Flower Moon wil de acteur één tafeltje journalisten te woord staan. Op zijn manier dan, want een prater is hij niet. Behalve als het over Trump gaat.

**Body**

Interview

Als het kon, zou je Robert De Niro willen beetpakken. Hem even door elkaar schudden; het in een grijze polo en groen colbert gestoken lijf van de 80-jarige acteur oogt er nog voldoende robuust voor. Om dan kalm, doch ferm, in zijn gezicht te zeggen dat geluk er he-le-maal niks mee te maken heeft. En dat hij, gevraagd naar zijn talent, niet kan volstaan met de opmerking dat hij 'gewoon geluk' heeft gehad.

In theorie zou het mogelijk zijn: De Niro zit op anderhalve meter afstand, aan de overzijde van de tafel. Maar zoiets hoort niet. Ook is er de assistent, een man van middelbare leeftijd die zich na hun binnenkomst in de hotelkamer schuin achter De Niro posteerde, als een waakhond, vervolgens een rol Oreo-koekjes openscheurde en nu, al kauwend, het gezelschap aan tafel - een Duitse, Zweedse, Canadese, Australische en Nederlandse journalist - op zijn blanco blik trakteert.We proberen het nog eens, met een vraag.

U stelt dat geluk zo'n groot deel uitmaakte van uw carrière. Maar u ging toch ook verder dan de meeste andere acteurs?

Het hoeft niet exact te worden benoemd, De Niro weet waarop ik doel. De vele maanden die hij doorbracht in Sicilië bijvoorbeeld, om zijn accent te scholen voor zijn spel als de jonge Vito Corleone in The Godfather II. Of hoe hij zich dan weer tussen de staalwerkers begaf voor de rol van gebutste Vietnamveteraan in The Deer Hunter. Saxofoon leerde spelen voor New York, New York, of daadwerkelijk dag én nacht als taxichauffeur werkte voor Taxi Driver. En - mogelijk de meest olympische acteerprestatie ooit - zijn lichaam eerst tot dat van een waarlijk gevechtsklare bokser trainde voor Raging Bull, om er vervolgens op 'pastatournee' door Italië 30 kilo aan te eten voor de tweede helft van die met een Oscar (zijn tweede) bekroonde rol, als vechter Jake LaMotta eenmaal in verval is. Waarbij ook nog kan worden vermeld dat het De Niro zélf was die zijn vriend Martin Scorsese ervan overtuigde dat er een film zat in LaMotta's memoires, iets waar de op dat moment vanwege een zware cocaïneverslaving in het ziekenhuis opgenomen regisseur eerst niets voor voelde.

Dat was allemaal geluk?

De Niro lijkt even te peinzen. 'Ik heb geluk', zegt hij, 'dat ik het soort persoon ben dat in stáát is om dat te doen. Met geluk bedoel ik ook dat ik gelukkig was bij het nemen van beslissingen. Niet altijd trouwens. Maar dat Marty (Scorsese, red.) en ik al die films samen hebben gedaan, dat is ook geluk. Als kind kenden we elkaar al, van hallo, hoe is het? We kwamen uit verschillende delen van dezelfde buurt in Manhattan. Ik sta daar weleens bij stil, hoe waanzinnig het is dat we zoveel jaren later nog steeds zo'n relatie hebben. Ja, ik heb veel geluk.'

En dan perst hij zijn lippen iets op elkaar en trekt hij zijn wenkbrauwen op; een vrije variatie op zijn aan legio rollen herinnerende 'it is what it is'-blik. Er zijn vast meer mensen die zo kunnen kijken. Maar als De Niro het doet, zit je al bijna in een film.

Hij is geen prater, nooit geweest ook. Beter met andermans woorden dan die van hemzelf, en meer senang - voor de bühne althans - in de huid van een ander. Dat hij dus niet het soort acteur is dat zichzelf de hele tijd verkoopt als een fascinerend mens, zei De Niro daar ooit over. Want als je acteur was, kon je niet óók een persoonlijkheid zijn, zo hield hij zich voor, al bij zijn eerste stappen in het vak.

Toen De Niro eens werd gevraagd voor het What I've Learned-interview van Esquire, waarin beroemdheden hun opgedane levensinzichten delen, werd de klassieke rubriek van het Amerikaanse tijdschrift bij hoge uitzondering aangevuld met een 'inzicht' van Jodie Foster. Die vond haar gesprekken met De Niro eerst maar saai, toen ze met hem optrok voor haar rol als minderjarige straatprostituee in Taxi Driver. Tót hij haar - Foster was 12 en al een gevierd Disney-kindster - leerde hoe je tijdens een dialoog kon improviseren, door gewoon een lunch lang losjes te keuvelen als de personages uit de film. 'Dat veranderde mijn leven', besloot ze haar ode in Esquire. Waarop De Niro dan weer typisch op z'n De Niro's reageerde: 'Zei Jodie dat? Ik kan me er niets van herinneren.'

Robert Anthony De Niro (1943) groeide op in het kunstenaarsmilieu van Greenwich Village, hartje Manhattan. De enige zoon van schilders Virginia Admiral en Robert Henry De Niro, die twee jaar na zijn geboorte uit elkaar gingen. Hij zwierf als kind veel over straat, ook in de wat ruigere buurten zoals Little Italy, waar hij vanwege zijn bleke gelaat de bijnaam 'Bobby Milk' tooide. Vader De Niro, die na zijn scheiding openlijk als homoseksueel leefde, maakte kortstondig naam als talentvol abstract expressionistisch schilder, maar brak nét niet door. Op latere leeftijd voelde De Niro senior zich overschaduwd door de roem van zijn acterende zoon: eigenlijk had men bij de familienaam eerst aan de schilder moeten denken. Nadat senior begin jaren negentig overleed, besloot De Niro diens New Yorkse atelier geheel in staat te houden, als een soort museum. Ook maakte hij een documentaire over zijn vader, Remembering the Artist: Robert De Niro, Sr. (2014), en worden diens schilderijen permanent geëxposeerd in zijn restaurants.

Meestal mijdt de acteur de pers, op wat korte optredens na, in zo'n om de twee minuten door reclame onderbroken Amerikaanse televisieshow. Maar in Cannes, waar Scorseses vanaf volgende week in de Nederlandse bioscopen vertoonde epos Killers of the Flower Moon afgelopen mei in wereldpremière ging, staat de acteur één tafeltje journalisten wat van zijn tijd af.

Wat beschouwt hij zelf als zijn moeilijkste rol?

'Even denken... hmm, ik weet niet. Ik heb nu net aan een film gewerkt die heel moeilijk was, omdat ik twee personages speelde. Dat was met regisseur Barry Levinson.' In Wise Guys, naar een script van Goodfellas-auteur Nicholas Pileggi, is De Niro (in 2024) te zien in een dubbelrol als maffiakopstuk Vito Genovese én diens rivaal Frank Costello. 'De dialoog tussen die twee, dat was wel het lastigste wat ik de laatste jaren heb gedaan. Al was het Osage leren, voor Killers of the Flower Moon, ook heel moeilijk. Een voor mij totaal vreemde taal, die ik niet alleen moest spreken, maar écht moest kennen. Zodat het er ook uitzag alsof ik het kende.'

De historische speelfilm over een serie moorden in het indianenreservaat van het Osage-volk, in de jaren twintig van de vorige eeuw, is de tiende speelfilm van Scorsese met zijn oude muze De Niro. Die speelt de sinistere koeienondernemer en zelfverklaard 'indianenvriend' William 'King' Hale, een man die een spil vormt bij de uitbuiting en achterstelling van de door olievondsten op hun grondgebied in Oklahoma plots schatrijk geworden Osage-families. Mogelijk de grootste schoft die De Niro ooit vertolkte; hooguit één trede onder psychopaat Max Cady, al bezat die veroordeelde verkrachter en jurist uit Cape Fear tenminste nog enig rechtsbesef.

De Niro, over hoe je zo'n intens slecht mens gestalte geeft: 'Ik kan niet begrijpen hoe iemand tot zulke daden in staat is, maar ik begrijp wel dat Hale vond dat hij er het récht toe had. Hale vindt eigenlijk dat de Osage hem dankbaar moeten zijn. Hij houdt toch van ze? En dat hij van ze profiteert, dat is volgens hem gewoon hoe het hóórt te zijn.'

Klinkt als een Trump-achtige persoon, merkt een van de journalisten aan tafel op. Als je dat muntje in de acteur werpt, weet je wat je krijgt. Dat hij de Republikeinse presidentskandidaat het liefst in het gezicht wilde slaan, waarschuwde De Niro in een filmpje uit 2016 ('hij is een hond, een varken'), waarna Trump op het toenmalige Twitter noteerde dat de acteur een 'individu met een laag IQ' was. De verbale vete ging de wereld over. En de burgemeester van het Zuid-Italiaanse Ferrazzano liet weten dat De Niro, mocht Trump worden verkozen, altijd welkom was om terug te keren; overgrootvader Giovanni Di Niro verliet het plaatsje in 1887 in de hoop op een betere toekomst in de Verenigde Staten, waar de migratiebeambte op Ellis Island per abuis een De noteerde in plaats van de Di.

De Niro veert meteen op, bij het T-woord. 'O absoluut, Trump! Maar dat hij zó slecht zou zijn als president had ik toch niet verwacht. Ik haatte hem wel, zoals zoveel mensen hem haatten, maar zonder me te realiseren hoe waarlijk ongevoelig en dom hij is. Sociopathisch, als je het zo zou willen noemen. En dat was dan de president van ons land. Áls hij nog een keer terugkomt, dan is het over. Beschavingen komen en gaan...'

Of je zijn nieuwste film met Scorsese kunt vergelijken met Taxi Driver, in de zin dat beide films moderne westerns zijn, oppert iemand aan tafel. 'Hmm, dat is interessant ja... Maar ik ging iets anders zeggen, over eh, fascisme. Ik denk dat Trump slechts het gezicht is. Hij bracht het naar boven. En hij is ziek in zijn hoofd.'

Valt Killers of the Flower Moon, over de brute achterstelling van de Osage, te beschouwen als een politiek statement? 'In zekere zin... Maar misschien kan Marty die vraag beter beantwoorden. Hij is heel eloquent.'

Die tien speelfilms met Scorsese hadden er makkelijk meer kunnen zijn. 'Neuh', antwoordde de acteur slechts, op het verzoek of hij in was voor Bill the Butcher in Gangs of New York of Frank Costello in The Departed; vervolgens gingen die rollen naar Daniel Day Lewis en Jack Nicholson. En toen De Niro vroeg of Scorsese de maffiakomedie Analyze This wilde regisseren, antwoordde de regisseur: die film hebben we al gemaakt, en die heet Goodfellas.

Over de rolkeuze van De Niro heeft menigeen zich verbaasd, zeker in de laatste decennia: hele slierten flauwlollige en platte komedies, van de Focker-cyclus (Meet the Parents, Meet the Fockers, Little Fockers) tot het alom verfoeide Dirty Grandpa ('een absoluut carrièredieptepunt', aldus de Volkskrant). Zijn Hollywoodcarrière dient, zo lijkt het althans, ook als een financiële ader onder De Niro's vastgoedpakket, zijn New Yorkse restaurants en het door hem opgezette Tribeca Film Festival. Vorig jaar, toen de acteur van zijn echtgenote scheidde, liet zijn advocaat weten dat haar cliënt zo hard werkte om de alimentatie te kunnen betalen.

Kort voor zijn afreizen naar Cannes werd De Niro vader van een dochter, zijn zevende kind, met voormalig vechtsportkampioen en vriendin Tiffany Chen (45). Anderhalve maand later zou hij zijn 19-jarige kleinzoon verliezen, aan een overdosis drugs.

Scorsese - eveneens 80 - duikt geregeld op in de TikTokfilmpjes van zijn dochter Francesca. Dat is niks voor hem, zegt De Niro. 'Ik ken het wel hoor, TikTok. Ik let erop dat een van mijn kinderen er niet te veel op zit. Zelf doe ik niet aan internet: ik zie het niet, hoor het niet, wil het allemaal niet weten. Mijn indruk is dat het een hoop mensen kwaad doet. Misschien zit ik ernaast, er is vast ook een positieve kant. Maar al die informatie waar kinderen toegang tot hebben... Kinderen zijn gevoelig. Ze raken gedeprimeerd, en plegen zelfmoord. Misschien ook vanwege de pandemie, de laatste jaren. Maar wat heb je er nou aan? Ik hoef niks met het internet te maken te hebben. Dat kan natuurlijk niet als je in de echte wereld leeft.' Hij grijnst. 'Maar í­k kan dat wel.'

Hoe rigoureus De Niro zich kon voorbereiden op filmrollen blijkt ook uit enkele van zijn bewaard gebleven originele scripts, die de acteur een aantal jaar geleden aan het Harry Ransom Center in Texas doneerde. Bladzijden vol onderstrepingen en suggesties en opmerkingen van de acteur aan zichzelf, met twee kleuren pen. Ook die ene pagina van het door Paul Schrader geschreven script van Taxi Driver zit erbij, waarin antiheld Travis Bickle droog-oefent met zijn wapenarsenaal. Maar nog zónder dat ene zinnetje you talkin' to me?, dat De Niro later op de set toevoegde. Spiegelding hier? pende de acteur erbij: de kiem van de geïmproviseerde scène waarin zijn personage zich voor de spiegel tot zichzelf richt.

'Soms', zegt De Niro, gevraagd of hij vaak meemaakt dat mensen hem met zijn eigen filmcitaten aanspreken, zoals dat fameuze 'you talkin' to me?' 'Maar ook weer niet zó vaak. Hmm, zelden eigenlijk.'

De Niro's assistent staat op uit zijn stoel, de halve rol koekjes in zijn hand; het gesprek zit erop. Vlug nog een vraag: zijn acteurs op de set weleens geïntimideerd door zijn staat van dienst?

De mondhoeken van de acteur bewegen zich karakteristiek naar beneden. 'Nee, die zien vanzelf dat ik het ze niet moeilijk ga maken. Met mij heb je geen drama, behalve í­n de scène.'

'Met geluk bedoel ik ook dat ik gelukkig was bi j het nemen van beslissingen'

'Áls Trump nog een keer terugkomt, dan is het over. Beschavingen komen en gaan...'

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 30, pagina 31, pagina 32, pagina 33, pagina 34, pagina 35

**Graphic**

Cape Fear

Meet the Fockers

Taxi Driver

Goodfellas

The Deer Hunter

Raging Bull

**Load-Date:** October 13, 2023

**End of Document**



**Madonna gaf mij het vertrouwen dat ook ik mijn plek in de wereld zou vinden**

Trouw.nl

14 oktober 2023 zaterdag 10:23 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 2036 words

**Byline:** Thaloen Verweij

**Body**

Madonna zit veertig jaar in het vak. Haar jubileumtour begint deze zaterdag in Londen. Thaloen Verweij (50), groot fan, bleef haar al die jaren trouw. Soms tegen wil en dank.

Het was aan de Costa del Sol. Zomer 1985, ik was 12. Mijn ­vader kocht een cassettebandje voor me: Like a Virgin van Madonna. Voor zover ik het me herinner, heb ik er niet bijzonder vaak naar geluisterd. De muziek maakte weinig los. Toch werd er een zaadje geplant. Anno 2023 ben ik nog altijd een groot liefhebber van Madonna, een echte fan.

Wanneer de Madonna-vonk precies op mij is over­gesprongen, kan ik niet zeggen. Midden jaren tachtig ­waren de videoclips van Material Girl en Like a Virgin niet van tv te slaan. Ik keek nieuwsgierig, maar nog niet met de opwinding van een fan. De middelbare school veranderde alles. Minstens een van de meisjes én een jongen in mijn klas noemden zich Madonna-fan. De eerste kleedde zich als haar idool, met grote oorbellen en heel veel armbandjes. Met de jongen, Bas, was ik bevriend. Hij woonde schuin tegenover mij, we fietsten samen naar school en maakten vaak samen huiswerk. Dan luisterden we naar muziek, ook van Madonna.

Of we het ooit over haar hadden? Waarschijnlijk niet, want volgens mij hadden we het nooit ergens over. Wel herinner ik me dat hij een Madonna-dekbed had, in de stijl van True Blue.

Thaloen Verweij (Haastrecht, 1973) is onlineredacteur bij Trouw. Hij studeerde psychologie in Amsterdam.

Op enig moment ben ik me ook Madonna-fan gaan noemen; vooral omdat in mijn zoekende puberbrein het idee had postgevat dat dat erbij hoort, fan zijn van iets of iemand. En omdat ik het leuk vond om iets gemeen te hebben met die andere Madonna-fans in mijn klas. Een oppervlakkige beslissing, met de uitwerking van een vliegwiel.

Feit is dat ik voor mijn dertiende verjaardag, in de ­zomer van 1986, maar één cadeau op mijn verlanglijst had staan: de soundtrack van Who’s that Girl, een film met Madonna in de hoofdrol, waarvoor ze ook een aantal nieuwe nummers had gemaakt. Bij het ontbijt kreeg ik de lp, de rest van de ochtend bracht ik bij de platenspeler door.

Meezingen op de achterbank

Dat was pas het begin. Enkele jaren later, in maart 1989, maakte ik met mijn ouders en zus een roadtrip door ­Californië. Daardoor had ik het geluk dat ik het album Like a Prayer op de dag van verschijnen kon aanschaffen in zo’n enorm Amerikaans warenhuis. In de weken daarvoor was Madonna geregeld onderwerp van discussie in de media, mede door de videoclip van Like a Prayer, waarin ze danst voor brandende kruisen en een zwarte heilige zoent. Voor Pepsi reden een reclamedeal met de zangeres op te zeggen.

In de Amerikaanse huurauto kon ik de cd helaas niet draaien, maar op de radio was Like a Prayer ongeveer elk uur te horen. Op de achterbank zong ik trots mee. Dit was toch maar mooi ‘mijn’ Madonna: een superster die niet bang was om tegen heilige huisjes te trappen. En zich niet verontschuldigde. Die eigenzinnigheid vond – en vind – ik inspirerend.

Een jaar later mocht ik met een oom en mijn zus naar de Blond Ambition Tour in de Kuip. In de weken ervoor zat ik mezelf voor de tv gek te maken met opgenomen videofragmenten van Vogue en Express Yourself (samen met Ray of Light nog altijd mijn favoriete nummers). Van het concert zelf herinner ik me niet veel, behalve dat het fantastisch was en dat ik dagenlang schor was. En dat we bijna te laat kwamen, omdat mijn oom zo nodig eerst nog moest eten. De tourposter die ik op straat van een reclamebord pulkte, koester ik nog altijd.

Schaamteloze flirt

Niet veel later kwam In Bed with Madonna uit. De documentaire bracht het fenomeen Madonna tijdens de Blond Ambition Tour nog eens uitgebreid in beeld, plus een flinke dosis drama. We zagen ongemakkelijke beelden van haar toenmalige minnaar Warren Beatty en een schaamteloze flirt met Antonio Banderas. We zagen Madonna reageren op een oproep van de paus om haar show te boycotten. Johannes Paulus II noemde de tournee ‘satanisch’, onder meer vanwege de uitvoering van Like a Virgin waarin Madonna zichzelf seksueel naar een hoogtepunt leek te werken.

Met mijn moeder toog ik naar de bioscoop om het spektakel te bekijken. Als jonge homo-in-de-kast vond ik vooral ook de scènes met de dansers interessant. Deze voornamelijk gay mannen kregen alle ruimte om te laten zien wie zij waren, en dat was op het hoogtepunt van de aidsepidemie zeker niet vanzelfsprekend, al helemaal niet in de VS. Ook in Nederland waren gay rolmodellen zeldzaam.

Het absolute hoogtepunt van haar succes, en van mijn liefde voor Madonna, situeer ik op de trappen van het festivalpaleis in Cannes bij de première van deze film. De wereld lag letterlijk aan haar voeten. Ik zag een vrouw die alles kon: haar werk maakte mij en vele anderen ­gelukkig. Bovendien was ik ervan overtuigd dat haar kunst bijdroeg aan een betere wereld waarin iedereen wat meer zichzelf kon zijn.

Bemoedigende boodschap

Voor mijn 18-jarige zelf was dat een bemoedigende boodschap: ze gaf me het vertrouwen dat ook ik mijn plek in de wereld wel zou vinden.

Wat ik ook zag: een hardwerkende superster die altijd camera’s op zich gericht wist. De druk moest enorm zijn. Dus als ik in mijn ouderlijk huis weer eens keihard een Express Yourself-remix luisterde, vroeg ik me weleens af of ik Madonna misschien niet een keer moest uitnodigen om eens langs te komen in de Zuid-Hollandse polder. Misschien zou een beetje rust haar goed doen. Een ­absurde gedachte, al was ik ervan overtuigd dat het een goed idee was. Madonna zou mijn goede intenties ongetwijfeld herkennen.

Enkele maanden later verliet ik mijn ouderlijk huis om te gaan studeren in Amsterdam. Het werden leerzame en productieve jaren, voor mij én voor Madonna. Haar projecten volgden elkaar in hoog tempo op: de albums ­Erotica en Bedtime Stories, het Sex-boek, de film Evita. Ik vond het allemaal prachtig, ook al ging de waardering voor Madonna van het grote publiek en critici door een diep dal.

Ray of Light (1998) hielp me door een turbulente tijd. Ik was net afgestudeerd, verveelde me kapot in mijn eerste baan als psychologisch onderzoeker op een luchtvaartinstituut en was misselijkmakend ­verliefd op een Amerikaan. Hij moet mij ook best leuk hebben gevonden, want hij liet zich niet afschrikken door mijn obsessie voor het nummer Frozen, het cd-singeltje dat ik non-stop beluisterde.

En toen mijn moeder in de zomer van dat jaar stierf, was Madonna dankzij dit album opnieuw een van mijn steunpilaren. Als een goede vriendin die precies aanvoelt wat je op moeilijke momenten nodig hebt.

In een serieuze dip

Pas in 2001 had ik de kans om voor de tweede keer naar een Madonna-concert te gaan. De Drowned World Tour in Berlijn. Dronken van voorpret stapte ik met twee vrienden op de trein. Tijdens de terugreis enkele dagen later zat ik in een serieuze dip. De show vol elektrische gitaren en punk-outfits had bepaald niet aan mijn torenhoge verwachtingen voldaan: ik vond het deprimerend en zwaar, terwijl ik me had verheugd op een uitbundig feestje. De kater duurde zeker een maand.

Mijn liefde voor Madonna werd door de jaren heen vaker op de proef gesteld. In dit kader zwijg ik graag over haar werk als acteur en regisseur. En toen ik de dertig was gepasseerd vond ik het ook wat kinderachtig en gênant om fan te zijn van wie dan ook. Maar het moeilijkst vond ik enkele muzikale missers van Madonna, in het bijzonder de albums MDNA (2012) en Rebel Heart (2015): ze kwamen onpersoonlijk en onbezield op mij over.

Maar wat doe je eraan als een idool je teleurstelt? Weinig. Ik heb het geprobeerd, afstand nemen van Madonna en mijn fan-zijn. Maar zo werkt het niet. Ik kan mezelf nog zo koeltjes opstellen, zodra iemand een flard van kritiek op haar durft te uiten, schiet ik in de verdediging. Hoe bedoel je ‘Madonna is niet de allerbeste zangeres’!? Ik ben nog steeds boos op Jan Smit, die Madonna direct hard aanviel na een minder geslaagd ­optreden op het Eurovisie Songfestival in 2019.

Ze hoort er gewoon bij

Mijn liefde voor Madonna is fel en hardnekkig. Het heeft vast te maken met de lange geschiedenis die ik ­inmiddels met haar deel, haar muziek en al die herinneringen. Ze hoort er gewoon bij. Een familielid zet je ook niet zomaar aan de kant, toch? Ik vermoed dat de reflex om Madonna te verdedigen nooit meer verdwijnt. Kritiek op haar door een plastisch chirurg verbouwde gezicht vind ik te makkelijk, het gaat voorbij aan wat ze allemaal is: zanger, danser, acteur, relschopper, actievoerder, zakenvrouw en moeder. Mijn idool.

In februari 2020 pakte ik de trein naar Londen, waar een droom in vervulling ging. De kaart voor de Madame X Tour had me een klein fortuin gekost, maar van die uitgave heb ik geen moment spijt gehad.

Locatie van het optreden: de London Palladium, een soort schouwburg, veel intiemer dan de gebruikelijke arena’s en Ziggo Domes. Bij het betreden van de zaal kon ik een enkel traantje niet onderdrukken, Madonna zou straks vlak voor me op het podium staan. Ik vond het bijna net zo spannend als toen ik bij mijn allereerste Madonna-concert op de tweede ring in de Kuip stond.

Samen zongen we ‘I Rise’

Het werd een legendarische avond, niet in de laatste plaats dankzij de uitbater van het theater. Iets voor het einde van de show en net na de wettelijke sluitingstijd van 23.00 uur, ging de stekker uit de versterker en werd het gordijn op het podium neergelaten.

Strijdlustig als altijd liet mijn favoriete superster haar avond niet zomaar kortsluiten. Dus zong ze, zonder versterking en begeleid door haar dansers, het laatste nummer in het felle zaallicht. Het publiek, dat de hele avond keurig op stoelen had gezeten, was niet meer te houden en rende naar het podium. Die vijf minuten was ik dichter dan ooit bij mijn idool. Samen zongen we I Rise.

700 euro? Koopje.

Slechts twee weken later zat ik alwéér voor honderden euro’s in een theater. In Parijs, tien rijen van Madonna. Het werd een volstrekt andere avond dan in Londen. Ik genoot, maar de 61-jarige ster had het zichtbaar zwaar. Ze deed als een bezetene haar best en maakte grapjes met couturier Jean-Paul Gaultier op de eerste rij, toch kon ze niet verbloemen dat bepaalde bewegingen veel pijn deden. Binnen een jaar is ze dood, schoot het door me heen.

De verklaring achteraf was een opluchting: Madonna had een knieblessure én een coronabesmetting. Een paar dagen na mijn bezoek aan Parijs kwam de Madame X Tour vroegtijdig ten einde; de gemeente verbood bijeenkomsten van grote groepen mensen. Madonna kon zich dankzij de pandemie richten op haar herstel.

Nu, drieënhalf jaar later, begint in Londen de volgende tournee: de Celebration Tour, om te vieren dat Madonna veertig jaar in het vak zit.

Ik hou mijn hart vast. De aanloop naar deze concertreeks was omineus. In de repetitieperiode werd de ­superster bewusteloos afgevoerd naar het ziekenhuis, naar verluidt vanwege een bacteriële infectie. Tientallen optredens in de VS werden afgezegd.

Madonna als familie-uitje, vreselijk

Begin december doet het circus Amsterdam aan. Natuurlijk ben ik erbij, maar mijn verwachtingen zijn bescheiden: het optreden in de Ziggo Dome zal ongetwijfeld wat afstandelijk aanvoelen. Bovendien vrees ik het Rolling Stones-effect: een zaal vol mensen die er ‘een keer bij willen zijn’ in plaats van echte fans. Madonna als een uitje voor de hele familie, vreselijk.

Ontmoet heb ik Madonna nooit, dat is denk ik maar goed ook. Van het idee alleen al krijg ik het benauwd. Want wat moet ik tegen haar zeggen?

Misschien zou ik haar bedanken. Want zonder Madonna was ik vast een ander mens geweest.

Speelde Madonna ook een rol in uw ­leven? Reacties (max. 150 woorden) zijn welkom via tijdgeestreacties@trouw.nl. Graag naam en woonplaats vermelden.

Lees ook:

Soap & co

Harmen van Dijk over de ‘rampzalige’ Madame X Tour

Seks en ambitie: waarom Madonna een mijlpaal voor de emancipatie is

Historicus Philip Dröge over Madonna’s strijd voor vrouwelijke seksualiteit. Niemand weet zo’n indruk te maken als zij dat ooit deed, schrijft hij in dit essay.

Veertig jaar Madonna: van vrolijke danspop tot Kaapverdische invloeden

Dit zijn volgens poprecensent Saskia Bosch de (muzikaal) interessantste nummers van Madonna.

Van maagd tot Madame X: de looks van Madonna

Jann Ruyters over het telkens veranderende imago van Madonna.

**Load-Date:** October 14, 2023

**End of Document**



**Stuntploeg ‘s-Heerenbroek blijft verbazen, drie op een rij voor ZAC en Ulu Spor houdt emoties onder controle**

AD/Algemeen Dagblad.nl

14 oktober 2023 zaterdag 05:52 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 4041 words

**Byline:** sportredactie

**Body**

Volgende week hebben de meeste amateurploegen een weekje rust en dus konden de clubs deze week volle bak geven. Dat pakte goed uit voor 's-Heerenbroek, dat met 3-0 won van degradant. VSCO’61. Drie punten waren er ook voor ZAC en Ulu Spor. Voor laatstgenoemde was de grootste winst misschien wel dat de spelers en supporters zich niet gek lieten maken door een matige scheidsrechter, vond trainer Kadir Usta. Lees alles over de wedstrijden van de derde klasse en lager hieronder.

Oost

Derde klasse C

Dieze West verliest in eigen huis bijzonder genoeg van Oene (dat na drie speelrondes onderaan stond). De gasten weten na vijf minuten al het net te vinden. Maar de thuisploeg is scherp en weet na tien minuten de stand gelijk te trekken. Toch trekt Oene aan het langste eind via een doelpunt van Lars Reurink. De drie punten gaan mee met de uitploeg.

Dieze West - Oene 1-2 (1-1). 5. Jim Schaap 0-1, 10. Illias Akloud 1-1, 52. Lars Reurink 1-2.

‘s-Heerenbroek start het seizoen als een racket. Het elftal van Freddie van den Burg blijft maar geschiedenis schrijven. In eigen huis wordt er met 3-0 gewonnen van VSCO‘61 (degradant uit de tweede klasse) en ,,dat is fijn”, vertelt Van den Burg. ,,We begonnen de wedstrijd fel en kwamen na tien minuten op voorsprong. We waren de eerste helft heer en meester. Na rust lieten we VSCO komen, alleen zij creëerden niet veel, dus konden wij de tweede helft lekker uitvoetballen.”

‘s-Heerenbroek - VSCO‘61 3-0 (2-0). 10. Daan Boersma 1-0, 44. Bjorn Wezenberg 2-0, 88. Jesper Wennemers 3-0.

Swift‘64 speelt thuis tegen Hattem weer gelijk. Het is alweer de derde keer voor de ploeg van Berry Mulder. Deze keer ontbrak het niet aan concentratie in de blessuretijd, maar lag het aan een zondagsschot, zei Mulder. ,,Het is zonde. De eerste helft waren wij de betere partij, alleen wij vergaten de 2-0 en 3-0 te maken. In de tweede helft was Hattem de bovenliggende partij en kregen wij de gelijkmaker via een zondagsschot om onze oren. Hartstikke zuur. Onze keeper pakte vandaag veel ballen, behalve deze.”

Swift‘64 - Hattem 1-1 (1-0). 12. Thim Verhoeven 1-0, 76. Bram de Boer 1-1.

ZAC stuurde ‘t Harde puntloos terug naar de Veluwe. De thuiswedstrijd tegen de groen-witte formatie uit de gemeente Elburg werd met 2-1 gewonnen. Vanaf elf meter mocht Okke Scholten de winnende aantekenen voor de Zwolse ploeg. ZAC-keeper Henrico Abma verwachtte op voorhand een lastige wedstrijd, en dat kwam uit. ,,In deze klasse zijn er geen makkelijke tegenstanders. Dat zien we voor de vierde wedstrijd op rij nu ook weer. We moeten het misschien eerder afmaken, maar we hebben de drie punten. En dat is het belangrijkst.”

ZAC - ‘t Harde 2-1 (1-1). 20. Max Stolte 1-0, 34. Henk Elskamp 1-1, 73. Okke Scholten 2-1 (strafschop).

De wolken worden donker en donkerder boven het hoofd van Freddy Prins. Zwolsche Boys verliest uit bij OWIOS met 3-1, de derde nederlaag van het prille seizoen. Prins zal snel een oplossing moeten vinden, want anders speelt groenwit dit jaar voor degradatie. ,,We maken teveel fouten. Teveel persoonlijke fouten. Vandaag is dat ook weer het geval. We staan met rust alweer 2-0 achter. Het lukt ons niet, het verdedigen. We kunnen niet brengen wat we moeten brengen. Ons spel moet heel snel veranderen’’, aldus Prins.

OWIOS - Zwolsche Boys 3-1 (2-0). 13. Jasper Schut 1-0, 41. Sem van Koldenhoven 2-0, 47. Van Koldenhoven 3-0, 75. Ian van der Kolk 3-1. Rode kaart: 40. Sander Kuiper (Zwolsche Boys).

Vierde klasse B

Ulu Spor zal zich nog wel een keer bedenken als scheidsrechter Baars in de toekomst opnieuw op het wedstrijdformulier staat. Er wordt met 2-3 gewonnen bij VEVO, maar dat gaat niet zomaar. ,,Ik heb dit nog nooit in mijn leven meegemaakt. Zelfs de tegenstander zei dat hij tegen ons floot. De KNVB moet hier actie op ondernemen”, concludeert Ulu Spor-trainer Kadir Usta, die er wat positiefs van wil maken. ,,Dit is een leermoment voor de jonge jongens. Ik ben trots op de spelers en supporters dat ze de emoties onder controle wisten te houden.”

VEVO – Ulu Spor 2-3 (0-1). 35. Melih Senturk 0-1, 60. Mijar Rojer 0-2, 65. Joost van Suijdam 1-2, 84. Rojer 1-3, 89. Roald van Bessen 2-3. Rode kaart: 70. Mehmet Ali (Ulu Spor, 2x geel).

Wilsum is na vier speelronden nog aan het wachten op de eerste driepunter van het seizoen. Op het eigen sportpark geeft ploeg van trainer Christiaan Akse de wedstrijd tege SEH uit handen in het eerste bedrijf, waar de oefenmeester stevig van baalt. ,,We maakten wel aanspraak op de overwinning, maar SEH draait niet voor niets bovenin mee. Nu hebben we een weekendje rust en daarna spelen we tegen Elspeet, dan moét die eerste overwinning er wel komen voor ons”, zegt Akse hoopvol.

Wilsum – SEH 0-2 (0-1). 6. Rick Zandvliet 0-1, 86. Harmen van Oene 0-2.

BAS weet thuis nog altijd niet te winnen. Het elftal van Jeroen van den Berg speelt voor de twee keer op rij op eigen veld gelijk, ditmaal tegen ESC. De ploeg van Van den Berg kan hun eerste overwinning ruiken, maar in de slotfase van de tweede helft schiet ESC de gelijkmaker binnen.

BAS - ESC 1-1 (1-0). 30. Gerwin Schaap 1-0, 88. Bert Jan Kragt 1-1.

Het regent doelpunten in Stadshagen. CSV’28 pakt weer ruimschoots uit en wint met 5-2 van Lelystad‘67. Coach Sebastiaan Borgardijn ziet zijn ploeg hard werken en wordt eindelijk beloond. ,,We spelen de eerste helft heel goed. Toch komt Lelystad via hun eerste kans op voorsprong. Na rust pakken wij de draad weer op en bezwijken wij niet onder de druk. We creëren in de tweede helft geweldige aanvallen en belonen onszelf met doelpunten’’, aldus een blije Borgardijn.

CSV‘28 - Lelystad‘67 5-2 (0-1). Jethro de Graav 0-1, Thomas Smedema 1-1, Sam Weggemans 2-1, Tom Roodbol 2-2, Jay Frederiks 3-2, Jacco Bruggeman 4-2 (strafschop), Jorn Weijer 5-2.

Mariënberg had het zand nog amper uit de ogen of het stond al met 2-0 achter. Binnen vijf minuten had Avereest het net al tweemaal gevonden. Daarna ging de storm liggen en werd het een rommelige pot. Rolf Hofsink bracht nog even de spanning terug door voor de 2-1 te zorgen. Het was zijn 251ste goal. Daarna werd het spel er niet beter op. Mariënberg drong wel aan, maar doelman Jorn-Jan van de Beld werd niet echt op de proef gesteld. Avereest boekte zijn tweede zege en sluit weer aan bij de subtop.

Avereest - Mariënberg 2-1 (2-1). 4. Bram Brouwer 1-0, 5. Dawit Baauw 2-0, 37. Rolf Hofsink 2-1.

Na afloop van de wedstrijd tussen Bergentheim en Voorwaarts was het oude jongens krentenbrood. ,,Het was erg gezellig na afloop. Ik denk over het gehele beeld gezien een terecht gelijkspel. De eerste helft was er niks aan de knikker voor ons. Na rust was het bij Voorwaarts allemaal lang en werd het vechtvoetbal. Daar hadden we het lastig mee, maar later namen we het heft weer in handen. Bergentheim had kunnen winnen, maar het had ook zomaar anders kunnen vallen”, volgens trainer Arjan Keuken. Bergentheim blijft ongeslagen (10 uit 4).

Bergentheim - Voorwaarts V. 1-1 (1-0). 19. Nick Buitenhuis 1-0, 50. Killian Ekkel 1-1.

Kloosterhaar zit in de hoek waar de klappen vallen. Richard Tempelman zag tegen Bornerbroek maar liefst drie strafschoppen van de tegenpartij. ,,Voor rust moeten we voor staan, maar alleen voor de keeper en noem maar op, we schieten ze er niet in. Dan krijg je ook nog drie strafschoppen tegen. De laatste was een echte, de andere twee vond ik twijfelgevallen. Het is zaak om niet in paniek te raken.”

Bornerbroek RKSV - Kloosterhaar 5-1 (2-1). 6. Boris Wijngaarden 0-1, 19. Jochem Ooink 1-1 (strafschop), 44. Sander Kuik 2-1 (strafschop), 65. Kuik 3-1, 90. Robin Schipper 4-1, 90+2. Schipper 5-1 (strafschop). Rode kaart: 90+2. Luca van der Leij (Kloosterhaar).

SC Lutten is een moeilijk te verslaan, dat ondervond ook Bruchterveld: 2-0. Sander van der Lustgraaf vond de zege van de gedeelde koploper meer dan terecht. ,,We begonnen wat apathisch, maar na twintig minuten trokken we steeds meer het initiatief na ons toe. Vooral na rust waren we beter en hebben we verdiend gewonnen.” Lutten staat er prima voor en voor Bruchterveld wordt het tijd om punten te pakken. De start (4 uit 4) is niet super.

SC Lutten - Bruchterveld 2-0 (0-0). 50. David Koopman 1-0, 79. Frank Altena 2-0.

Harold Muis ziet Hardenberg’85 met de week beter spelen en dat wordt beloond tegen Daarle. ,,Ik zeg al: het is loon naar werken. We waren agressief en de organisatie stond prima. Als we de bal kwijt waren, zaten we er bovenop en hadden we de bal snel weer terug. We hebben eigenlijk niks weg gegeven. Er was een moment van slechte communicatie voor de rest waren we heer en meester.” Berend Weiden maakte in de eerste helft een onvervalste hattrick.

Hardenberg’85 - Sp. Daarle 4-0 (3-0). 10. Berend Weiden 1-0, 30. Weiden 2-0, 44. Weiden 3-0, 62. Rick Broek 4-0.

Vijfde klasse C

Kampen is ook na vier speelronden nog puntloos. In de gemeentelijke derby tegen Zalk waren de Kampenaren heer en meester, maar verzuimden ze het overwicht in doelpunten uit te drukken. Zalk mocht van geluk spreken dat de Kamper aanvallers het vizier niet op scherp hadden staan. Grote man aan Zalker zijde was sluitpost Jorian van Ommen, die zijn team met de ene na de andere fraaie redding op de been hield. Dit tot frustratie van de bank van het thuisteam. Dat de wetten van het voetbal ook in de kelderklasse gelden, werd weer duidelijk. In de 89ste minuut was Mathijs Kiers die als een dief in de nacht voor de enige treffer van de wedstrijd zorgde.

Kampen - Zalk 0-1 (0-0). 89. Mathijs Kiers 0-1.

Mariënheem - HTC afgelast, Sportlust Vroomshoop - Lemele 3-4, SVV’56 - Wijthmen 1-4, VSW - MVV’69 2-2.

Noord

Derde klasse D

In een aantrekkelijk duel heeft Be Quick’28 het onderspit gedolven tegen FC Meppel. De gasten zegevierden met 2-3 en waren vooral in de eerste helft heer en meester. Op de 0-2 ruststand viel weinig aan te merken. Na rust veranderde het spelbeeld totaal en was het louter Be Quick dat de klok sloeg. De Zwollenaren kregen kans op kans, scoorden tweemaal, maar een counter van Meppel kostte de ploeg van Kelvin Bonhof alsnog de kop. Een doelpunt van aanvoerder Niek Pot vlak voor tijd kon de onnodige nederlaag niet afwenden.

Be Quick’28 - FC Meppel 2-3 (0-2). 30. Robert Redder 0-1, 32. Jason Gelmers 0-2, 52. Hugo Winkeler 1-2, 62. Hugo Bisschop 1-3, 85. Niek Pot 2-3.

FC Ommen heeft een prima start van het seizoen met vier gespeeld en vier gewonnen. Ook werd bij DKB de nul weer gehouden. De organisatie stond goed; wel moesten de bezoekers lang wachten op de eerste goal. Nadat Maarten Bel voor de verlossende 0-2 had gezorgd, kwam FC Ommen niet meer in de problemen. DKB wacht nog op de eerste zege.

DKB - FC Ommen 0-2 (0-0). 71. Tim Ribberink 0-1, 76. Maarten Bel 0-2. Rode kaart: 90. Jeff van der Wetering (DKB).

Een korfbaluitslag bij DVC Dedemsvaart. David Leeuw vond het zonde dat er tegen Elim twee keer een voorsprong van twee doelpunten werd weggeven. ,,Laten we het erop houden dat het verdedigend aan beide kanten niet best was. Je komt met 3-1 voor en daarna nog een keer met 5-3. Dan ga je op zoek naar een grotere voorsprong en geef je heel veel ruimte weg. Gewoon stom. Weer wat geleerd.”

DVC Dedemsvaart - Elim 5-5 (3-2). 18. Melvin Hulleman 1-0, 19. Daiman Diphorn 1-1, 28. Hulleman 2-1, 33. Martijn Ballast 3-1, 38. Jay Doldersum 3-2, 52. Mike Doldersum 3-3, 53. Ballast 4-3, 58. Hulleman 5-3, 67. Daniel Benjamins 5-4, 90. Robin Smit 5-5. Rode kaart: 90. Boaz Doldersum (Elim).

ASC’62 zonder Chiel Pasman is als een auto zonder wielen. Al ver over de dertig, maar Pasman schiet nog altijd met scherp. Rouveen werd met duidelijke cijfers weggestuurd. Met drie treffers was Pasman het goudhaantje op sportpark Gerner, waar ASC’62 er prima voor staat. Rouveen heeft een wat mindere start met 4 punten, terwijl ASC’62 er inmiddels al 9 heeft.

ASC’62 - Rouveen 5-1 (1-0). 16. Ruben Zielman 1-0, 47. Chiel Pasman 2-0, 60. Pasman 3-0, 70. Yannick Lier 3-1, 72. Pasman 4-1, 90. Jord Stevens 5-1.

Vitesse’63 draait onder Pim Donker prima mee in 3D. Vorig seizoen bungelde de club lang onderaan en maakte het op het einde een geweldige serie. Die serie gaat nu gewoon door, want ook De Weide kon na rust het geweld uit Koekange niet temmen. Sander van Dijk en Aron Westert bezorgden Vitesse’63 de winst. Het staat op een mooie tweede plek.

De Weide - Vitesse’63 1-3 (1-1). 11. Frits ten Kate 0-1, 18. Roan Koekoek 1-1, 54. Sander van Dijk 1-2, 90. Aron Wester 1-3.

Bij Klazienaveen hebben ze ieder jaar wilde en ambitieuze plannen. Ook dit seizoen willen ze hoge ogen gooien, maar het is allemaal niks. DESZ had het in het begin moeilijk, maar na rust gaf het de thuisclub geen schijn van kans. Met de duidelijke cijfers van 1-5 bleef er weinig heel van de aspiraties van de thuisclub. Voor DESZ een mooie opsteker.

Klazienaveen - DESZ 1-5 (1-1). 10. 1-0, 34. Maikel Westerhuis 1-1, 52. Arjan Krabbe 1-2, 67. Bram Makkink 1-3, 82. Danny Moorman 1-4, 88. Moorman 1-5.

Vierde klasse A

Titelkandidaat MSC heeft een dreun uitgedeeld aan Olympia’28. De gedegradeerde Hasselters kregen in Meppel met liefst 7-1 klop en wachten nog altijd op de eerste competitiezege. Na pakweg 20 seconden opende Yves Spruijt al de score. Olympia’28 was vervolgens helemaal van slag. Dave Everts, Rense van Dijk, Spruijt (penalty) en Mart Jonkers zorgden voor een 5-0 ruststand. In de tweede helft lieten Jonkers en Rense van Dijk de thuisploeg opnieuw juichen. Brian Snijder redde de eer namens het zeer zwakke Olympia’28. Spruijt miste in blessuretijd nog een strafschop.

MSC - Olympia’28 7-1 (5-0). 1. Yves Spruijt 1-0, 28. Dave Everts 2-0, 36. Rense van Dijk 3-0, 40. Spruijt 4-0 (strafschop), 45. Mart Jonkers 5-0, 62. Jonkers 6-0, 65. Rense van Dijk 7-0, 81. Brian Snijder 7-1. Bijzonderheid: 90. Spruijt (MSC) mist strafschop.

Steenwijk is tegen Sleat doorgegaan waar het mee begonnen was dit seizoen, namelijk winnen. De mannen van trainer Harm Spijker wisten op bezoek in Friesland met 1-3 te winnen. ,,In de rust bespraken die jongens een tactiek voor de tweede helft, in de 46ste minuut werd er op precies die manier de 0-3 gemaakt. Dat is als trainer echt prachtig om te zien”, aldus Spijker. De club is dit seizoen nog foutloos en gaat fier aan kop. ,,Maar ondanks de goede start blijft onze doelstelling hetzelfde: handhaving.”

Sleat – Steenwijk 1-3 (0-2). 10. Yannick Wagteveld 0-1, 39. Robert van der Leij 0-2, 46. Jurre Krist 0-3, 90. Kellen Cattell 1-3.

Steenwijker Boys wacht nog steeds wachten op de eerste driepunter van het seizoen. Op het eigen sportpark wisten de Boys niet te winnen van Ens, het werd 2-4. ,,In de eerste helft was er geen strijd aan onze kant, maar binnen tien minuten na rust kwamen we alweer op gelijke hoogte. De 3-2 zat er aan te komen, maar door slecht anticiperen en een alles-of-niets-poging liepen we toch tegen een verlies aan”, aldus Steenwijker Boys-trainer Peter Gjaltema.

Steenwijker Boys – Ens 2-4 (0-2). 30. Kay Mannes 0-1, 41. Tony Sleurink 0-2, 48. Jordy Blijham 1-2, 56. Samet Cakanya 2-2, 71. Sleurink 1-3, 90. Koen Koomen 2-4.

Scheidsrechter Pool was de gebeten hond na het duel tussen SVN’69 en Creil-Bant dat in 2-2 eindigt. ,,Ik neem hem verder niks persoonlijks kwalijk, want ik ben blij dat er vrijwilligers zijn die dit willen doen, maar dit was wel echt de overtreffende trap. Een loepzuiver doelpunt en een strafschop worden ons ontnomen en zij krijgen een strafschop uit het niks. We moeten ook accepteren dat wij op dit niveau geen UEFA-scheidsrechters krijgen”, aldus SVN-trainer Jarrisch Keizer na het gelijkspel.

SVN’69 – Creil-Bant 2-2 (1-1). 42. Rob Beugels 0-1, 45. Niels Vriend 1-1, 52. Tijmen Tjeerdsma 2-1, 69. Stefan Kramer 2-2.

In een ware degradatiekraker is het Tollebeek niet gelukt om te winnen van Delfstrahuizen. Op bezoek in Friesland gingen de mannen van trainer Jan Jonkers met 2-1 onderuit, waardoor de rode lantaarn nog steeds in handen is van de ploeg in het geel en groen. Voor de volgende speelronde staat er voor Tollebeek opnieuw een degradatiekraker op het programma. Dan is SVN, dat net als Tollebeek nog niet won, de tegenstander.

Delfstrahuizen – Tollebeek 2-1 (1-0). 25. Kean Bakker 1-0, 54. Justin Visser 1-1, 58. Bakker 2-1.

Het duel tussen Nagele en Oudehaske is gestaakt bij een stand van 1-2. Tijdens de rust gaf scheidsrechter Van ’t Slot al aan dat hij last had van zijn hamstring, vlak na de aansluitingstreffer van Nagele moest hij definitief de strijd staken. ,,Dat is zuur voor hem, maar ook voor ons. De 2-2 hing eerder in de lucht van de 1-3”, aldus Nagele-trainer Peter Wiesenekker. ,,Volgende week de wedstrijd uitspelen klinkt logisch, maar de KNVB zal er een beslissing over moeten nemen.”

Nagele – Oudehaske 1-2 (0-2) gestaakt in 67ste minuut. 10. Dennis Speelman 0-1, 30. Speelman 0-2, 65. Ad Withaar 1-2.

Vijfde klasse A

Arum - RKO 4-3.

Vijfde klasse G

Espel - Zuidwolde 4-2, SVBS’77 - Tonego 2-2, NKVV - Blokzijl 3-0.

Zondag

Oost

Derde klasse A

Lemelerveld weet de Sallandse derby te winnen van Heeten. Een benutte strafschop in de eerste helft bleek genoeg te zijn voor de overwinning: 1-0. Hoewel Heeten in de tweede nog wel een aantal kansen bij elkaar voetbalde, wist het niet te scoren. Bij Robin Morrenhof, aanvoerder van Lemelerveld, was de ontlading dan ook groot: ,,Dit zijn hele belangrijke punten. We houden Heeten op nul punten en gaan zelf naar zes punten, dat is zo fijn.’’

Lemelerveld - Heeten 1-0 (1-0). 15. Job Heerink 1-0 (strafschop).

Vijfde klasse F

In de vijfde klasse F leed SV Zwolle haar tweede nederlaag op rij. Op eigen veld ging de ploeg van trainer Joris Blom ten onder tegen DAVO (1-2). De thuisploeg opende twijfelend, wist wel de score te openen in de twaalfde minuut maar gaf deze voorsprong na een een krap half uurtje ook weer uit handen. Met kansen over en weer, was het uiteindelijk DAVO dat via een vrije trap op 1-2 wist te komen. In de slotfase kwamen beide ploegen nog dicht bij een treffer, maar wist DAVO een verdiend punt bij SV Zwolle weg te houden. ,,We hadden misschien recht op een puntje, maar het is niet anders”, aldus Blom, die ondanks de nederlaag positief is op de ontwikkeling van zijn selectie. ,,Het is jong en soms nog een beetje wild maar ik zie dat we als team wekelijks beter worden, groeien.”

SV Zwolle – DAVO 1-2 (1-1). 12. Aman Zerigaber Tewelde 1-0, 26. De Witte 1-1, 60. Benjamin Labobar 1-2.

Hoonhorst - Terwolde 5-4, Vilsteren - Raalte 0-2, TKA - Batavia’90 7-3.

Noord

Derde klasse A

FC Oldemarkt wacht nog altijd op haar eerste overwinning. De hekkensluiter verloor met 3-0 bij Oerterp. ,,Zoals wel vaker de afgelopen weken waren we na de 1-0 net iets te lang van slag. Daardoor konden zij meteen de 2-0 maken”, zei trainer Gregory Wismeijer. ,,Als je de uitslagen ziet dan lijkt het alsof we elke keer volledig van de mat worden getikt. Dat is zeker niet zo en ik zie enorm veel perspectief. Het moet een keer onze kant op vallen en dan gaat het wel lopen.”

Oerterp - FC Oldemarkt 3-0 (2-0). 33. Lars Boonstra 1-0, 35. Boonstra 2-0, 90. Sil Out 3-0.

Derde klasse C

In de eerste thuiswedstrijd van het seizoen heeft Oranje Zwart op haar nieuwe hoofdveld de eerste driepunter behaald. Na het gelijkspel van vorige week tegen Schoonbeek (3-3), won de ploeg van André Blom met 4-2 van Dwingeloo. ,,We hadden een veld dat nogal ongelijk was, maar dit veld noemen we het biljartlaken. Deze zege is een mooie binnenkomer voor dit veld”, aldus een tevreden Blom. ‘Het biljartlaken’ leek Karim Aouled ook wel te bevallen; hij maakte een hattrick.

Oranje Zwart - Dwingeloo 4-2 (2-1). 1. Stan van der Sluis 0-1, 26. Karim Aouled 1-1, 31. Aouled 2-1, 55. Henk Kleene 3-1, 80. Aouled 4-1, 88. Nemo de Vries 4-2 (strafschop).

Het is Ruinerwold niet gelukt om voor het eerst dit seizoen punten af te snoepen van Pesse. De koploper was in eigen huis te sterk voor het team van Johnny Wassenaar. Na een 2-0 ruststand maakte Wietse Wagenaar voor Ruinerwold de aansluitingstreffer, maar vlak voor tijd bouwde Pesse de voorsprong uit naar 3-1. Bert de Boer maakte in de blessuretijd nog de 3-2, wat tevens de eindstand betekende. Ruinerwold staat na vier wedstrijden op de twaalfde plek.

Pesse - Ruinerwold 3-2 (2-0). 13. Jari Hilberdink 1-0, 32. Ezra Meijer 2-0, 64. Wietse Wagenaar 2-1, 88. Ingmar Reinders 3-1, 90. Bert de Boer 3-2.

,,Een complete off-day. Het ging helemaal nergens over.” Wacker-trainer Gert-Jan Hoekstra herkende zijn ploeg niet terug tegen Schoonebeek: 2-8. ,,Bij hun ging het allemaal goed en bij ons niet. We lieten ons op alle fronten de kaas van het brood eten. Dikverdiend verloren. Maar goed, je kunt beter één keer met 8 tegendoelpunten verliezen, dan acht keer met één tegendoelpunt. Het is nu aan ons om de rug te rechten en door te gaan naar de volgende.”

Wacker - Schoonebeek 2-8 (2-4). 16. Leon Steffens 0-1, 18. Tim Slomp 0-2, 19. Tom Oudman 1-2, 25. Joris Brouwer 2-2, 36. Niek Huser 2-3, 45. Finn Buursma 2-4, 53. 2-5 (eigen doelpunt), 67. Buursma 2-6, 83. Buursma 2-7, 90. Huser 2-8.

Vierde klasse A

FC Kraggenburg heeft onnodig punten verloren op bezoek bij Wispolia. Met een 0-2 voorsprong leek er geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van Arnold Roossien, maar de middenmoter gaf de voorsprong in het laatste kwartier toch nog uit handen: 3-2. ,,We waren de hele wedstrijd de bovenliggende partij en kregen meerdere opgelegde kansen om de 0-3 te maken. Dat deden we niet en dan weet je dat dit kan gebeuren. Zonde”, aldus Roossien.

Wispolia - FC Kraggenburg 3-2 (0-1). 27. Stefan Voerman 0-1, 54. Jesper Oosterwijk 0-2, 75. Jelte Post 1-2, 86. Dennis Verloop 2-2, 90. Hielke de Vos 3-2 (strafschop).

Door onnodige tegendoelpunten en een gebrek aan scherpte voor de goal verloor Havelte met 2-3 van koploper Smilde’94. Trainer Patrick Visser zag dat zijn ploeg meer uit de wedstrijd had kunnen halen: ,,Voetballend waren we de hele wedstrijd de bovenliggende partij, maar voetbalwedstrijden worden beslist op doelpunten. Bij elk tegendoelpunt ging er een fout van ons aan vooraf en zelf maakten we de kansen niet. We hebben in onze eigen voet geschoten vandaag.”

Havelte - Smilde’94 2-3 (0-2). 27. Jannick Claus 0-1, 31. Silvan ten Cate 0-2, 60. Yorno Lunenborg 1-2, 67. Lunenborg 2-2, 73. Robert Klok 2-3.

Vierde klasse D

Het is IJhorst niet gelukt om haar eerste drie punten van het seizoen bij te schrijven. Op bezoek bij Wijster werd het 3-2. IJhorst kwam na 12 minuten door Janick Brakke op voorsprong en na de gelijkmaker van Wijster zorgde Marcha Brakke voor de 1-2 ruststand. Nadat Wijster zich terugvocht tot 3-2 kreeg IJhorst nog een aantal opgelegde kansen op de gelijkmaker, maar de ploeg van Gerald Kreuze wist niet meer te scoren. Door de nederlaag blijft IJhorst elfde op de ranglijst.

Wijster - IJhorst 3-2 (1-2). 12. Janick Brakke 0-1, 23. Marco Werners 1-1, 29. Marcha Brakke 1-2, 57. Werners 2-2, 77. Bart Popping 3-2.

USV kan tevreden terugkijken op de wedstrijd tegen Ter Apel’96. Een overwinning lag in het verschiet, maar in de slotfase kwam Ter Apel toch nog langszij: 2-2. ,,Na de 2-1 voorsprong hadden we de wedstrijd in het slot moeten gooien. Daar hadden we de mogelijkheden ook voor, dus we doen onszelf eigenlijk tekort. Ter Apel stond bovenaan, dus dit was een mooie test voor ons. De potentie is er zeker, die moet er alleen nog veel meer uitkomen”, zei trainer Mathijs van Faasen.

USV - Ter Apel’96 2-2 (0-1). 44. Daniël Manning 0-1, 54. Max Schaeffer 1-1, 69. Ian Vlierman 2-1, 90. Jeroen Schoonbeek 2-2.

Vijfde klasse A

Giethoorn en BEW kwamen in het gevecht om de eerste plaats niet tot een winnaar: 2-2. Beide ploegen hadden als enige negen punten uit drie wedstrijden, en houden elkaar ook op de ranglijst nog in evenwicht. ,,De eerste helft was voor ons en de tweede voor BEW,” geeft trainer Auke Take na afloop aan. Als je de wedstrijd hebt gezien kan je zeggen dat dit een juiste conclusie is. SV Giethoorn schoot uit de startblokken en stond binnen twintig minuten op 2-0. Na rust reageerde BEW snel en kwam het terug op 2-2. Giethoorn moest nog billenknijpen in de slotfase door een tweede gele, dus rode kaart, voor Paul Bakker.

Giethoorn - BEW 2-2 (2-0). 6. Tom Smit 1-0, 14. Julian Bakker 2-0, 52. Daan Pit 2-1, 75. Aron Jen Hong Li 2-2 (eigen doel). Rode kaart: 89. Paul Bakker (Giethoorn, 2x geel).

Blankenham - Wapserveen afgelast, Kuinre - SV Hoogersmilde 1-9, Scheerwolde - SC Balkbrug 0-5.

Iedere zondagavond het laatste voetbalnieuws als eerste in jouw mailbox? Meld je hieronder aan voor onze speciale voetbalnieuwsbrief:

**Load-Date:** October 15, 2023

**End of Document**



**Als hij slaat zegt hij sorry, maar deze hulpbehoevende man is niet meer te handhaven voor zorgmedewerkers**

AD/Algemeen Dagblad.nl

14 oktober 2023 zaterdag 09:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 2878 words

**Byline:** Sharon Ponsteen

**Body**

Als straf niet past en zorg niet kan, waar moet een patiënt met psychiatrische problemen dan terecht? Het is een dilemma waar zorginstellingen en rechters voortdurend mee worstelen. In het kielzog van een 28-jarige geweldpleger die geen kant op kan. „Niemand wil hem hebben, terwijl juist hij hulp nodig heeft.”

Als hij zijn begeleiders pijn doet, zegt hij meteen ‘sorry’. Toch gaat de man die nu voor de rechters in Almelo staat steeds opnieuw over de schreef. Na een reeks aangiftes zit hij al vele maanden in de cel, maar dat is amper een oplossing voor iemand met een psychiatrische aandoening. Hij bekent al zijn fouten, maar verdient de man ook straf? „Ik zou niet in de schoenen van de rechters willen staan”, zegt zijn advocaat.

Geweld in de zorg is al jaren een item. Een enquête onder tienduizenden FNV-leden in de gehandicaptenzorg, jeugdzorg, de verpleeg- en thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), maakt duidelijk dat geweld in de zorg hardnekkig en omvangrijk is. Ruim de helft van de medewerkers die de enquête invulden geeft aan wekelijks of zelfs dagelijks te maken te hebben met agressie.

Van de 1269 respondenten die een incident meemaakten, deed 14 procent aangifte of maakte melding bij de politie. Opvallend is dat vooral medewerkers in de GGZ en gehandicaptenzorg stelselmatig te maken hebben met agressief gedrag van cliënten. Heeft het doen van aangifte nut? Horen deze cliënten wel thuis in het strafrecht? En wat zijn de gevolgen daarvan?

Mishandeling en bedreiging

„Wat is nu een goede plek voor u?” Het is een vraag waar rechters van de meervoudige strafkamer in de rechtbank Almelo zich over moeten buigen. Op zitting is de 28-jarige verdachte via beeld te zien in de rechtszaal. Hij zit op dat moment in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC), de psychiatrische afdeling van een gevangenis, en wordt verdacht van mishandeling en bedreiging van zijn begeleiders.

Mijn cliënt is gebaat bij de juiste hulp, maar kan nergens naartoe

Stefanie Groothuismink van Damsté Advocaten staat de verdachte bij. Als strafrechtadvocaat behandelt ze wel vaker zaken van cliënten in de GGZ, maar niet eerder had ze een zaak als deze.

Haar cliënt zit inmiddels ruim acht maanden in het PPC voor een, volgens Groothuismink, juridisch gezien eenvoudige mishandeling. „Er is geen sprake van fysiek letsel bij de slachtoffers. Normaal gesproken krijg je hiervoor eerst een boete. Doe je het vaker, dan wordt de straf steeds zwaarder; van taakstraf tot uiteindelijk een gevangenisstraf.”

Het komt volgens Groothuismink te vaak voor dat iemand die daar eigenlijk niet hoort, zo lang vastzit. „Mijn cliënt is gebaat bij de juiste hulp, maar kan nergens naartoe. Hij zit al sinds begin dit jaar in de gevangenis waar hij, los van medicijnen, niet actief behandeld wordt voor zijn stoornissen.”

De feiten

De verdachte is een man met psychiatrische problematiek die een geschiedenis kent van agressie tegen hulpverleners. Hij wordt al jaren in de GGZ behandeld. In deze zaak wordt hij verdacht van mishandeling van twee hulpverleners en het bedreigen van een medewerker.

Groothuismink ziet een patroon in de incidenten. „Het gaat steeds mis als cliënt weer moet verhuizen. In een kort tijdsbestek wisselt hij meerdere keren van instelling. Een verhuizing heeft op een gezond persoon al enorme impact, laat staan op iemand met psychiatrische problematiek.” Volgens de strafrechtadvocaat wil haar cliënt zijn begeleiders niet bewust pijn doen. „Hij zegt meteen ‘sorry’.” Toch volgen er meerdere aangiftes tegen de man.

Groothuismink: „Dat ze aangifte doen snap ik, want deze man heeft hulp nodig en je wilt niet dat het vaker gebeurt. Maar je zou verwachten dat er in de GGZ toch handvatten zijn om met deze man om te gaan.”

Reguliere GGZ instellingen zijn niet op deze patiënten uitgerust

In Almelo spreken de rechters de verdachte aan op de gepleegde feiten. Hij bekent alles. De verdachte geeft aan weg te willen uit het PPC en naar een plek te willen waar hij geholpen wordt. „Ik voel me hopeloos, maar ik heb nog zo ontzettend veel plannen. Ik wil graag schilderen en muziek maken.”

Verplichte zorg

Voor verdachten met psychische problemen kan de strafrechter een machtiging verlenen voor verplichte zorg volgens de Wet verplichte GGZ (Wvggz). Men noemt dat een zorgmachtiging. Verplichte zorg is nodig als er door een psychische aandoening gevaar is of dreigt voor de persoon zelf of anderen. De wet is in het leven geroepen om personen vanuit een strafrechtelijk kader door te leiden naar reguliere verplichte zorg. In de praktijk stuit het op praktische problemen.

Het staat vast dat mijn cliënt baat heeft bij een langdurige behandeling, misschien zelfs wel zijn hele leven lang

Zo blijkt uit onderzoek van het WODC, het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat de algemene GGZ terughoudend is om patiënten met een strafrechtelijk verleden op te nemen. ‘Zij voelen zich onvoldoende in staat om mensen met een verhoogd delictrisico te behandelen, omdat ze de benodigde beveiliging niet kunnen bieden.’ Personen met meerdere problemen in combinatie met risicovol gedrag zijn daardoor moeilijk te plaatsen en vallen tussen wal en schip.

Niemand wil cliënt hebben

Ook in de zaak van de cliënt van Groothuismink bekijkt het Openbaar Ministerie de mogelijkheden voor een zorgmachtiging. Meerdere GGZ-instanties worden hiervoor benaderd. Ze reageren afwijzend. Redenen hiervoor zijn onder andere dat de kans op herhaling hoog wordt ingeschat en dat de veiligheid van de zorgverleners niet kan worden gegarandeerd.

Groothuismink vindt het vreemd dat als eerste de organisatie is benaderd waar de incidenten hebben plaatsgevonden en waar er aangifte is gedaan tegen de cliënt. „Het is niet heel verrassend dat daar afwijzend op wordt gereageerd.”

Ook de reclassering ziet, ondanks de grote zorgen en jonge leeftijd van verdachte, geen mogelijkheden om tot een plan van aanpak te komen. „Een trieste constatering”, vindt Groothuismink. „Geen van de instanties wil mijn cliënt hebben, terwijl hij zo gebaat is bij hulp.”

Systeem werkt niet

Strafrechtadvocaat en plaatsvervangend rechter Desirée Greven herkent dit probleem. Ze is gespecialiseerd in de Wet verplichte GGZ (Wvggz). Een groot deel van haar praktijk bestaat uit cliënten met psychiatrische problemen. „Dat betekent niet dat er altijd sprake is van geweld richting zorgverleners, maar het uit zich ook in andere vormen van criminaliteit.”

Greven snapt dat organisaties aangifte doen. „Zo’n cliënt geeft veel overlast, verstoort het evenwicht op de groep en creëert onveilige situaties. Maar ik denk dat er nog andere redenen zijn om aangifte te doen. Zorgorganisaties willen hun medewerkers steunen en vermoedelijk wil men ook een signaal afgeven hoeveel incidenten er zijn met deze patiëntengroep. Of het doen van aangifte nuttig is, is een tweede.”

Het kan volgens Greven voor een groot deel bepalen welke kant een cliënt op gaat. „Met een zorgmachtiging komt een cliënt in de reguliere psychiatrie, terwijl bij aangifte een cliënt in het strafrechtelijke circuit belandt en terechtkomt in de forensische psychiatrie. Terwijl de psychiatrische stoornis hetzelfde is.”

Greven ziet dat het huidige systeem rondom de zorgmachtiging niet werkt voor een deel van de patiënten. „En dat is in en in triest.”

Geld speelt een rol

Een van de dingen die volgens haar anders moet is de manier van in gang zetten van de zorgmachtiging. „Het gebeurt nu inderdaad dat de instelling die zorgverantwoordelijk is voor een cliënt - dat is de plek waar cliënt het laatst in behandeling was - de beoordeling doet.” Dat is volgens Greven niet ideaal. „In het geval van agressie naar medewerkers heeft daar namelijk ook het incident plaatsgevonden.” Volgens Greven zou er een onafhankelijke psychiater, die niet verbonden is aan de organisatie die zorg moet verlenen, naar moeten kijken.

Je hebt patiënten die een strafbaar feit plegen en criminelen met psychische problematiek; dat is een lastige scheidslijn

Bovendien speelt volgens de strafrechtadvocaat ook geld een rol. „Reguliere GGZ instellingen zijn niet op deze patiënten uitgerust. Deze patiëntengroep moet vaak naar een hoog beveiligde setting waar ook forensische expertise is. Als zij een standaard bedrag per bed krijgen, gebaseerd op de reguliere GGZ, maar wel voor die extra expertise moeten zorgen, dan moeten organisaties steeds bijleggen op een cliënt.”

Tbs met dwangverpleging

Terug naar de zitting. De verdachte is inmiddels niet meer te zien op het beeld. De prikkels worden hem te veel. Het Openbaar Ministerie komt met een strafeis.

Nu het opleggen van een zorgmachtiging geen optie blijkt, blijven er volgens de Officier van Justitie twee opties over: sec afstraffen of tbs met dwangverpleging. Voor lichtere feiten is dit een maximale tbs van vier jaar. „Bij sec afstraffen keert de verdachte onbehandeld terug in de maatschappij met een hoog recidiverisico. Dat is niet goed voor de verdachte en ook niet voor de maatschappij.”

Dan de tweede optie, tbs met dwangverpleging. „We hebben weliswaar geen heel zware strafbare feiten, maar oplegging van tbs is wel mogelijk op basis van bedreiging.” Dat moet volgens Groothuismink wel in context worden geplaatst. „In emotie heeft hij dingen geroepen als: ‘Ik kan ook je huis in de fik steken’.”

Ingrijpende maatregel

Het is aan de rechters om zich hier nu over te buigen. Groothuismink: „Het staat vast dat mijn cliënt baat heeft bij een langdurige behandeling, misschien zelfs wel zijn hele leven lang. Als hij nergens terechtkan, is tbs misschien de enige oplossing. Het doel van tbs is om de dader te behandelen zodat hij terug kan keren in de maatschappij. Dat is goed. Maar het is een ingrijpende maatregel en mijn cliënt houdt hiermee altijd het stempel van tbs. Mensen denken daarbij meteen aan de ergste dingen zoals moord en verkrachting, maar het kan dus ook ingezet worden voor dit soort zaken.”

Armoede van het systeem

Volgens Groothuismink hoort de zaak van haar cliënt niet thuis in het strafrecht. „Van deze zaak kan ik echt wakker liggen. Misschien moeten we accepteren dat er een restcategorie is die we niet de juiste hulp kunnen bieden, maar dat is een hele treurige gedachte, dat wil je niet. Dat geen instantie mijn cliënt kan helpen en er nu via het strafrecht een oplossing gevonden moet worden vind ik triest. Het hele zorgsysteem moet echt op de schop.”

Desirée Greven wil niet meteen zeggen dat dit soort zaken niet in het strafrecht thuishoren. „Ze plegen natuurlijk wel strafbare feiten. Een psychiater zei eens: je hebt patiënten die een strafbaar feit plegen en criminelen met psychische problematiek. Dat is een lastige scheidslijn en daar moet heel zorgvuldig naar gekeken worden.”

Maar ook zij heeft cliënten die maandenlang in een PPC zitten en tussen wal en schip vallen. „Als een zorgmachtiging wordt beëindigd, staat de persoon zomaar en onbehandeld op straat staat. Terwijl zo’n persoon hulp nodig heeft. De stoornis is dan echt niet over.”

Het opleggen van tbs is volgens Greven echter een zwaktebod. „Het voordeel is dat iemand wordt voorbereid op terugkomst in de samenleving, maar de rechtspositie van cliënt is hiermee wezenlijk anders. Als jij via een zorgmachtiging wordt geplaatst, heb je een sterkere positie. Dat zijn mensen die ziek zijn. Je hebt meer vrijheden. Tbs heeft te maken met criminelen en beperkt de cliënten. Tbs is in dit geval de armoede van het systeem.”

Geen begrip voor geweld

Branchevereniging De Nederlandse GGZ laat weten dat deze elke vorm van geweld tegen hulpverleners afkeurt. „We willen als ggz-sector geen andere normen hanteren dan andere zorgsectoren doen. Alleen zo kunnen de veroorzakers via de juiste juridische weg worden aangepakt.”

Dit dient, zo laat een woordvoerder weten, naast het belang van het slachtoffer en de werkgever, ook het openbare belang. „Incidenten kunnen verschillende oorzaken hebben, maar moeten altijd worden aangegeven bij de politie. Tegen een cliënt op een gesloten afdeling wordt dus ook aangifte gedaan, ook als dat niet direct tot een veroordeling kan leiden.”

Om de leden te helpen met het beleid rondom aangifte, is er volgens de branchevereniging een handreiking beschikbaar die ggz-aanbieders kunnen inzetten om een medewerker na een incident goede ondersteuning te bieden. Voor de medewerkers is er een stappenplan beschikbaar waarin wordt uitgelegd wat men na een incident moet doen. “Voor onze sector is het belangrijk dat de medewerker, voor wie de situatie al beangstigend genoeg is, zich genoeg gesteund voelt door de eigen organisatie. De aangifte wordt altijd vanuit de organisatie gedaan.”

De branchevereniging laat desgevraagd weten dat het niet aan hen is om te beoordelen of een zaak wel of niet in het strafrecht thuishoort. „Wij gaan niet in op individuele casuïstiek.”

Het vonnis: niet ernstig genoeg

Het laatste woord is uiteindelijk aan de rechters. Vrijdagmiddag wijst de rechtbank uiteindelijk vonnis in deze zaak. De rechtbank oordeelt dat de bewezen verklaarde feiten niet ernstig genoeg zijn voor het opleggen van tbs met dwangverpleging. Nu de man niet met een zorgmachtiging terug kan naar een kliniek blijft sec het afstraffen over. Het resultaat: hij komt over 14 dagen vrij. Zijn advocaat Stefanie Groothuismink heeft er gemengde gevoelens bij. „Juridisch gezien snap ik de rechtbank, maar het betekent dat hij straks weer op straat staat. Ik weet dat hij zich gaat redden, hij meldt zich sowieso bij een kliniek. Maar het is de vraag of zij hem willen helpen. Deze groep valt tussen wal en schip. Het systeem faalt.”

Deze publicatie kwam tot stand met steun van het Fonds Bijzonder Journalistieke Projecten (fondsbjp.nl)

Aangifte tegen cliënten geen aparte categorie

Hoe vaak er aangifte of melding wordt gedaan tegen een cliënt is niet bekend, zo laat een woordvoerder van de politie weten. „Deze aangiften worden hetzelfde behandeld als alle andere. Wij dragen het politieonderzoek over aan het Openbaar Ministerie, die bepaalt of er een rechtszaak volgt.”

Uit cijfers van het Openbaar Ministerie blijkt dat er in 2022 een instroom was van 9911 verdachten van geweld tegen hulpverleners of mensen met een publieke taak. Specifieke cijfers over de zorgsector zijn er niet. „Deze cijfers hebben betrekking op alle zaken die vallen onder de Veilig Publieke Taak-zaken. Dat betreft naast medewerkers in de zorg ook politieambtenaren, advocaten en medewerkers bij de overheid of in het onderwijs. Maar bijvoorbeeld ook scheidsrechters vallen hieronder.” In 58 procent van de Veilige Publieke Taak-zaken werd de zaak door het OM aan de rechter voorgelegd.

Onderzoeker: Er is geen oplossing, er zijn altijd ongewenste gevolgen

Lector Hendrien Kaal is verbonden aan de Hogeschool Leiden en doet onderzoek naar mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) in de justitiële keten. Ook mensen die met deze doelgroep werken hebben met agressie te maken. „Een andere doelgroep dan psychiatrische patiënten, maar er zijn zeker raakvlakken.”

Volgens Kaal moeten organisaties na een incident oog hebben voor alle belangen. „Niet alleen voor de cliënt en de zorgmedewerker. Er zijn soms ook slachtoffers buiten de zorg bij betrokken. En het heeft vaak impact op andere cliënten. De keuze om wel of geen aangifte te doen is elke keer weer een heel ingewikkelde morele afweging.”

Het dilemma zit volgens Kaal vooral in de incidenten waarbij de schade beperkt is. „Als er echt gevaar is doe je natuurlijk aangifte, maar doe je dat ook bij een blauwe plek of kies je ervoor om het anders aan te pakken?” Kaal maakte een checklist die begeleiders helpt bij het maken van een beslissing over het doen van aangifte en schreef er een boek over.

Er is volgens de lector een kennistekort rondom dit thema. „Aan de ene kant van de zorg. Zij weten vaak niet wat ze kunnen verwachten van het strafrecht. Maar het geldt ook andersom. Aan de kant van het strafrecht heerst soms bijvoorbeeld nog de assumptie dat zorgorganisaties dit zelf moeten oplossen. Ook het Openbaar Ministerie is hierin nog zoekende.”

Er is volgens Kaal geen eenvoudige oplossing. „Elke keuze heeft gewenste en ongewenste gevolgen.” De lector stipt hierbij het grote personeelstekort in de zorg aan. „Gaten worden opgevuld door mensen die het werk willen doen, maar daar niet altijd voor zijn geschoold. Dat is niet ideaal. Het zorgt voor onrust op een groep, waardoor de agressie alleen maar toeneemt en het staat het ontwikkelen van ervaring op dit gebied soms in de weg.”

Ze merkt bovendien op dat er een andere manier van denken ontstaat. „In de gehandicaptenzorg is er een verschuiving in de doelgroep. Waar organisaties voorheen cliënten met een matige of ernstige verstandelijke beperking opvingen, komen daar nu ook cliënten met een licht verstandelijke beperking bij. Daar kun je niet alle incidenten terugbrengen naar de beperking van de cliënt. Dat vergt een andere manier van benaderen en aanpakken, waarbij aangifte in sommige gevallen juist wel een deel van de oplossing kan zijn. Bij mensen met een lvb kan aangifte doen niet alleen duidelijkheid scheppen, het strafrecht kan ook extra mogelijkheden geven om cliënten bij te sturen.”

Er valt volgens Kaal nog veel winst te behalen. „Het vraagt echter om een zorgvuldige aanpak, waarbij nuance ontzettend belangrijk is. We moeten hier als maatschappij meer over praten.”

**Load-Date:** October 14, 2023

**End of Document**



**Israëlische militairen ‘bereiden gecoördineerde aanval voor’**

NRC.nl

oktober 14, 2023 1:31 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 6141 words

**Byline:** Georgia Oost

**Highlight:** Verder: Buitenlanders in Gaza mogen via de Rafah-grensovergang naar Egypte vertrekken later op zaterdag, aldus persbureau AP. Bij Rafah ligt de enige grensovergang met Egypte.

**Body**

2023-10-14T20:08:27

**Israël: 126 militairen worden gegijzeld in Gaza**

Hamas heeft 126 Israëliërs gegijzeld in de Gazastrook, zegt een Israëlische militair woordvoerder volgens persbureau Reuters. Het is niet bekend of daar ook de 22 gijzelaars onder vallen die volgens Hamas om het leven zijn gekomen door Israëlische bombardementen.

De precieze reden dat Hamas de Israëliërs vasthoudt is niet bekend, maar de Britse denktank Chatham House schrijft dat Hamas de gijzelaars onder meer kan gebruiken als ‘menselijk schild’: een destructieve aanval op Gaza is voor Israël minder aantrekkelijk als daarbij ook Israëliërs om het leven komen. Hamasmet live executies als Israël Gaza binnenvalt.

Israël heeft op zijn beurt het lot van de gijzelaars verbonden aan de bevoorrading van Gaza. De Israëlische minister van Yisrael Katz schreefdat „geen schakelaar wordt aangezet, geen kraan wordt geopend en geen brandstofwagen binnenkomt” totdat Hamas de gijzelaars vrijlaat.

Lees ook Wat kan Benjamin Netanyahu nu doen? Gaza platgooien met uitzondering van gijzelaars gaat niet

2023-10-14T19:31:53

**Europese Commissie verdrievoudigt financiële steun aan Gaza**

De Europese Commissie verdrievoudigt de EU-steun aan Gaza tot een totaalbedrag van meer dan 75 miljoen euro. Dat zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen zaterdag in een verklaring . Het geld moet „ervoor zorgen dat burgers in Gaza in hun basisbehoeften worden voorzien”.

De verklaring komt een dag nadat Von der Leyen in Israël was. „Europa staat achter Israël, en Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen”, zei ze daar tegen premier Benjamin Netanyahu. „Alleen Hamas is verantwoordelijk voor wat er gebeurt.”

„We zullen nauw blijven samenwerken met de Verenigde Naties om ervoor te zorgen dat deze hulp de mensen in nood in de Gazastrook bereikt”, schrijft Von der Leyen zaterdag in de aankondiging. Hoe de Commissie dat precies voor zich ziet is niet duidelijk, omdat Israël de Gazastrook van alle voorzieningen heeft afgesloten. Een hoge VN-functionarisdie blokkade op te heffen, en met name om brandstof door te laten om de drinkwatervoorziening weer op gang te brengen. „Zo niet, dan zullen mensen sterven door ernstige uitdroging.”

2023-10-14T19:17:28

**Rutte spreekt met Palestijnse president Abbas, ‘zorgen om humanitaire situatie Gaza besproken’**

Demissionair premier Mark Rutte heeft zaterdag gebeld met de Palestijnse president Mahmoud Abbas. Dat schrijft Rutte in een bericht op X. „Ik heb mijn medeleven uitgesproken voor alle onschuldige slachtoffers van de geweldsspiraal die het terreur van Hamas heeft ontketend.”

Ook „de zorgen over de humanitaire situatie in de Gazastrook” kwamen aan bod, aldus Rutte. „Het is van groot belang dat onschuldige inwoners van Gaza toegang kunnen krijgen tot voedsel, water en medische zorg.” Rutte zegt Abbas ervan te hebben verzekerd dat de Nederlandse humanitaire steun aan Palestina doorgaat.

2023-10-14T19:15:54

**Israëlische militairen ‘bereiden gecoördineerde aanval voor’**

Israëlische militairen „bereiden zich voor op een breed scala aan offensieve operatieplannen”, onder meer „een gecoördineerde aanval vanuit de lucht en zee en over land”. Dat schrijft Israël in een zaterdag gepubliceerd bericht . Uit de impliciete aankondiging van een grootschalige aanval op de Gazastrook wordt niet duidelijk hoe de aanval er precies uit zal zien en wanneer die zal beginnen.

De Israëlische strijdkrachten zeggen klaar te zijn met de mobilisatie van honderdduizenden militairen. „Bataljons en soldaten van de Israëlische defensie zijn in het hele land ingezet” met oog op „de volgende fase van de oorlog”, schrijven de Israëlische strijdkrachten. De nadruk ligt daarbij „op een aanzienlijke grondoperatie”.

Lees ook Kritiek op Netanyahu is opgeschort, reservisten melden zich massaal om Israël te verdedigen

2023-10-14T18:19:30

**Onduidelijkheid over grensovergang bij Rafah, ‘plan buitenlanders door te laten afgeblazen’**

De grensovergang tussen Egypte en Gaza gaat zaterdag niet open voor buitenlanders, schrijft CBC . In een bericht aan „verschillende westerse ambassades” dat de Canadese omroep heeft ingezien, zouden Israëlische ambtenaren schrijven datom de overgang bij de stad Rafah tijdelijk te openen niet doorgaat.

Intussen moedigen de Verenigde Staten Amerikaanse burgers in de Gazastrook juist voorzichtig aan om naar de grensovergang bij Rafah te gaan, schrijft Al Jazeera. „We hebben Amerikaanse burgers geïnformeerd dat als ze denken dat dat veilig is, ze wellicht richting de grensovergang willen gaan.” Persbureau AP meldde eerder op zaterdag dat Egypte, Israël en de VS een overeenkomst zouden hebben bereikt om buitenlanders door te laten.

2023-10-14T17:51:50

**Gezondheidszorg in Gaza kraakt, ’28 zorgmedewerkers omgekomen’**

Bij de Israëlische bombardementen op de Gazastrook zijn, sinds het begin van de vergeldingsaanvallen tegen Hamas een week geleden, 28 zorgmedewerkers omgekomen. Dat zou het ministerie van Volksgezondheid van Gaza hebben laten weten, bericht de Qatarese nieuwszender AL Jazeera . De BBC maakt deze zaterdag, op basis van informatie verstrekt door een bron in een ziekenhuis in Gaza, dezelfde melding . In de hele Gazastrook zouden twee ziekenhuizen volledig buiten gebruik zijn. Vijftien andere medische centra zijn beschadigd door de aanvallen.

Deze cijfers kunnen niet geverifieerd worden: er is geen formele verklaring van het ministerie uitgegaan. Wel publiceerde het eerder op zaterdag een persbericht waarin de situatie in de ziekenhuizen in de Gazastrook werd geschetst. Er is „dringend behoefte aan elke expert in de gezondheidszorg, elk bed, elk medicijn, elke operatiekamer en elke gezondheidszorgdienst”. Daarbij deed het Palestijnse ministerie ook een beroep op het medisch personeel van het Jordaanse veldhospitaal , om de activiteiten zo goed en kwaad als het gaat voort te zetten. Die medische post is opgericht en gefinancierd door buurland Jordanië. Uit berichtgeving van de Jordaanse staatstelevisie bleek zaterdag dat die dienst in de huidige omstandigheden in de Gazastrook moeite heeft de zorg voort te zetten.

2023-10-14T17:12:39

**Netanyahu bezoekt Israëlische militairen ‘aan de frontlinie’ bij Gazastrook**

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zaterdag militairen van zijn land bezocht „aan de frontlinie” vlak bij Gaza, meldt zijn X-account. Volgens persbureau Reuters zei hij daar tegen soldaten dat „de volgende fase eraan komt”. Wat die fase precies inhoudt, maakte hij niet duidelijk.

Israël heeft inwoners van de Gazastrook vrijdag een ultimatum gegeven om zich voor zaterdagochtend naar het zuiden van het gebied te verplaatsen, en beloofde later twee wegen van noord naar zuid niet te beschieten tot 15.00 uur Nederlandse tijd. Nu die deadlines zijn verstreken, verwachten velen dat Israël een grondoffensief in Gaza zal lanceren.

Lees ook Vlucht uit Gaza-Stad: ‘Ik staar urenlang naar de gezichtjes van mijn zonen, terwijl zij ’s nachts huilen onder de bommen’

2023-10-14T16:46:31

**VN-deskundige roept op tot staakt-het-vuren, waarschuwt voor etnische zuivering in Gaza**

Palestijnen lopen groot gevaar op etnische zuivering in de Gazastrook, waar de situatie een „ *point of no return* ” nadert. Dat stelt de VN-mensenrechtendeskundige Francesca Albanese , die als Speciaal Rapporteur optreedt voor de bezette Palestijnse gebieden. Zij heeft zaterdagmiddag opgeroepen tot een staakt-het-vuren tussen Hamas en de Israëlische bezettingsmacht.

„De internationale gemeenschap heeft de verantwoordelijkheid om bevolkingsgroepen te beschermen tegen wreedheden. Het ter verantwoording roepen van de Israëlische bezettingsmacht en Hamas voor internationale misdaden moet ook onmiddellijk worden nagestreefd”, stelt zij. De verklaring werd gepubliceerd kort na het moment waarop de ‘deadline’ verstreek voor Palestijnen om het noorden van de Gazastrook te verlaten. Tot drie uur zaterdagmiddag zouden de wegen uit Gaza-Stad richting het zuiden niet worden beschoten. Nu is de vraag of met het verstrijken van dat tijdstip, de Israëlische strijdkrachten een nog grotere aanval gaan inzetten. Mogelijk wordt overgegaan tot een grondinvasie.

De oproep aan de Palestijnse bevolking om het noorden van Gaza te verlaten, werd zaterdag al door meer partijen veroordeeld als vorm van „collectieve afstraffing”. De gedwongen verplaatsing wordt ook vergeleken met de zogenoemde ‘catastrofe’ van 1948, de *Nakba* , waarbij tienduizenden Palestijnen werden verdreven bij de stichting van de staat Israël. VN-rapporteur Albanese voorziet een herhaling, „maar dan op grotere schaal”. In Noord-Gaza, het gebied dat mensen volgens de Israëlische waarschuwing moeten verlaten, wonen ruim 1 miljoen Palestijnen.

2023-10-14T16:17:48

**Hezbollah eist aanval op Israëlische militairen in Golanhoogten op**

Hezbollah zegt zaterdagmiddag vijf Israëlische militaire posities onder vuur te hebben genomen met geleide raketten en mortiergranaten, meldt Al Jazeera. De aanvallen vonden volgens de Qatarese nieuwszender plaats op de Shebaa-boerderijen, een strook land in de door Israël bezette Golanhoogten tegen de grens met Libanon. De Israëlische krant *Haaretz* schrijft dat drie Israëliërs in dat gebied gewond zijn geraakt.

Op vrijdag sloeg Hezbollah dreigende taal uit richting Israël. In een toespraakvolgens verschillende Arabische media dat hij bereid is zich te mengen in het gevecht tegen Israël. „We zullen te zijner tijd, volgens onze plannen en visie, deelnemen aan deze operatie.” Hoe en wanneer precies maakte hij niet duidelijk.

2023-10-14T15:57:56

**Vierde repatriëringsvlucht naar Nederland vertrekt zaterdagavond uit Tel Aviv, zondag nieuwe vlucht gepland**

Een vierde vliegtuig van defensie vertrekt zaterdag uit Tel Aviv naar Eindhoven, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zondag is opnieuw een repatriëringsvlucht gepland, maar of die doorgaat „blijft van de veiligheidssituatie afhankelijk”, zegt een woordvoerder van het ministerie.

Hoeveel mensen aan boord van de vierde vlucht worden verwacht, wil de woordvoerder nog niet tegen *NRC* zeggen, maar hij laat wel weten dat er op de drie eerdere vluchten zo’n zeshonderd mensen meereisden, onder wie zo’n vijftig passagiers uit andere landen.

Eerderdat Buitenlandse Zaken geen contact met hen had opgenomen. „We hebben iedereen gebeld die zich bij ons had gemeld, maar het is nog niet gelukt om met iedereen in contact te komen”, zegt de woordvoerder. Hij raadt mensen die niet zijn gebeld aan om zelf met Buitenlandse Zaken te bellen. Nog steeds komen aanmeldingen binnen van Nederlanders die weg willen uit Israël.

2023-10-14T15:23:33

**En elders solidariteit met Palestina**

In Londen nemen mensen deel aan een protestmars om hun steun te betuigen aan Palestina. Duizenden demonstranten − een schatting van persbureau Reuters − lopen een route door de Britse hoofdstad. Zij hebben spandoeken bij zich met oproepen als „Stop wapenleveringen aan Israël” en „Bevrijd Palestina, bezetting is illegaal”. Er zijn in meer steden marsen aangekondigd uit solidarititeit met de Palestijnen. Dit weekend zijn in Nederland zowel pro-Palestina als pro-Israël-demonstraties gepland.

2023-10-14T15:21:46

**Familieleden van gegijzelden de straat op in Tel Aviv**

In de Israëlische hoofdstad Tel Aviv demonstreerden zaterdag mensen uit solidariteit met de gegijzelden die sinds vorige zaterdag in handen zijn van Hamas. Zij willen dat strijdkrachten de gijzelaars terughalen uit Gaza. Eerder vanochtend stelde de Israëlische defensie de cijfers daarover bij: er zijn nu 120 gijzelaars bekend bij de autoriteiten. Onder hen zijn ook veel mensen met dubbele nationaliteit. Op vrijdag sprak een groepje familieleden met de Amerikaanse president Joe Biden.

Families van de door Hamas weggenomen Israëliërs - zij worden in de Gazastrook vastgehouden - hebben kritiek op de Israëlische regering, omdat het idee heerst dat er te veel nadruk ligt op militaire vergelding tegen de organisatie. Daarbij wordt te weinig gedacht over het in veiligheid brengen van de gegijzelden, vrezen de demonstranten.

2023-10-14T15:18:25

**Tekort aan schoon drinkwater in Gaza is ‘kwestie van leven of dood’**

Het schone drinkwater in de Gazastrook is vrijwel op, aldus de Verenigde Naties zaterdag. Israël heeft een staat van beleg afgekondigd in Gaza nadat Hamas aanviel op zaterdag, inclusief een blokkade van goederen. Er zijn onder meer tekorten aan water, voedsel, medicijnen, en brandstof. Dat laatste is nodig om schoon water op te pompen.

„We moeten nu brandstof naar Gaza vervoeren. Brandstof is de enige manier waarop mensen veilig drinkwater kunnen krijgen. Zo niet, dan zullen mensen sterven door ernstige uitdroging, onder wie jonge kinderen, ouderen en vrouwen. Water is nu de laatst overgebleven levensader. Ik roep op om de blokkade op humanitaire hulp nu op te heffen”, zegt Philippe Lazzarini, commissaris-generaal van de VN-tak in Palestina. „Het is een kwestie van leven of dood geworden. Het is *een must* ; er moet nu brandstof geleverd worden in Gaza om water beschikbaar te maken voor twee miljoen mensen”, aldus Lazzarini.

Volgens de VN gebruiken veel Gazanen momenteel vervuild water uit putten, hetgeen op termijn een gezondheidsrisico zal vormen. Ook op de VN-basis in het zuiden van Gaza, waar duizenden mensen heen zijn gevlucht, raakt het drinkwater op.

2023-10-14T15:03:27

**Aan een kant van Rafah-grens staan Gazanen en aan de andere kant noodhulp, maar niemand mag erdoor**

Palestijnen verzamelen zich bij de grensovergang bij Rafah, aldus de Qatarese zender Al Jazeera. Rafah is de enige grensovergang tussen Gaza en Egypte, en voor veel Palestijnen dus de enige hoop op ontsnapping uit Gaza. Maar er is geen uitzicht op dat de grens open zal gaan voor Palestijnen. Buitenlanders kunnen later vanmiddag als het goed is wel via de overgang vertrekken uit Gaza, nadat Egypte, Israël, Qatar en de Verenigde Staten een deal sloten om de grens voor hen te openen.

Aan de andere kant van de Rafah-overgang staan volgens lokale Egyptische media honderd trucks met duizend ton aan humanitaire hulp voor de noodlijdende bevolking van de Gazastrook. Zij mogen niet naar binnen, ook niet na smeekbeden van de regering van Gaza en het Rode Kruis om noodsteun toe te laten.

2023-10-14T14:47:22

**Invallen door Israëlische strijdkrachten op de Westelijke Jordaanoever gaan door**

Israëlische strijdkrachten zijn na de aanvallen van Hamas vorige week ook elders in de Palestijnse gebieden ingezet. Op de Westelijke Jordaanoever doen zij invallen op zoek naar Palestijnen die ervan beschuldigd worden lid te zijn van Hamas. Volgens lokale mensenrechtenorganisaties zijn daarbij inmiddels 400 mensen opgepakt; zaterdag zouden er onder meer acties zijn geweest in Nablus en Jenin.

De Qatarese nieuwszender Al Jazeera meldt dat in het vluchtelingenkamp Aqbat Jabr zaterdag bij invallen een Palestijn is gedood. Het dodental op de bezette Westelijke Jordaanoever sinds zaterdag komt daarmee op 53.

De Westelijke Jordaanoever wordt, anders dan de Gazastrook, niet gecontroleerd door Hamas. Het gebied wordt bezet door Israël. De VN-organisatie voor Humanitaire Zaken, UN OCH, stelt dat de afgelopen week de dodelijkste was op de Westelijke Jordaanoever sinds 2005.

2023-10-14T14:45:06

**Hamas: negen gijzelaars, onder wie vier buitenlanders, omgekomen door Israëlische beschietingen**

Volgens Hamas zijn negen gijzelaars, onder wie vier buitenlanders, het afgelopen etmaal omgekomen door Israëlische beschietingen van de Gazastrook. Toen Hamas-strijders zaterdag vanuit de Gazastrook Israël binnenvielen, namen ze gijzelaars mee, onder meer om te gebruiken in onderhandelingen over de vrijlating van Palestijnen in Israëlische gevangenissen. Vrijdag zei Hamas dat dertien gijzelaars waren omgekomen door beschietingen.

Onduidelijk is hoeveel mensen precies door Hamas zijn gevangengenomen, maar het lijkt volgens de Britse zender BBC te gaan om zo’n 150 mensen. Hamas heeft gedreigd gijzelaars te doden als Israël burgergebouwen zou beschieten zonder waarschuwing. Af en toe publiceert Hamas beelden van gevangenen, maar die kunnen doorgaans niet geverifieerd worden.

2023-10-14T14:24:54

**BBC: minstens twaalf Palestijnse doden na Israëlische aanval op veilig verklaarde vluchtroute**

De Britse omroep BBC heeft zaterdag melding gemaakt van een Israëlische raketaanval op een van de twee vluchtroutes van het noorden naar het zuiden van Gaza die door Israël expliciet als veilig waren aangemerkt. Op beelden die door BBC zijn geanalyseerd is te zien dat ten minste twaalf mensen daarbij zijn omgekomen, onder wie jonge kinderen. Of de raket doelbewust op de vluchtroute was gericht, of daar per abuis is ontploft, is niet duidelijk.

De Gazanen hebben van Israël tot 15.00 uur Nederlandse tijd gekregen om via de twee vluchtroutes het noorden van Gaza te verlaten, maar het verkeer op deze wegen staat volgens internationale persbureaus vast. Delen van de internationale gemeenschap, waaronder ook de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie hebben Israël bekritiseerd omdat het de burgers van Gaza zo kort de tijd geeft om naar veilig gebied te komen.

Hamas was van meet af aan tegen de evacuatie van burgers uit het noorden van Gaza. De organisatie zei: „Deze slachting toont de diepgang van de Israëlische leugens en deceptie, nadat Israël op verdachte wijze onze mensen maande om hun huizen te verlaten. Ze zijn onder vuur genomen door [het Israëlische leger] dat een gruwelijke misdaad heeft begaan, die als bewijs van zionistisch terrorisme en agressie zal blijven staan.”

2023-10-14T13:47:38

**Het Rode Kruis is in Gaza ter plaatse, maar kan zijn werk niet doen door restricties**

Het Rode Kruis zegt in de Gazastrook „ter plaatse te zijn en klaar te staan om te helpen”, maar de organisatie „kan zijn werk niet doen” zonder „garanties dat we veilig kunnen passeren, toegang tot onze medische benodigdheden en communicatiekanalen”.

Het Rode Kruis heeft woensdag bevestigd dat in totaal vijf medewerkers zijn overleden bij gevechten in de Gazastrook, toen hun ambulances werden geraakt. Of ze door toedoen van het Israëlische leger of van Hamas-strijders zijn omgekomen, is onduidelijk.

2023-10-14T13:40:41

**Volksgezondheidsministerie Gaza wil grenzen open voor zieken en gewonden, anders zullen ‘duizenden sterven’**

Het ministerie van Volksgezondheid van Gaza „eist dat de grensovergangen worden geopend zodat zieken en gewonden kunnen worden geëvacueerd en behandeld”, aldus nieuwsorganisatie Al Jazeera. Ook wil het ministerie dat noodhulp zoals „medicijnen en brandstof het gebied in kunnen zodat deze naar ziekenhuizen kunnen worden gebracht”. Het ministerie vreest dat „duizenden gewonden en zieken zullen sterven door de catastrofale staat van de gezondheidszorg” in Gaza.

2023-10-14T13:18:41

**Libanon dient klacht in bij VN-Veiligheidsraad na dood Libanese Reuters-journalist door ‘Israëlische raket’**

Libanon dient een officiële klacht in tegen Israël bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vanwege de dood van de Libanese Reuters-journalist Issam Abdallah. Dat meldt het Libanese staatspersbureau. Vrijdag kwam Abdallah om het leven in het zuiden van Libanon door een raketbeschieting. Volgens een andere Reuters-journalist kwamen de raketten uit Israël. Andere journalisten van Al Jazeera en AFP raakten gewond. Israël heeft zijn medeleven geuit en een onderzoek ingesteld, maar heeft geen schuld bekend aan de beschieting. Israël en het Libanese Hezbollah, een bondgenoot van Hamas, zeggen over en weer raketten op elkaar af te vuren.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Libanon was de beschieting „een flagrante aanval en een misdaad tegen de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting, mensenrechten en internationaal recht”. Volgens Libanon heeft Israël „met gemak ongewapende journalisten gedood die het slachtoffer werden van hun behoefte om de waarheid te delen” over de „aanhoudende Israëlische aanvallen op zuidelijk Libanon”.

Libanon „houdt Israël verantwoordelijk” voor escalatie in de regio, en „waarschuwt dat de hele regio zal ontploffen en dat de internationale vrede, veiligheid en belangen van de hele wereld gevaar lopen”.

2023-10-14T13:06:55

**Israël waarschuwt Gazanen evacuatie naar het zuiden ‘niet uit te stellen’, deadline verloopt om 15.00 uur Nederlandse tijd**

Het Israëlische leger maant de bevolking van Gaza om hun evacuatie naar het zuiden van de Gazastrook „niet uit te stellen”, aldus persbureau AFP. Israël heeft beloofd tot 15.00 uur Nederlandse tijd twee wegen die van het noorden naar het zuiden door de Gazastrook lopen niet te beschieten. Het verkeer op deze wegen staat vast. Hoeveel Palestijnen momenteel weg proberen te komen, en hoeveel er zijn achtergebleven in het noorden van Gaza, is onduidelijk.

Hamas is tegen de evacuatie, en zegt dat er tientallen Palestijnse doden zijn gevallen door Israëlische luchtaanvallen toen grote groepen mensen zich naar het zuiden verplaatsten op vrijdag. Hamas noemt dat een „gruwelijke misdaad die onze mensen alleen maar meer zal doen vasthouden aan hun land”.

2023-10-14T12:18:18

**‘Grensovergang tussen Gaza en Egypte gaat open voor buitenlanders’**

Buitenlanders in Gaza mogen via de Rafah-grensovergang naar Egypte vertrekken later op zaterdag, aldus persbureau AP. Bij Rafah ligt de enige grensovergang met Egypte. Eerder op zaterdag werd al bekend dat Egypte en Israël een overeenkomst hadden bereikt waardoor Amerikanen Gaza via Rafah zouden kunnen verlaten. Momenteel zitten minstens tien Nederlanders vast in de Gazastrook, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

2023-10-14T12:07:55

**BuZa probeert Nederlanders uit Gaza te krijgen, Amerikanen kunnen weg**

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken poogt via „diplomatieke kanalen” om „samen met internationale partners” het terughalen van Nederlandse burgers uit de Gazastrook mogelijk te maken. Het contact met de Nederlanders „wordt bemoeilijkt door slechte verbindingen en stroomuitval”, zo schrijft het ministerie op zijn website . Er zijn momenteel ten minste tien Nederlanders aanwezig in Gaza, aldus minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot (CDA) gisteravond bij talkshow *Op1* . Ze zei weinig te kunnen betekenen voor Nederlanders in Gaza zolang er geen grensovergang open gaat.

De Gazastrook is hermetisch afgesloten, zowel aan de grens met Egypte als met Israël. Er zijn nog veel buitenlanders aanwezig in het gebied. Volgens persbureau AFP heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gemeld dat Israël en Egypte een overeenkomst hebben bereikt om Amerikaanse staatsburgers uit Gaza te laten vertrekken, via de enige grensovergang tussen Gaza en Egypte, bij Rafah.

2023-10-14T11:32:01

**’2.215 Palestijnen omgekomen, waaronder 724 kinderen’**

Ten minste 2.215 Palestijnen, waaronder 724 kinderen, zijn tot nu toe omgekomen door de oorlog in Gaza die een week geleden begon. Ook zijn 8.714 mensen gewond geraakt. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid van Gaza. In Israël staat het huidige dodental op 1.300, maar dat cijfer is sinds donderdag niet meer bijgesteld.

2023-10-14T11:21:31

**Koning Jordanië bezoekt Europa om steun te vergaren voor einde Gaza-oorlog**

Koning Abdoellah II van Jordanië vertrekt vandaag naar Europa om diplomatieke steun te verkrijgen voor een einde aan de Gaza-oorlog. Welke landen de 61-jarige koning zal bezoeken, is nog niet bekend. Abdoellah, wiens moeder Brits was, heeft op school en op de militaire academie gezeten in het Verenigd Koninkrijk en onderhoudt nog altijd hechte banden met het land. Het ligt voor de hand dat hij het VK in ieder geval zal bezoeken.

Abdoellah heeft de oorlog en evacuatie van de Gazanen naar het zuiden van de strook ten zeerste afgekeurd. Hij is „tegen elke poging om Palestijnen met geweld van de Palestijnse gebieden te verdrijven, of hen binnen die gebieden te verwijderen”. Hij wil dat „wordt voorkomen dat de crisis naar buurlanden overwaait en dat het [Palestijnse] vluchtelingenprobleem verergerd wordt”. In Jordanië wonen momenteel zo’n twee miljoen Palestijnse vluchtelingen.

2023-10-14T11:00:00

**‘In 24 uur 324 doden door Israëlische luchtaanvallen Gaza, van wie derde kinderen’**

Het afgelopen etmaal hebben Israëlische luchtaanvallen aan 324 Palestijnen het leven gekost en 1.000 gewonden veroorzaakt, aldus het ministerie van Volksgezondheid van op zaterdagochtend. Onder de doden zouden ook 126 kinderen zijn. Van de bijna 2 miljoen Gazanen is meer dan 40 procent 14 jaar of jonger.

2023-10-14T10:37:18

**VN: 1.300 gebouwen in Gaza verwoest door luchtaanvallen, 9250 woningen vernietigd of onbewoonbaar**

Meer dan 1.300 gebouwen zijn in de Gazastrook in puin gelegd door Israëlische luchtaanvallen, zo meldde de Verenigde Naties zaterdag volgens AFP. In de Gazastrook staan veel flats, dus het aantal verwoeste wooneenheden ligt veel hoger, voorbij de 5.500. Daarnaast staan 3.750 woningen nog wel overeind, maar zijn ze dusdanig zwaar beschadigd dat ze onbewoonbaar zijn geworden. Nog eens 5.500 woningen zijn gedeeltelijk beschadigd.

2023-10-14T10:21:06

**‘Saoedi-Arabië zet normalisatie relatie Israël stop’**

Saoedi-Arabië zet de onderhandelingen met Israël over normalisatie van relaties stop vanwege de Gaza-oorlog. Dat melden persbureaus AFP en Reuters, op basis van anonieme bronnen „dicht bij de Saoedische regering”. Aan de toenadering lijkt – voorlopig – een einde te komen, nu de oorlog tussen Hamas en Israël het lot van de Palestijnse bevolking weer bruusk onder de aandacht heeft gebracht. Het is een teleurstelling voor de Verenigde Staten, die volgens AFP al zijn ingelicht van de diplomatieke bevriezing. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is momenteel in Ryad, als onderdeel van een toer door het Midden-Oosten naar aanleiding van het uitbreken van de Gaza-oorlog.

Saoedi-Arabië en ISraël zijn beide stevige regionale bondgenoten van de Verenigde Staten, maar onder meer vanwege de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden waren de relaties lange tijd zeer slecht. De kroonprins en de facto leider van Saoedi-Arabië, Mohammed bin Salman, heeft onder toeziend oog van de VS de afgelopen jaren de relaties met Israël verbeterd. Maar de bevolking van Saoedi-Arabië is zeer pro-Palestijns, dus aan het Palestijnse vraagstuk werd tijdens toenaderingsgesprekken gemakshalve weinig aandacht besteed. Dat blijkt nu niet meer mogelijk voor Bin Salman.

2023-10-14T09:54:08

**PLO wil ‘per direct staakt-het-vuren’ in Gaza**

De Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) zegt „intensief contact te hebben met onze Arabische broeders en vele landen om per direct een staakt-het-vuren en humanitaire corridors voor onze mensen in Gaza te bewerkstelligen”. Dat meldt de secretaris-generaal van de PLO Hussein al-Sheikh vandaag op X , voorheen Twitter. Hij vervolgt: „En we willen onze mensen de rampen die voortkomen uit deze slopende oorlog behoeden, burgers beschermen, hun verwijdering voorkomen en de agressiviteiten onmiddellijk stoppen.”

De PLO, in 1964 opgericht door Yasser Arafat, is de internationaal (deels) erkende vertegenwoordiging van het Palestijnse bevolking. In Gaza heeft de PLO de macht moeten afstaan aan Hamas na verloren verkiezingen in 2006. In het Palestijnse gebied aan de Westelijke Jordaanoever is de PLO wel nog aan de macht. In 1993 erkende de PLO het bestaansrecht van Israël, maar daar kwamen ze in 2018 op terug.

2023-10-14T09:40:53

**Israël: Militanten wilden vanochtend grens Libanon oversteken, zijn gedood door drone**

Volgens Israël hebben militanten vanuit Libanon zaterdagochtend geprobeerd om de grens tussen de twee landen over te steken. Volgens Israël heeft een Israëlische drone de strijders uitgeschakeld voordat zij het land in konden komen, zo meldt persbureau AFP. Het nieuws kon nog niet onafhankelijk geverifieerd worden.

Aan de zuidgrens van Libanon is Hezbollah actief, een bondgenoot van Hamas. Of de gedode militanten strijders van Hezbollah waren, heeft Israël niet gezegd.

2023-10-14T08:53:08

**Dit gebeurde de afgelopen uren in het conflict tussen Israël en Hamas**

Het is de achtste dag sinds de escalatie in het conflict tussen Israël en Hamas. Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen uren.

2023-10-14T08:51:59

**Lufthansa schort repatriëring Duitsers op vanwege ‘onzekere veiligheidssituatie’**

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft volgens persbureau ANP zijn evacuatievluchten voor Duitsers uit Israël tijdelijk onderbroken vanwege de „onzekere veiligheidssituatie” en „onopgeloste kwesties van operationele stabiliteit in Tel Aviv”. Wat precies de aanleiding is voor deze onderbreking is niet duidelijk. In totaal zijn 2.800 Duitsers geëvacueerd sinds Hamas Israël aanviel.

Nederlandse evacuatievluchten worden uitgevoerd door vliegtuigen van Defensie. De KLM heeft twee dagen geleden laten weten te weigeren repatriëringsvluchten naar Israël te sturen om Nederlanders op te halen, en zei daarover: „We namen dit besluit met een zwaar gemoed omdat we ons realiseerden dat veel mensen uitkeken naar een vlucht terug naar Nederland. Voor KLM is veiligheid van crew en passagiers van het grootste belang.”

2023-10-14T08:50:07

**Niet alle inwoners van Gaza-stad willen vertrekken: ‘We zitten hoe dan ook vast’**

Vrijdag riep Israël alle inwoners van het noorden van Gaza op om binnen 24 uur naar het zuiden te evacueren. Ongeveer vierhonderdduizend burgers zijn sinds afgelopen weekend al gedwongen hun huizen te verlaten door schade van bombardementen of na Israëlische waarschuwingen. Maar dat betekent niet dat iedereen ook naar het zuiden vertrekt.

Wat voor zin heeft het, vraagt de Gazaanse Zakaria Shebab zich af. „Kijk naar onze geografie. De kust wordt zwaar bewaakt door de Israëliërs. De Egyptische grens is gesloten en aan Israëlische zijde is er een gigantische muur. We zitten hoe dan ook vast. Als het Israëlische leger ons vraagt om van het noorden naar het zuiden te gaan, waar moeten die één miljoen inwoners dan plots naartoe? We zouden gewoon op straat belanden. Bovendien gaan de invallen in het zuiden ook gewoon door.”

Lees het hele artikel hier: Zakaria uit Gaza-Stad gaat niet naar het zuiden: ‘We zitten hoe dan ook vast’

2023-10-14T08:36:32

**Leger Israël: Hoge militaire commandant Hamas gedood bij luchtaanvallen**

Volgens het Israëlische leger is een hoge militaire commandant van Hamas gedood bij de luchtaanvallen die Israël in de nacht van vrijdag op zaterdag uitvoerde op tientallen Hamas-doelen. Dat melden internationale persbureaus. De commandant zou zijn omgekomen toen het operationeel centrum, van waaruit de groep luchtactiviteiten uitvoert, werd getroffen.

Het zou gaan om Murad Abu Murad, een commandant die leidinggaf aan de luchtoperaties van de islamitische groepering in Gaza-Stad en die een belangrijke rol speelde bij de raketaanvallen die vorige week zaterdag plaatsvonden. Hamas heeft de dood van de commandant nog niet bevestigd.

2023-10-14T08:25:34

**Israël belooft twee evacuatiestraten in Gaza vanmiddag niet te beschieten**

Het Israëlische leger zegt twee straten die van noord naar zuid door de Gazastrook lopen vandaag niet te zullen beschieten tussen 09:00 uur ’s ochtends en 15:00 uur ’s Nederlandse tijd. Op die manier kunnen Gazanen veilig naar het zuiden van de strook vertrekken, zo lijkt het idee. De klok loopt in Israël en Palestina een uur voor op Nederland. Het leger maakte de veilige doorgangsroute bekend via zijn Arabische account op X , voorheen Twitter. „Als je geeft om jezelf en je geliefden, ga dan naar het zuiden zoals voorgeschreven”, aldus een woordvoerder.

#عاجل بيان مهم لسكان مدينة غزة ناشدناكم في الأيام الاخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم. أود إبلاغكم بأن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي اذًى بين الساعات 10:00- 16:00. من أجل سلامتكم، استغلوا الوقت القريب من… pic.twitter.com/zNSq1hnLQY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2023

Gisteren kondigde Israël aan dat burgers het noorden van de Gazastrook binnen 24 uur moesten verlaten zodat Israël een offensief tegen Hamas kan openen. Onder meer de Verenigde Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie riepen Israël op om de Gazanen meer tijd te geven om te evacueren. De deadline is verstreken, en Israël is nog niet begonnen aan een grondoffensief. Wel heeft het land bekendgemaakt dat Israëlische troepen klaarstaan aan de grens voor „wat gaat komen”.

2023-10-14T07:58:49

**Israël en Hezbollah: beschietingen over en weer**

Het Israëlische leger heeft vannacht een doelwit van Hezbollah in het zuiden van Libanon onder vuur genomen. Volgens het Israëlische leger ging het om een vergeldingsactie, nadat een drone en twee „onbekende bedreigingen” gespot werden boven Haifa, de derde stad van Israël. Om wat voor ‘bedreigingen’ het ging, meldt Israël niet. Ook is niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen aan de kant van Hezbollah.

Hezbollah zelf claimt verantwoordelijkheid voor een beschieting van een Israëlische legerpositie, aldus de Israëlische krant *Haaretz* . Ook bij deze aanval is geen doden- of gewondenaantal bekend. Eerder heeft Hezbollah, een bondgenoot van Hamas en Iran, al aangekondigd bereid te zijn zich te mengen in het conflict.

Vrijdag kwam een journalist van persbureau Reuters, Issam Abdallah, om het leven in zuidelijk Libanon door een raketbeschieting. Volgens een andere Reuters-journalist kwamen de raketten uit Israël.

2023-10-14T07:45:39

**Israëlische leger: troepen staan klaar bij Gaza voor wat er komen gaat**

Israëlische troepen staan op meerdere plekken langs de grens bij Gaza gestationeerd, waar zij zich voorbereiden op „wat er ook komen gaat”. Dat heeft een woordvoerder van het Israëlische leger zaterdagochtend gezegd in een videoboodschap op X , voormalig Twitter. Ook benadrukte hij opnieuw dat Palestijnen voor hun eigen veiligheid het noorden van de Gazastrook moeten verlaten.

Vrijdagochtend gaf het Israëlische leger de inwoners van de Gazastrook het bevel om het noordelijke deel van het gebied snel te evacueren, in afwachting van een grondoffensief. Dat gevreesde offensief is nog niet begonnen, wel zijn tienduizenden Palestijnen inmiddels gevlucht.

2023-10-14T04:08:55

**VN: tienduizenden Palestijnen gevlucht naar zuiden Gaza na ontruimingsoproep Israël**

Er zijn vrijdag tienduizenden Palestijnen vanuit het noorden van de Gazastrook naar het zuiden gevlucht , meldt het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de Verenigde Naties (OCHA). Dat deden ze na een oproep van het Israëlische leger om het gebied ten noorden van Wadi Gaza binnen 24 uur te verlaten.

Hamas riep de 1,1 miljoen mensen in het gebied juist op te blijven, ondanks het verwachte Israëlische grondoffensief. Ooggetuigen zeggen tegen persbureau DPA dat Hamas mensen die wilden vluchten tegenhield en terugstuurde.

De militante Palestijnse beweging die vorig weekend met terroristische acties zo’n 1.300 Israeliërs doodde, liet vrijdag bij monde van het politieke hoofd Basem Naim weten dat het Palestijnse volk maar twee opties heeft: „Deze bezetting overwinnen of in onze huizen sterven”. Hamas zegt dat er bij de evacuaties van vrijdag zo’n zeventig Palestijnen zijn gedood door Israëlische luchtaanvallen op een konvooi.

Voordat het Israëlische leger Palestijnen opriep het noordelijke deel van de Gazastrook te verlaten, waren er volgens de VN al bijna 400.000 mensen ontheemd in Gaza.

Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties vraagt de Israëlische autoriteiten in een opiniestuk in *The New York Times* om het evacuatiebevel van Gaza te heroverwegen . „Een rampzalige escalatie staat voor de deur en we bevinden ons op een cruciaal kruispunt”, zo schrijft hij. Guterres roept beide partijen op een weg te zoeken uit de impasse voordat nog meer levens verloren gaan.

2023-10-14T03:34:34

**Canada: zaterdagmiddag mogelijk tijdelijke openstelling grens tussen Gazastrook en Egypte**

Mogelijk gaat de grens tussen de Gazastrook en Egypte deze zaterdagmiddag tijdelijk open, zodat buitenlanders Gaza kunnen verlaten. Dat zei plaatsvervangend assistent-minister Julie Sunday van het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdagavond tegen verslaggevers van onder meer CBC News . Het ministerie zegt overleg te voeren met Egyptische en Israëlische autoriteiten over een tijdelijke openstelling van de grensovergang bij Rafah tussen 12.00 en 17.00 uur voor Canadezen en andere buitenlanders die vastzitten in de Gazastrook.

Het ministerie roept de ongeveer 150 Canadezen in Gaza nog niet op om naar de grens te komen, omdat er nog geen zekerheid is over de openstelling. „Het laatste wat we willen is dat Canadezen daar vast komen te zitten”, zei Sunday.

Er zitten ook tien Nederlanders vast in de Gazastrook, zei demissionair minister Hanke Bruins Slot van Buitenlandse Zaken (CDA) vrijdagavond bij *Op1* . Eerder op vrijdag sprak haar ministerie nog van negen Nederlanders. Volgens Bruins Slot doet Nederland er alles aan hen te helpen Gaza te verlaten, maar is dat momenteel vanwege de gesloten grenzen onmogelijk. „Het ziet er niet goed uit”, zo zei ze.

2023-10-14T03:31:51

**Welkom in dit blog**

In dit blog volgt *NRC* de situatie in Israël en de Gazastrook, en ontwikkelingen die daarmee te maken hebben..

**Graphic**

Palestijnse vlaggen en spandoeken in Londen. Foto Adrian Dennis/AFP

**Load-Date:** October 14, 2023

**End of Document**



**Nederlaag voor AZSV VR3 tegen VIOD VR1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

14 oktober 2023 zaterdag 03:57 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 81 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

AZSV VR3 heeft de thuiswedstrijd tegen VIOD VR1 1-3 verloren in de 5e klasse op zaterdag.

Met 6 punten staat AZSV op de vierde plaats, terwijl VIOD met 9 punten op de tweede plek staat. Op zaterdag 28 oktober om 12.30 uur speelt AZSV een uitwedstrijd tegen SP Eefde op Sportpark Wunderinkpark.

Dit bericht is geautomatiseerd gepubliceerd op basis van voetbaldata van de KNVB. Wil je jouw naam ook terug kunnen lezen in dit soort verslagen? Geef ons dan toestemming in de app van Voetbal.nl.

**Load-Date:** October 14, 2023

**End of Document**



**AVW '66 3 uit verslagen door VV Dieren 2**

AD/Algemeen Dagblad.nl

14 oktober 2023 zaterdag 04:21 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 82 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

AVW '66 3 heeft uit met 2-0 verloren van VV Dieren 2 in de 2e klasse.

VV Dieren staat na deze wedstrijd met 9 punten op de derde plek, terwijl AVW '66 op de achtste plaats staat met 3 punten. SP Lochem is zaterdag 28 oktober om 14.30 uur op Sportpark De Elze de volgende tegenstander voor AVW '66.

Dit bericht is geautomatiseerd gepubliceerd op basis van voetbaldata van de KNVB. Wil je jouw naam ook terug kunnen lezen in dit soort verslagen? Geef ons dan toestemming in de app van Voetbal.nl.

**Load-Date:** October 14, 2023

**End of Document**



**Drienerlo 1 en FC RDC 1 eindigen op gelijke hoogte**

AD/Algemeen Dagblad.nl

14 oktober 2023 zaterdag 04:27 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 87 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Drienerlo 1 en FC RDC 1 hebben de buit gedeeld in het duel tussen beide teams in de 4e klasse. De eindstand was 3-3.

Drienerlo staat na deze wedstrijd op de negende plaats met 5 punten, terwijl FC RDC 1 de nummer 2 is met 8 punten. Op zaterdag 28 oktober om 15.00 uur speelt FC RDC thuis tegen SP Eefde bij Sportcomplex Borgele.

Dit bericht is geautomatiseerd gepubliceerd op basis van voetbaldata van de KNVB. Wil je jouw naam ook terug kunnen lezen in dit soort verslagen? Geef ons dan toestemming in de app van Voetbal.nl.

**Load-Date:** October 14, 2023

**End of Document**



**De Zweef 6 verliest van Excelsior '31 7**

AD/Algemeen Dagblad.nl

14 oktober 2023 zaterdag 03:52 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 105 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

De Zweef 6 heeft een nederlaag te verduren gekregen. Excelsior '31 7 op Sportpark De Koerbelt was te sterk op zaterdag. De 6e klasse-wedstrijd eindigde in 4-3.

Met 9 punten staat Excelsior '31 op de eerste plaats, terwijl De Zweef met 3 punten op de achtste plek staat. De Zweef heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan Excelsior '31. SP Daarle is zaterdag 21 oktober om 14.30 uur op Sportpark N' Kadiek de volgende tegenstander voor De Zweef.

Dit bericht is geautomatiseerd gepubliceerd op basis van voetbaldata van de KNVB. Wil je jouw naam ook terug kunnen lezen in dit soort verslagen? Geef ons dan toestemming in de app van Voetbal.nl.

**Load-Date:** October 16, 2023

**End of Document**



**DOS '37 VR25+1 verliest van SVO Wierden VR25+1 in de Poule Midweeks**

AD/Algemeen Dagblad.nl

14 oktober 2023 zaterdag 12:37 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 96 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

DOS '37 VR25+1 heeft thuis met minimaal verschil verloren van SVO Wierden VR25+1 op Sportpark Het Midden. De Poule Midweeks-wedstrijd op vrijdag werd met 1-2 gewonnen door SVO Wierden.

Dit betekent dat DOS '37 op de zesde positie staat met 3 punten en dat SVO Wierden de nummer 5 is met 3 punten. Op vrijdag 27 oktober om 20.00 uur ontvangt DOS '37 SP Daarle op Sportpark Het Midden.

Dit bericht is geautomatiseerd gepubliceerd op basis van voetbaldata van de KNVB. Wil je jouw naam ook terug kunnen lezen in dit soort verslagen? Geef ons dan toestemming in de app van Voetbal.nl.

**Load-Date:** October 13, 2023

**End of Document**



**Uitslagen, doelpuntenmakers én wedstrijdverslagen amateurvoetbal (zaterdag)**

AD/Algemeen Dagblad.nl

14 oktober 2023 zaterdag 04:23 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 4446 words

**Byline:** Bjorn Wind, Jochem Vreeman, Kees Reenders

**Body**

Wat gebeurde er zaterdag allemaal in het amateurvoetbal? De uitslagen, doelpuntenmakers en verslagen brengen we op deze plek. Blijf de pagina verversen voor updates.

Derde divisie A

Staphorst – HSC’21 0-5 (0-3). De Vries 0-1, Roep 0-2 en 0-3, Ottink 0-4, Stokkingreef 0-5.

Op bezoek bij Staphorst beleefde HSC’21 een zorgeloze middag. De ploeg van trainer Daniël Nijhof stond binnen twee minuten op voorsprong via Yannik de Vries en halverwege leidden de bezoekers al met drie treffers. „Een prachtige overwinning en dit hadden we ook echt even nodig”, aldus Nijhof. Arantis Roep verzorgde het tweede en derde doelpunt. Na rust was van verslapping geen sprake bij HSC’21. Binnen vijf minuten na de hervatting kon de ploeg alweer voor de vierde keer juichen. „Voor de beker hebben we twee keer eerder tegen Staphorst gespeeld en dat pakte telkens verkeerd uit. Nu hadden we continu grip op de wedstrijd en lieten we de tegenstander ook niet in het spel komen.” Sten Brand viel al eens eerder in, maar maakte tegen Staphorst zijn debuut in de basis. Hij verving de geblesseerde Cenk Uguz, die vanaf de tribune zag hoe zijn vervanger een uitstekende wedstrijd speelde. „Sten speelde heel volwassen en had ook nog een assist bij de laatste goal. Hij speelde echt een sterke wedstrijd.” De laatste treffer kwam vlak voor tijd op naam van invaller Kevin Stokkingreef. Max Klein Poelhuis maakte na rust zijn debuut bij HSC’21 en Jules Stokkers keerde terug van een blessure. Het werd dan ook in meerdere opzichten een plezierige middag voor de ploeg uit Haaksbergen.

HSC’21: Peterman, Moldur, Wensing, Schrijver, Zwiers (80. Klein Poelhuis), Schepers, Stokkers (60. Witbreuk), Brand, De Vries (80. Erkilinc), Ottink (65. Iallouchen), Roep (80. Stokkingreef).

Vierde divisie D

Excelsior’31 – Longa’30 4-3 (2-1). Werkhoven 1-0, Wagener 1-1, Hemmink 2-1, Berendsen 2-2, Veltkamp 3-2, Berendsen 3-3, Veltkamp 4-3.

Excelsior beleefde zaterdag een heerlijke middag. De Rijssenaren pakten diep in blessuretijd de winst tegen Longa dankzij de 4-3 van Jasper Veltkamp. Scherpenzeel verspeelde bovendien punten tegen TVC, waardoor Excelsior nu alleen aan kop gaat.

„Vooral voor rust liep het lekker, we waren erg dominant. Ik had telkens het gevoel dat we een gewonnen wedstrijd speelden”, zei Excelsior-trainer Jos van der Veen. Toch zorgde ook Longa voor gevaar. „De eerste, de beste keer dat ze dieper op onze helft kwamen, was het gelijk raak”, zag van der Veen. Excelsior ging dankzij een goal van Rick Hemmink alsnog met een voorsprong de rust in, maar volgens de trainer had de marge groter moeten zijn. „We waren niet altijd secuur in de eindpass”.

Ook na rust volop spektakel. Excelsior ging achterin in de fout en dat leverde de 2-2 op, maar na een scherpe counter zorgde invaller Jasper Veltkamp gelijk weer voor de voorsprong. In deze fase ging het wat meer gelijk op en Excelsior verzuimde tegelijkertijd eerst nog door te drukken. Uit een corner viel de 3-3, maar het slotakkoord was toch nog voor Excelsior. Vincent Schmidt gooide de bal uit een vrije trap voor de goal en Veltkamp was wederom alert: 4-3.

Scherpenzeel – TVC’28 2-2 (0-1). Holsink 0-1, Den Daas 1-1, Staarink 1-2, Ten Thije 2-2.

TVC draait nog steeds een prima seizoen in de subtop en ook uit bij koploper Scherpenzeel leverden de Tubbergenaren een knappe prestatie. In het begin had TVC het nog lastig. Scherpenzeel had het betere van het spel, al was TVC-speler Sam Holsink in de omschakeling dichtbij een goal. Hij krulde de bal net over. De bezoekers namen alsnog brutaal de voorsprong. Holsink was ditmaal wel trefzeker, na goed voorbereidend werk van Niek Staarink. Ook na de pauze drong de thuisploeg weer aan en ditmaal wel met succes. Den Daas liep de bal bij de tweede paal binnen. TVC bleef van zich afbijten en Staarink maakte er 1-2 van. Ook nu wist TVC de voorsprong niet vast te houden. In het laatste kwartier ging het vervolgens alle kanten op. Okke Schepers was namens TVC dichtbij opnieuw de voorsprong, maar schoot van dichtbij over. Scherpenzeel had de winst ook zomaar nog kunnen grijpen, maar kopte in de slotminuut voor een leeg doel naast.

Berkum – DETO 2-0 (1-0). Kleen 1-0, Dias Nzasi 2-0.

DETO kent nog altijd een teleurstellende seizoenstart. De ploeg sprokkelde recent wat punten, maar ging nu weer onderuit, ditmaal bij een veel effectiever Berkum. De Zwollenaren pakten al na een paar minuten de voorsprong. De DETO-defensie verwerkte een diepe bal niet lekker en Berkum tikte simpel raak. DETO kreeg daarna wat kansen, onder meer via Kai Wesselink. DETO kroop daarna wat meer uit de schulp. Thom ten Hove, die na een klein half uur inviel voor de geblesseerde Hoeseb Yakob, kreeg tot twee keer toe een kans. Ook na rust volop kansen voor DETO, opnieuw voor Ten Hove en ook voor Hans Matti en Ben Rienstra (paal). Een schoolvoorbeeld van de aloude voetbalwet volgde, want DETO liep in de slotfase tegen de 2-0 op. De thuisploeg stelde de winst daarmee veilig.

Quick’20 – Buitenpost 1-1 (0-1). Schaafsma 0-1, Kip 1-1.

Quick creëerde volop kansen, veel meer dan de laatste weken, maar het was niet genoeg voor de winst. „Een goede pot waarin we recht hadden op meer”, vond Quick-trainer Erik Hazewinkel. „We waren het hele duel de betere. Vooral aan de bal was het goed en we stapelden kans op kans.” Quick stuitte vaak op de sterke doelman van Buitenpost en kwam ook nog eens op achterstand. Het duurde tot vijf minuten voor tijd totdat Quick eindelijk eens een kans verzilverde. Jesse Kip joeg goed door, speelde een verdediger uit en maakte oog in oog met de doelman geen fout. „Natuurlijk zijn we blij dat ie vijf minuten voor tijd toch nog valt, anders was dit erg zuur geweest”, zei Hazewinkel. Quick heeft nu vier duels op rij niet gewonnen.

Eerste klasse H

Achilles’12 – Hulzense Boys 2-2 (1-1). Wind 1-0, Pouls 1-1, Keizers 2-1, Kamphuis 2-2 (pen.).

Beide ploegen moesten zaterdagmiddag genoegen met een puntendeling. Achilles’12 kwam na een kwartier spelen voor het eerst op voorsprong, dankzij een treffer van Kian Wind. Lang kon de thuisploeg hier niet van genieten. Aron Pouls kopte ruim tien minuten later alweer de gelijkmaker tegen de touwen. Een kwartier na rust wist Achilles’12 wederom op voorsprong te komen, ditmaal via Rick Keizers. Doelpunten bleven vervolgens lang uit in Hengelo. Toch zou de thuisploeg nog de gelijkmaker moeten toestaan. Na een handsbal in de zestien, mocht Menno Kamphuis vanaf de stip de stand weer in evenwicht brengen. Dat doelpunt viel kort voor tijd. Achilles’12 hoopte op de volle buit, maar mocht uiteindelijk slechts een punt bijschrijven.

DOS’37 – Dalfsen 3-0 (3-0). Te Morsche 1-0, Thomas 2-0, Te Morsche 3-0.

De thuisploeg koesterde halverwege al een comfortabele 3-0 voorsprong, maar daar bleef het ook bij in Vriezenveen. „Na rust ging het spelniveau flink naar beneden”, aldus DOS’37 trainer Jeroen Niks. Ronald te Morsche was verantwoordelijk voor het eerste en derde doelpunt. Sander Thomas tekende voor de tweede treffer. „De eerste fase na rust waren we ook nog heer en meester met een paar goede kansen. Daarna kabbelde de wedstrijd een beetje voort.” De zege van DOS’37 betekende de eerste punten van het seizoen. „Voor rust hebben we heel gevarieerd aangevallen. In de tweede helft hadden we scherper moeten zijn. Prettig dat we van de nul af zijn, ook hadden we pas een wedstrijd gespeeld.”

SVZW – NEO 1-2 (0-0). Rompelaar 0-1, Groothuis 1-1, Lohuis 1-2.

NEO bewaarde het beslissende doelpunt voor de absolute slotfase. Mauro Lohuis kroonde zich met een doelpunt in de laatste minuut van de reguliere speeltijd tot matchwinnaar. „Het is altijd zuur om in de eindfase te verliezen”, vertelde trainer Frank Eeftink namens SVZW. De thuisploeg begon niet goed aan het duel en had al binnen zestig tellen op achterstand kunnen staan. NEO liet de kans echter onbenut, maar kwam na rust alsnog op voorsprong. „Tot aan de verkeerde terugspeelbal waren wij in de tweede helft de betere ploeg.” Jasper Groothuis kopte beide ploegen weer op gelijke hoogte, waarna het duel leek af te stevenen op een puntendeling. Mauro Lohuis besliste kort voor tijd anders. In de extra tijd kreeg SVZW nog een goede kans op de gelijkmaker, maar de punten gingen mee naar Borne. „NEO speelt met veel energie. Ze hebben geen echte uitblinkers, maar zijn wel een ontzettend goed team. Ze hebben het goed uitgespeeld. Wij willen ook graag iets bereiken dit seizoen, maar voor nu moeten we uithuilen en weer doorgaan.”

Sparta Enschede – DZC’68 3-2 (1-0). Hesselink 1-0, Ebbers 1-1, Bult 2-1, Tamboer 2-2, Mahdoub 3-2.

Invaller Haytam Mahdoub groeide bij Sparta Enschede uit tot matchwinnaar. Kort voor tijd tekende hij voor de 3-2, waarmee hij zijn ploeg de tweede zege van het seizoen bezorgde. Eerder op de dag was hij al tweemaal trefzeker geweest bij het tweede team. „Ik hoopte al dat hij die flow bij het eerste kon vasthouden, maar het zal vast niet tellen als hattrick”, vertelde trainer Tim Engbers. Via Sam Hesselink kwam Sparta Enschede vlot op voorsprong. In de fase direct na rust kantelde de wedstrijd, waarbij DZC’68 op gelijke hoogte kwam. „Het was wachten op de 1-2, maar juist op dat moment scoorden wij de tweede treffer.” De bezoekers wisten ook die tweede achterstand recht te trekken. Op het derde doelpunt van de thuisploeg moest DZC’68 het antwoord schuldig blijven. „We willen een stabiele eerste klasser worden. Dat begint met handhaving en daar hebben we nu een goede start voor gemaakt.”

Tweede klasse I

Tubantia – BWO 1-4 (1-2). Lammers 1-0, Terink 1-1 en 1-2, De Jager 1-3, Steggink 1-4.

BWO stond als enige ploeg nog op een pijnlijke nul punten, maar nam met verve afstand van die situatie. Tubantia was aan het begin nog de betere en scoorde, maar BWO kwam al snel beter in de wedstrijd. Krijn Terink kopte de 1-1 raak en maakte nog voor rust ook de 1-2. Na rust namen de bezoekers verder afstand in deze Hengelose derby. Robin de Jager maakte een wereldgoal. Hij schoot snoeihard raak in de kruising. Op het laatst werd het grimmiger. Tubantia-speler Jord Zengerink kreeg rood na een grove overtreding. Uiteindelijk controleerde BWO de tweede helft en oogde Tubantia vooral machteloos.

ON – Barbaros 3-2 (2-1). Kamphuis 1-0, Hindriks 2-0, Samba 2-1, Douglas 2-2 en 3-2 (e.d.).

ON pakte de derde winst in vier duels. Het begin van de Almeloërs was veelbelovend. Het eerste half uur was uitstekend, met veel energie in de ploeg. De 1-0 viel na een vloeiende aanval en de 2-0 na een collectieve topprestatie. „Ik denk dat er wel 14 goede passes aan die goal voorafgingen”, zei ON-trainer Jeroen Giesen. Na rust werd de 3-1 van ON afgekeurd en Barbaros begon te draaien. De bezoekers waren twintig minuten lang de betere. Douglas maakte er 2-2 van, maar blunderde in de slotfase en dat kostte zijn ploeg de winst. Hij wilde terugspelen op de doelman, maar de bal rolde in eigen goal. Giesen durft nog niet helemaal te zeggen waar ON nu staat. „Hierna krijgen we vier goede tegenstanders, dus op dit moment is het zeker nog geen hosanna hier.”

Rigtersbleek – Nieuwleusen 2-2 (1-0). Luna Madueno 1-0, Issy Wevers 2-0, Evenboer 2-1, Vink 2-2.

Rigtersbleek had het aanvankelijk lastig met een fel Nieuwleusen, dat volop kansen creëerde. Toch nam de thuisploeg de voorsprong. Diego Luna Madueno knalde via de onderkant van de lat hard raak. Issy Wevers zorgde met een leep stiftje direct na rust ook nog eens voor de 2-0. Rigtersbleek moest uiteindelijk toch buigen voor het nog altijd aanhoudende spervuur van de bezoekers. Nieuwleusen maakte in de laatste tien minuten alsnog twee goals.

De Zweef – ATC 1-5 (0-4). Willemsen 0-1 en 0-2, Barendse 0-3, Willemsen 0-4 en 0-5, 1-5.

De Zweef wacht nog altijd op de eerste winstpartij van het seizoen en tegen het losgeslagen ATC leek de missie vanaf het begin kansloos. De Hengeloërs schoten uit de startblokken en regen de vloeiende aanvallen aaneen. Na een kwartier stond het al 0-3. ATC sneed telkens kinderlijk eenvoudig door de defensie van De Zweef en zat al in de rust op een zetel. De thuisploeg kwam na de pauze iets beter voor de dag, maar ATC was niet van plan gas terug te nemen. Ebi Willemsen vierde zijn sterke optreden met zijn vierde goal: 0-5. Pas daarna beloonde De Zweef het betere spel na rust, maar aan de ruime nederlaag kon dat weinig veranderen.

PH – Den Ham 1-3 (1-2). Remmink 0-1, Kuiper 0-2, Droste 1-2, Kuiper 1-3.

Met PH loopt het nog allesbehalve lekker. De ploeg verloor opnieuw en heeft slechts een punt uit vier duels. „De uitslag was terecht”, vond PH-trainer Niels van ’t Hoog. „We gaven die eerste twee goals veel te makkelijk weg. Bij de 0-2 hadden we al drie kansen die bal weg te poeieren. Het voetbal was bij vlagen nog aardig, maar we waren niet fel genoeg.” Na rust gebeurde er niet zoveel meer. PH was slordig en Den Ham leek het wel best te vinden. Van ’t Hoog: „We kunnen niet achteroverleunen en moeten harder aan de bak dan wat we hier hebben laten zien.”

FC Zutphen – Vroomshoopse Boys 1-1 (1-0). Blok 1-0, Scholten 1-1.

Vroomshoopse Boys had het voor rust lastig met Zutphen. Trainer Robert Bosma: „We kregen moeilijk druk op hun opbouw en waren zelf in balbezit slordig. Toch gaven we weinig kansen weg. De tegengoal was een verkeerde terugspeelbal.” De bezoekers creëerden ook zelf kansen, maar hij wilde er nog niet in. Na rust was het rommelig. Bosma: „Daardoor werd het veld erg groot. Het kwam daarom aan op doorzettingsvermogen en fitheid. En dat hebben we.” Lars Scholten, die voor het eerst in de basis begon, maakte diep in blessuretijd de gelijkmaker uit een hoekschop. Beide ploegen blijven ongeslagen.

Derde klasse D

ASV’57 – De Esch 1-0 (1-0).

Een doelpunt op slag van rust bleek voor ASV’57 voldoende om de punten in eigen huis te houden. De ploeg van trainer Helwich Machielsen pakte daarmee de eerste zege van het seizoen. Voor De Esch waren de druiven zuur. „Het doelpunt ontstond door miscommunicatie tussen onze keeper en de linksback”, aldus trainer Bart Benneker. „Daar profiteerde ASV’57 goed van. Het was in algemene zin geen hoogstaande wedstrijd. Dat kwam mede door het veld, al mag dat eigenlijk geen excuus zijn. Na rust was het voetballend nog minder van beide kanten. ASV’57 hoefde niet zo nodig en wij hebben gewoon te weinig gecreëerd. Zonde, want we hadden vandaag een stap omhoog kunnen zetten.”

SVVN – SV Losser 1-3 (0-1). Kroese 0-1, Spitholt 0-2, Bonte 0-3, Ter Steege 1-3.

Halverwege leidde Losser met 0-1 door een treffer van Thijs Kroese. „Maar het had bij rust ook zomaar 4-4 kunnen staan”, aldus SVVN-trainer Nico Eshuis. „Het kon in de eerste helft echt alle kanten op. In de afronding kwamen wij tekort en we zaten in die fase ook te laag in de focus.” Na de onderbreking had SVVN weliswaar een overwicht, maar dat kwam niet in de score tot uitdrukking. „Voor balbezit krijg je geen punten.” In de absolute slotfase werd nog driemaal gescoord. Tweemaal door Losser en eenmaal door de thuisploeg. „We hadden te weinig tijd om het nog spannend te maken.”

Daarlerveen – Helios Deventer 1-3 (0-1). Lieftink 0-1, Reekers 1-1, Helios 1-2 en 1-3.

Koploper Helios ging zaterdagmiddag bij Daarlerveen met de drie punten aan de haal. Bastiaan Lieftink zette de gasten al vroeg op voorsprong, waarna de marge kort na rust werd verdubbeld. „In de openingsfase hadden we het moeilijk”, aldus trainer Niels Assen. Tien minuten voor tijd tekende Lars Reekers voor de aansluitingstreffer, waarna ook bijna de gelijkmaker nog viel. De bal belandde echter op de lat. „Met onze inzet wisten we ver te komen en hadden we ook zomaar nog een punt kunnen pakken. Dan is het zuur dat het toch niet lukt, maar we hoeven we niet onder te doen voor de ploegen die bovenin meedraaien.”

Hellendoorn – Juventa’12 1-1 (1-1). Hendriks 1-0, Kippers 1-1.

De thuisploeg behaalde tegen Juventa’12 het tweede punt uit vier wedstrijden. Na een vroege openingstreffer lukte het de ploeg van trainer Bart Benneker vervolgens niet om door te drukken. De bezoekers trokken de stand weer gelijk, waarna doelpunten in de tweede helft uitbleven. „We hebben drie keer de nacompetitie gehaald en dan gaan tegenstanders zich op ons instellen”, verklaarde Benneker. „Het is aan ons om daar op de juiste manier mee om te gaan, maar op dit moment zit het allemaal even tegen. Het is telkens net niet, ook in de afronding. Dit is natuurlijk niet de seizoenstart waarop we hadden gehoopt, maar het is ook niet meer dan dat. Als we ook geen kansen zouden creëren, dan zou ik mij pas echt zorgen maken.”

Wilhelminaschool – Enter Vooruit 2-7 (2-5). Jansen 0-1, Welink 0-2, Mateboer 1-2, Velten 1-3, Jansen 1-4, Leussink 2-4, Beuving 2-5, Nijkamp 2-6, Beuving 2-7

Met vijf doelpunten voor rust hadden de bezoekers het duel halverwege al beslist. De eerste twee treffers vielen binnen tien minuten. „We wisten onszelf direct belonen”, aldus Niek Woesthuis namens de bezoekers. Enter Vooruit liet er geen gras over groeien en leidde na ruim een half uur spelen met 1-4. Die vierde treffer, op naam van Sander Jansen, werd gemaakt vanaf de middenlijn. „Alles lukte, maar het had ook zomaar 4-11 kunnen worden.” Voor Wilhelminaschool werd het een duel om snel te vergeten. „Het verschil op het scorebord was groter dan het verschil in de wedstrijd”, aldus Wouter Kwakkenbos namens de thuisploeg. „Het is terecht dat zij hebben gewonnen, maar de uitslag is geflatteerd. Enter heeft de persoonlijke fouten bij ons heel goed afgestraft.”

SDC’12 – Blauw Wit’66 0-1 (0-1). Bolink 0-1.

Door een fout in de opbouw moest SDC’12 al vroeg in de achtervolging. Edwin Bolink pakte het cadeautje dankbaar uit en zijn doelpunt bleek de enige treffer van de wedstrijd. „Vanaf dat moment liepen we achter de feiten aan”, aldus trainer Geert Veldhuis. SDC’12 had het meeste balbezit, maar slaagde er niet in om grote kansen te creëren. „De jongens willen heel graag en doen er alles aan. Toch lukt het niet om tot veel kansen te komen.” Tegen Blauw Wit’66 bleef het slechts bij enkele mogelijkheden, maar daar werden de bezoekers niet nerveus van. „De tegenstander speelde heel compact en zij werden vanuit de omschakeling gevaarlijk. Bij ons was het aan de bal prima, maar was het aantal uitgespeelde kansen teleurstellend.”

Vierde klasse C

Bornerbroek - Kloosterhaar 5-1 (2-1). Wijngaarden 0-1, Ooink 1-1, Kuik 2-1 (pen.) en 3-1. Schipper 4-1 (pen.) en 5-1.

Bornerbroek pakte in een open duel drie punten tegen Kloosterhaar. Met zes doelpunten, drie strafschoppen en een rode kaart was er voldoende te beleven op sportpark ‘t Brook. Kloosterhaar kwam na zes minuten al op voorsprong nadat Stan Ekkel collega Boris Wijngaarden in stelling bracht. Het duurde niet lang of Bornerbroek had de stand alweer gelijk getrokken. Jochem Ooink was de doelpuntenmaker. In de eerste helft kreeg Bornerbroek de eerste strafschop, maar Sander Kuik schoot hem op de paal. Voor rust kreeg hij een herkansing toen de bal weer op de stip werd gelegd. Dit keer faalde hij niet. In de tweede helft was het geen strafschop, maar een vrije bal waar Kuik achter ging staan en ook die schoot hij binnen. Een kwartier voor tijd werd er bij een opstootje een rode kaart getrokken voor Kloosterhaar-speler Luca van der Leij en ging de bal voor de derde keer op de strafschopstip. Robin Schipper benutte het buitenkansje en zorgde met een fraai afstandsschot ook voor de uiteindelijke 5-1 eindstand.

Heracles - GFC 1-2 (0-0). Van der Heiden 1-0, Wassink 1-1 en 1-2.

GFC heeft de uitwedstrijd tegen Heracles winnend afgesloten. De ploeg van Romano Lammertink speelde een sterke eerste helft, maar wist dit niet om te zetten in de score. Het duurde tot de tweede helft tot de score opengebroken werd en het was niet GFC dat scoorde, Mart van der Heiden scoorde voor de Almeloërs. Niet lang daarna was het Tim Wassink die na een goede aanval en een dito steekbal de gelijkmaker scoorde. Vlak voor tijd was een kopie van de gelijkmaker ook de blauwdruk voor de winnende treffer van de bezoekers uit Goor. Weer was het Wassink die mocht afdrukken. „We hadden de eerste helft al wel 2,- of 3-0 voor moeten staan”, gaf Romano Lammertink, trainer van GFC, aan.

Avereest - Mariënberg 2-1 (2-1). R. Hofsink 2-1

Mariënberg kwam een vroege achterstand niet meer te boven. De ploeg van trainer Arjan Visscher kwam al snel op achterstand nadat een aanvaller van de thuisploeg beheerst afrondde na een voorzet. Niet lang daarna sprintte een speler van Avereest iedereen eruit en tekende voor de 2-0. Daarna leek Mariënberg wakker te worden en kwam het via een doelpunt van Rolf Hofsink terug in de wedstrijd. Na de rust kregen beide ploegen kansen op nog een treffer, maar was het vooral Mariënberg dat in de slotfase een aantal keer dichtbij de gelijkmaker was. De bal ging er niet in en zo werd de slechte beginfase de ploeg fataal.

Bergentheim - Voorwaarts 1-1 (1-0). Buitenhuis 1-0, Ekkel 1-1.

Koploper Bergentheim, dat nog zonder puntverlies was, kreeg Voorwaarts op bezoek dat met twee punten voorlaatste stond. In de eerste helft was Bergentheim wel de betere ploeg op het veld en wist het ook de betere kansen te creëren. Dat resulteerde ook in de openingstreffer van Nick Buitenhuis. Na rust was het Voorwaarts dat goed uit de kleedkamer kwam en via Killian Ekkel de stand ook gelijk trok. „Dat was ook de fase waarin we een kwartier lang echt goed aan het voetballen waren”, vond Eric Frankfort, trainer van Voorwaarts. Beide ploegen kregen kansen op meer, maar voor beiden was meer net iets te veel gevraagd. „Ik ben ontevreden met een punt, al zal het wel het eerlijkste resultaat zijn op basis van de wedstrijd”, aldus Frankfort.

Lutten - Bruchterveld 2-0 (0-0).

Bruchterveld kreeg geen grip op Lutten. De bezoekers wisten de eerste helft hun doel nog schoon te houden, maar wist dat na rust niet door te zetten. Een kopbal vanuit een hoekschop zorgde voor de openingstreffer voor Lutten, dat weinig te duchten had van Bruchterveld. Een foute keuze op de rechterflank kwam de bezoekers iets later duur te staan. Lutten wist met een paar passes twee spelers vrij voor de keeper te zetten, waarbij de één niet onzelfzuchtig was en de bal breed legde op zijn collega. „We maakten teveel foute keuzes, waardoor je 80 minuten lang niet in het spel voorkwam”, was de conclusie van Stephan Bloemendal

Hardenberg - Daarle 4-0 (2-0).

Een ongelukkige wedstrijd zorgde ervoor dat Daarle nog altijd zonder punten staat. Op bezoek bij Hardenberg kreeg de ploeg van trainer Nando Kok 2 schlemielige doelpunten om de oren. Bij het eerste tegendoelpunt viel een weggekopte hoekschop viel voor de voeten van een speler van Hardenberg, die frank en vrij mocht inschieten. Bij het tweede doelpunt ging iedereen uit van een overtreding, waardoor een aantal spelers stopten met bewegen en de speler van de thuisploeg zo door kon lopen. Voor de thee viel ook nog de 3-0. Na rust was de spelers van Daarle op het hart gedrukt om de schade niet te hoog te laten oplopen en dat lukte wel, al was het spel van de bezoekers nog wel wat apathisch. Een vrije bal van Hardenberg zorgde uiteindelijk voor de eindstand van 4-0.

SV Rijssen - DES 0-2 (0-0). Harmeling 0-1, van Dartel 0-2.

DES weet ook in Rijssen te winnen. De ploegen hielden elkaar lang in evenwicht, maar in het tweede bedrijf wisten de Nijverdallers de wedstrijd toch naar zich toe te trekken. Bij ingrijpen van Rijssen kwam de bal via rebound voor de voeten van Djim Harmeling. De vleugelspeler, die al sterk aan het seizoen begon met een aantal assists en een doelpunt, tekende nu ook voor zijn tweede doelpunt van het seizoen. Rijssen probeerde zich terug te knokken in de wedstrijd en was ook dichtbij de gelijkmaker, maar de bal werd nog voor de doellijn verwerkt. Op het moment dat Rijssen wat wilde forceren, sloeg DES toe. Tien minuten voor tijd was het Sem van Dartel die, door een goede steekbal van Quint Mensink, voor de beslissing in de wedstrijd zorgde.

Vierde klasse D

Oeken - Sportlust Glanerbrug 2-1 (1-0). Wienk 1-1.

Sportlust heeft geen punten overgehouden aan het bezoek in Brummen. In een open wedstrijd kwam Oeken op voorsprong in de eerste helft, maar de Glanerbruggers kwamen na de rust een stuk gretiger uit de kleedkamer. Al snel lag de gelijkmaker ook in het net door een doelpunt van Keij Wienk. Sportlust wilde doordrukken voor de volle buit en was ook de sterkere ploeg. Gerben Papenburg had de voorsprong op zijn sloffen toen hij één op één ging met de keeper van Oeken, maar hij wist het doel niet te vinden. Vlak voor tijd kreeg de ploeg van trainer Danny Bremer en Jan Becks alsnog het deksel op de neus toen de thuisploeg de winnende scoorde.

Berghuizen - Eilermark 2-1 (1-0). Isse Ali 1-0, Heeres 2-0, Droste 2-1.

Berghuizen pakte de eerste overwinning van het seizoen. De Oldenzalers, die aantraden met vijf spelers uit eigen jeugd, speelden een sterke eerste helft waarin Abdiqani isse Ali de score openbrak. Na rust was het Peter Heeres die de voorsprong verdubbelde. In plaats van dat Eilermark bij de pakken neer ging zitten, grepen ze het initiatief in de wedstrijd en kwamen ze via Dylan Droste terug in de wedstrijd. Eilermark drong aan en het was voor Berghuizen hard werken om de voorsprong te behouden. De uitbraken die de gastheren kregen waren niet voldoende om het duel in het slot te gooien, maar na 90 minuten hadden ze alsnog de drie punten.

Teuge - Juliana'32 5-2 (1-1). Albou 1-1 en 4-2.

Juliana was niet bij machte om Teuge de eerste nederlaag van het seizoen toe te dienen. De Hengeloërs verloren de slag op het middenveld van de thuisploeg, dat een jeugdige ploeg heeft. Na iets meer dan een half uur was het Hassan Albou die voor de 1-1 tekende, nadat Teuge eerder al op voorsprong was gekomen. In de tweede helft was het Teuge dat binnen een kwartier uitliep naar 4-1. Albou deed nog wel weer wat terug met zijn tweede treffer van de middag, maar vier minuten later hadden de gastheren de marge alweer teruggebracht naar drie doelpunten en de zekerheid op de winst. „Dik verdiende winst voor Teuge”, was Gerben Prins, assistent-trainer van Juliana, van mening.

Drienerlo - RDC 3-3 (3-1). Van Dongen 1-0, 2-0 en 3-0.

Drienerlo speelde gelijk tegen RDC, nadat het met 3-0 voor stond. De ploeg van trainer Marnix Smit kende een goede start tegen de bezoekers uit Deventer. Na iets minder dan een half uur spelen stond de ploeg al met 3-0 voor door een loepzuivere hattrick van Jan van Dongen. Toch strafte RDC nog voor rust een foute breedtepass achterin bij Drienerlo af en kwamen de bezoekers daardoor met hernieuwde moed uit de kleedkamer. Een strafschop tegen zorgde voor de 3-2 en in de allerlaatste minuut was het RDC dat de gelijkmaker scoorde.

Vijfde klasse C

Sportlust Vroomshoop - Lemele 3-4

SVV’56 - Wijthmen 1-4

VSW - MVV’69 2-2

Vijfde klasse D

PW - Gorssel 1-2

SC Rijssen - SC Enschede 3-0

HSC’21 - Almelo 3-3

Achilles E. - Almen 3-1

Aramea - BZSV 5-0

EMOS - SVV’91 1-2

**Load-Date:** October 15, 2023

**End of Document**



**Laatste in hun soort**

de Volkskrant

14 oktober 2023 zaterdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Boeken en Wetenschap; Blz. 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

**Length:** 7940 words

**Byline:** MAARTJE BAKKER

**Highlight:** Het uitsterven van planten en dieren gaat zo snel dat wordt gesproken van de Zesde Massa-extinctie. Een seizoen lang mee met vijf wetenschappers die proberen een bedreigde soort in Nederland te redden. Komt het nog goed met zwarthaarmelkzweefvlieg, rozenkransje, zomertortel en donker pimpernelblauwtje?

**Body**

Ecologie Biodiversiteit

**'Het is angstaanjagend dat dit tijdens mijn leven is gebeurd'**

**27 februari**

**Naturalis, Leiden**

Dit is hoe het eindigt. Honderdduizenden dieren, opeengepakt in de collectietoren van het Leidse museum Naturalis. Ooit werden ze verzameld, buitgemaakt, bijzonder genoeg bevonden om te bewaren. Nu slijten ze hier hun dagen, op sterk water, of in donkere laden. Heel af en toe verschijnt er een onderzoeker, die de kasten opent, kijkt. Daarna valt weer de duisternis.

We komen hier voor de zwarthaarmelkzweefvlieg. Een zwart beest, met een opvallende melkwitte vlek midden op het lijf en een harig borststuk waar nu een speldje doorheen steekt.

Het is een soort die pas kort geleden werd opgemerkt. In 1998 keek een Duitse wetenschapper nog eens goed naar de zweefvliegensoorten die hij voor zich had, en ineens zag hij dat niet alle withaarmelkzweefvliegen hetzelfde waren. Zo werd de zwarthaarmelkzweefvlieg in het leven geroepen. Leucozona inopinata, werd hij gedoopt, 'de onverwachte'.

Al snel bleek dat hij zich op allerlei plekken in Nederland vertoonde. Vooral in beek- en rivierdalen. Alleen was dat van korte duur. De zwarthaarmelkzweefvlieg werd in 2012 voor het laatst gezien in het wild. Wie hem wil tegenkomen in Nederland, moet naar Naturalis.

Maar is hij echt uitgestorven? Aan Theo Zeegers, zweefvliegenexpert bij EIS Kenniscentrum Insecten, de opdracht die vraag te beantwoorden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten dat er een Rode Lijst moet komen van de zweefvliegen. Dit is dus het moment om elke zeldzame soort in de juiste categorie in te delen: bedreigd, ernstig bedreigd, of verdwenen.

Zeegers studeerde natuurkunde en was jarenlang een strijdbaar medewerker van de Fietsersbond. Al sinds zijn jeugd trekt hij in zijn vrije tijd met een insectennetje de natuur in en dat is ook wat hij dit jaar gaat doen, net als zijn collega's. 'Op zoek naar de mohikanen', zegt hij. De regels zijn duidelijk: als een soort langer dan tien jaar niet is gezien, geldt die als uitgestorven.

Al is het Zeegers niet om de zwarthaarmelkzweefvlieg te doen, of om welke specifieke soort dan ook. 'Wat ik eng vind', zegt hij, 'is dat er zo veel zweefvliegen zijn die ik vroeger aan een stuk door zag, en nu nooit meer. In één mensenleven is dat gebeurd!'

De cijfers geven hem gelijk. Met een op de drie Europese zweefvliegensoorten gaat het slecht. 'Die schaal, dat tempo van de achteruitgang, daarvan krijg ik het Spaans benauwd.'

En voor wie dat niet begrijpt, heeft Zeegers wat hij noemt een 'demagogisch argument'. 'Wil jij dat je kinderen opgroeien in een land zonder vlinders en hommels? De helft is al weg! De mensheid maakt er een puinhoop van. En waarom? Alleen om een beetje meer welvaartsgroei.'

**MASTODONTEN**

Pas aan het einde van de 18de eeuw kwam de mens op het idee dat diersoorten konden uitsterven. Dat kwam door de Amerikaanse mastodont. Eerst werd nog aangenomen dat de gigantische botten uit Noord-Amerika toebehoorden aan een soort reuzenolifant. Totdat de Fransman Georges Cuvier zei: nee, dit is een andere soort geweest. Een soort die niet meer bestaat.

**Hoe een wilde plant een potplant werd**

**11 april**

**Science Park, Amsterdam**

In de proeftuin van de Universiteit van Amsterdam, een stenige plek vol plantenbakken, staat een van de kwetsbaarste planten van Nederland: het rozenkransje. Een plant met grijsgroene blaadjes en, aan een ijle stengel hoog boven de grond, fijne roze bloemetjes. Geen plant van het grote vertoon, en toch werden er vroeger belangrijke krachten aan toegedicht: de mensen hingen er kransen van aan de deuren tegen de blikseminslag.

Vroeger was de hele kaart van Nederland met het rozenkransje bezaaid. Nu kan Sheila Luijten, populatiebioloog bij stichting Science4Nature, de plekken waar de plant groeit zonder veel moeite opsommen. De duinen bij Den Haag, Bergen aan Zee, op Texel en Schiermonnikoog. De heidevelden in het Gooi, misschien. En in Drenthe, al kun je je afvragen of dat telt: daar was de plant eerst verdwenen en is ze alleen teruggekomen omdat Luijten haar hoogstpersoonlijk heeft uitgezaaid, met subsidie van de provincie.

Als de boeren de ene kant van het Nederlandse stikstofprobleem vormen, dan vertegenwoordigt het rozenkransje de andere kant. Gerard Oostermeijer, universitair docent, populatiebioloog, medeoprichter van Science4Nature én partner van Sheila Luijten, legt uit hoe het zit. De landbouw stoot ammoniak uit, dat slaat neer in de natuur, waardoor bijvoorbeeld grassen als een malle gaan groeien. 'Het rozenkransje, dat kleine rozetjes vormt dicht bij de grond en open plekjes nodig heeft, delft daardoor het onderspit.'

En dat is niet het hele verhaal. Want als er dan nog maar snippertjes van de oorspronkelijke populatie over zijn, ontstaan er problemen met de bestuiving. Oostermeijer: 'Voor insecten kost het op een gegeven moment te veel moeite om van de ene populatie naar de andere te vliegen. De overgebleven planten kruisen dan alleen nog maar met elkaar. Het gevolg is dat er inteelt ontstaat, waardoor de populatie steeds verder verzwakt.'

Op sommige plekken in Nederland bleven zo weinig rozenkransjes over, dat het toevallig allemaal mannetjes óf vrouwtjes waren. Zo groeien er in de duinen bij Den Haag louter mannetjes (met meeldraden) en waren er in Drenthe op het einde alleen nog maar vrouwtjes (met stamper). Zulke populaties zijn, hoe kan het ook anders, ten dode opgeschreven.

Wat Luijten en Oostermeijer uit alle macht proberen te doen, hier in Amsterdam, is het behouden van de genetische diversiteit die er in Nederland nog rest. De planten die hier staan, zijn opgekweekt uit zaden van alle overgebleven populaties. Sterven ze elders uit, dan leven ze hier tenminste nog voort.

Dat is niet het enige. De biologen maakten ook nieuwe kruisingen. Den Haag met Schiermonnikoog, Texel met Bergen, dingen die in het wild helemaal niet kunnen. Zo vergroten ze de diversiteit en dat is cruciaal, leggen ze uit. Uiteindelijk willen ze de zaden van deze planten uitzaaien in de natuur. In noodlijdende, bestaande populaties, maar ook op nieuwe plekken. Hoe diverser het genetisch materiaal, hoe groter de overlevingskans van een groep planten wordt. Ook in de biologie geldt dat een divers team beter is - beter opgewassen tegen allerlei onvoorziene omstandigheden.

Dat is de theorie. In de praktijk blijkt het niet altijd gemakkelijk het belang van het rozenkransje te verdedigen, verzucht Oostermeijer. 'De mens is erg vervreemd geraakt van de natuur. Er is bijna niemand in Nederland die ooit een rozenkransje heeft gezien.'

En wat niet weet, dat niet deert, merken ze. 'Maar als je niet weet dat iets bestaat', zegt Luijten, 'kun je er dan goed een beslissing over nemen?'

**DE ZESDE UITSTERVING**

De mens is verantwoordelijk voor een Zesde Uitsterving. Dat idee kwam voor het eerst vol in de schijnwerpers te staan in 1995, toen antropoloog en natuurbeschermer Richard Leakey en wetenschapsauteur Roger Lewin er een boek over schreven. Leakey had een van de eerste mensensoorten in Afrika ontdekt, maar zag ook dat de nazaten van die eerste mens een enorm effect hadden gehad op de natuur. De twee auteurs schreven dat het vijf keer eerder was voorgekomen dat een groot deel van het leven op aarde werd weggevaagd. Maar ook dat dit de eerste keer is dat een enkele diersoort - de mens - het uitsterven zelf in de hand heeft.

**'De grootste poepmachine van Nederland'**

**2 mei**

**Boeschoten, Veluwe**

Ja, we zijn op weg naar de zwarthaarmelkzweefvlieg, maar met een omweg. Eerst wil Theo Zeegers ons meenemen naar de Veluwe. Voor een zoektocht naar het glimmend roetneusje.

Kijk, zegt Zeegers, het is jammer als de zwarthaarmelkzweefvlieg verdwijnt. Maar die was al nooit erg talrijk in Nederland. Daarom praat hij zelf liever over het glimmend roetneusje. Zo'n soort die je vroeger in Nederland overal zag en die zich nu heeft teruggetrokken in enkele uithoeken.

Naar Boeschoten dus. Een heel normaal bos, begint Zeegers zijn verhaal, met boomsoorten als de beuk, de eik en de douglasspar: de droge helft van het land staat er vol mee. Maar ook een bijzonder bos, vervolgt hij, en wel om twee redenen.

De eerste: net ten westen ligt de Gelderse Vallei, met plaatsen als Barneveld en Ede. Het territorium van de grootschalige landbouw, op dit moment gemarkeerd met omgekeerde vlaggen. 'De grootste poepmachine van Nederland', aldus Zeegers.

De tweede: dit is het bos waar milieuwetenschapper Aat Barendregt, die hier om de hoek in Voorthuizen woonde, jarenlang zijn rondjes liep. Sinds 1982 hield Barendregt er de zweefvliegenstand bij. Zo ontstond een dataverzameling die uniek is in Nederland, misschien zelfs in de wereld. In 2022 volgde de wrange conclusie, in het wetenschappelijke tijdschrift Insect Conservation and Diversity: het aantal zweefvliegen in Boeschoten was met 80 procent afgenomen, het aantal soorten met 44 procent.

Nu loopt Zeegers dus het traditionele rondje van Barendregt. Ingespannen tuurt hij naar de beukenblaadjes die als tere reepjes zijde aan de bomen hangen. Struint hij door de bosbessenstruiken, met hun bloemetjes die als roze parels verstopt zitten in het groen. Het is een koude dag, niet ideaal voor zweefvliegen.

Maar zowaar, hij weet een aantal soorten te ontdekken. Ze hebben poëtische namen als het spits elfje of de bretelwimperzweefvlieg. Het roetneusje? Dat laat zich niet zien.

Tussen de zware landbouwvoertuigen rijden we naar Voorthuizen, om na te praten in hamburgertent De Daltons: een nogal Amerikaans aandoende diner, die zich erop laat voorstaan de duurste burger ter wereld te serveren, met als speciale ingrediënten een laagje goud en een ruime portie kaviaar.

Al snel komt ook de vraag op tafel: waarom? Hoe kan het dat het glimmend roetneusje, net als tal van andere soorten, in een paar decennia is weggevaagd uit Nederland? Het lijkt iets te maken te hebben met bladluizen. Met alle zweefvliegen waarvan de larven bladluizen eten - zowel het glimmend roetneusje als de zwarthaarmelkzweefvlieg behoort tot die groep - gaat het slecht.

'We weten niet waarom', zegt Zeegers. 'Maar als je me vraagt te speculeren, dan denk ik dat het met insecticiden te maken heeft. Ik zeg altijd: Bayer maakt goed spul, van insecticide gaan insecten dood. Ze stuiven ver de natuurgebieden in, dat is bekend.'

Een andere boosdoener kan stikstof zijn. Bij een overschot aan stikstof in de bodem gaan de bladeren van planten te veel stikstof bevatten (en te weinig andere elementen), die bladeren worden minder voedzaam voor de bladluizen, waardoor die in aantal afnemen, en daarvan hebben de zweefvliegen weer last.

Hoe je het ook wendt of keert, je komt altijd uit bij de landbouw, stelt Zeegers vast. Het duurt niet lang voordat hij zich zit op te winden over de intensieve dierhouderij in Nederland, zich niets aantrekkend van de breedgeschouderde kerels die aan de belendende tafel een hamburger eten. 'Tot de schijt ons doodt, weet je wie dat zei? Wim Kan, in 1971 al.'

**SNELLE VERDWIJNING**

In de wetenschap is iets pas waar als er cijfermatig bewijs voor is. En dus bracht de Amerikaanse bioloog Anthony Barnosky in 2011 een groep wetenschappers bijeen om een serieus antwoord te geven op de vraag: is de Zesde Uitsterving op aarde al begonnen? Hun bevindingen kwamen terecht in een baanbrekend artikel in Nature. Nee, zeggen de paleontologen, het aantal uitgestorven soorten komt nog niet in de buurt van de andere Grote Vijf. Barnosky en zijn co-auteurs leggen de lat hoog: ze gaan ervan uit dat bij die andere massa-extincties driekwart van de soorten verdween in korte tijd. Maar het probleem is dat de uitsterving van planten en dieren deze keer optreedt in een - geologisch gezien - korte tijdsspanne. Als dit zo doorgaat, dan evenaart de snelheid van de huidige uitsterving wel degelijk die van vroegere massa-extincties.

**'Ze kunnen niet zelf op de trekker naar Den Haag'**

**3 mei**

**Goois Natuurreservaat**

Ze kennen elkaar al uit hun studententijd. Gerard Oostermeijer, die vroeger de duinen in ging, van alle planten wilde weten hoe ze heten, met zijn moeder een herbarium aanlegde. Sheila Luijten, die als kind altijd buiten was, op vakantie in Zwitserland met haar ouders de trein omhoog nam om bijzondere rotsplantjes te zoeken, tijdens haar studie met iedereen die maar wilde het veld in trok om te helpen. Dus ook met Gerard. Het eindigde ermee dat ze een stel werden.

Samen adopteerden ze een heel aantal plantensoorten, waaronder het rozenkransje. 'Als wij niet voor zeldzame planten opkomen, wie doet het dan?', vraagt Sheila retorisch. 'Ik vind het belangrijk om het op te nemen voor de zwakkeren. Ze kunnen niet zelf op een trekker naar Den Haag.'

Een van hun projecten is een herstelprogramma voor het rozenkransje in Noord-Holland. De plant groeit in deze provincie in de duinen bij Bergen en op Texel. Of er ook nog exemplaren aanwezig zijn in Het Gooi? Niemand die het weet, en daarom is het excursiedoel van vandaag de Blaricummerheide, de enige plek in het binnenland waar het rozenkransje de laatste jaren nog in het wild werd gesignaleerd.

Hier, in leemkuilen die ooit zijn uitgegraven in een uitgestrekt heideveld, hoort het te groeien. Als Oostermeijer en Luijten dichterbij komen, vliegt er een kraai weg, die in zijn zoektocht naar engerlingen de grond nogal heeft omgewoeld.

De twee wetenschappers zakken op hun knieën en kruipen door het gras, zoekend, alsof ze een dierbaar sieraad verloren zijn. Tijm, hertshooi, hondsviooltje. Muizenoortje, geelhartje, grasklokje. Maar geen rozenkransje. Dat is gesneuveld, op een moment dat niemand oplette. In de verte beginnen kerkklokken te luiden, alsof dit moment een dramatische lading moet krijgen.

Is er nog iets te zeggen over de doodsoorzaak? Jawel. Het kan gelegen hebben aan de droogte, die de afgelopen jaren een aanslag pleegde op de heide. Of aan de stikstofdepositie, die de mossen en bramen op dit grondje deed woekeren en rozetplanten als het rozenkransje in het nauw dreef. Het kan ook een ongelukkig toeval zijn. De konijnen, of die kraai die hier net nog in de grond stond te poken.

Maar bij de vraag naar het waarom blijven deze twee biologen niet lang stilstaan. Zij schakelen meteen over op de toekomst, een toekomst die er volgens hen ook voor het rozenkransje moet zijn in Nederland.

'Er zijn ook hier nog plekjes waar de bodem goed is', zegt Oostermeijer, 'waar de andere bijzondere soorten van de heischrale graslanden nog wel groeien. We zouden ook méér plekken geschikt kunnen maken. Door te maaien of diepere grondlagen naar boven te halen.'

Kun je dat dan nog wel natuur noemen? 'Ik vind van wel', zegt hij. 'De heide is weliswaar door de mens ontstaan, maar deze planten zijn vanzelf gekomen. Nu moeten we dat onderhouden, anders verdwijnen er honderden soorten uit ons land.'

De grens trekt Oostermeijer bij het uitplanten van nieuwe exemplaren. 'Wij weigeren te planten, wij willen alleen zaaien', zegt hij. 'Daarover hebben we vaak discussies met vakgenoten. Maar wij geloven hierin: als je zaait, kiemen de zaden die het beste passen op een bepaalde plek en zal de overleving op den duur groter zijn.'

**EXTREME STRESS**

De Zesde Uitsterving is het gevolg van een 'perfecte storm', analyseren Anthony Barnosky en zijn collega's in hun Nature-artikel uit 2011. Tijdens bijna alle vorige uitstervingen was er sprake van een snelle verandering van de atmosfeer en het klimaat, en dat is precies wat nu gebeurt: de CO2-uitstoot blijft maar stijgen, met extreme opwarming als gevolg. Tegelijkertijd is er sprake van habitatfragmentatie, vervuiling, overbevissing en -bejaging, de verspreiding van invasieve soorten en ziekteverwekkers en de oprukkende mens. De wetenschappelijke diagnose: er zijn 'extremere ecologische stressfactoren' dan de meeste levende soorten ooit hebben meegemaakt. Dat maakt het risico op uitsterven groot.

**'Het mag niet onopgemerkt gebeuren'**

**8 mei**

**Kloetinge, Zeeland**

Ineens is de lente tot uitbarsting gekomen. Als de trein Zuid-Beveland opdraait, is het te zien. De knoppen van de meidoorn zijn opengesprongen, het gras is de grond uit geschoten, het fluitenkruid bloeit. Ook het boerenland maakt zich op voor een nieuw seizoen, met geploegde grond, koeien in de wei, het graan op kniehoogte.

De reis eindigt in Goes. Daar woont Jennifer Vreugdenhil-Rowlands. De milieuwetenschapper is van oorsprong Engels, maar kwam hier terecht door de liefde. Nu leidt ze het onderzoek naar de zomertortel.

Nog 2.500 tot 5.000 zomertortels zijn er over in Nederland, volgens het rapport voor de Rode Lijst Vogels uit 2017. 'De aantallen zijn ten opzichte van de jaren vijftig met meer dan 90 procent afgenomen!', stelt het rapport, met een voor de wetenschap ongebruikelijk uitroepteken. Het maakt dat de vogel wordt ingedeeld in de categorie 'kwetsbaar', net een stapje voor 'bedreigd'. Niet alleen in Nederland - ook in Europa.

Aan haar keukentafel vertelt Vreugdenhil over de problemen van de zomertortels. De duif zou last hebben van de landbouwintensivering. De meidoornheggen waarin ze broeden komen steeds minder voor, net als de onkruidrijke akkerrandjes die ze nodig hebben voor hun voedsel. 'Alles werd strakker', vat Vreugdenhil het samen. Ook hier in Zeeland zijn de percelen groot, de horizonten onafzienbaar.

Een ander probleem zijn de jagers die de vogel op zijn trek naar het zuiden tegenkomt. Zelfs in landen als Frankrijk, Spanje en Portugal was de jacht tot voor kort toegestaan. 'Een paar jaar geleden ontstond grote ophef in de zomertortelgemeenschap, toen bleek dat Arabische toeristen in Marokko in één dag tijd duizenden duiven hadden geschoten', herinnert Vreugdenhil zich. 'Thousands of bloody birds! Geen wonder dat de populatie dan afneemt.'

En toch, er zijn in Europa nog 5- tot 10 miljoen exemplaren over, wat ook weer niet echt weinig lijkt. Moeten we ons werkelijk zorgen maken dat deze vogel uitsterft?

Ja, zeggen vogelaars, en dan verwijzen ze naar de Amerikaanse trekduif. De evenknie van de zomertortel, die leefde aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Van de trekduif waren er ooit ook miljoenen, nee, miljarden. En toch is die vogelsoort nu verdwenen.

'Het zou mij niet verbazen als de zomertortel in Nederland uitsterft', zegt Jennifer Vreugdenhil, schijnbaar onbewogen. Dan, zachter: 'Maar als dat zo is, laat het dan niet ongemerkt gebeuren. Voor mij is dat een reden om hieraan te werken. Ik wil niet dat deze vogel zomaar verdwijnt, zonder dat iemand er weet van heeft.'

Dat is voor haar ook een kwestie van geloof - ze is christen, en vindt dat de mens verantwoordelijk is voor de natuur. 'Het is een van de opdrachten van God om te zorgen voor de aarde. Ik vind dus dat we ons bewust moeten zijn van de impact die we als mensen hebben. Bij alles wat we doen, van ons voedsel, tot onze energieconsumptie, tot de baan die we kiezen.'

Zijzelf heeft zich ten doel gesteld om een ideaal 'voedselveldje' voor de zomertortels aan te leggen. Een vijfsterrenrestaurant, waar de vogel zich een hele zomer lang tegoed kan doen aan de heerlijkste zaden. Of dat gaat lukken? Dat, zegt Vreugdenhil, moet de komende maanden blijken.

**NOG MAAR 15 PROCENT OVER**

Bijna nergens ter wereld gaat de uitsterving zo snel als in Nederland. Volgens een analyse die het Planbureau voor de Leefomgeving in 2013 maakte is nog slechts 15 procent van de biodiversiteit die Nederland had in het jaar 1700 over. In heel Europa is dat 40 procent, wereldwijd 70 procent. Wel is de afname van de biodiversiteit in Nederland sinds 2000 tot stilstand gekomen, vooral doordat er nieuwe natuurgebieden bij kwamen.

**'Wat doen we met dit tuiniervoorstel?'**

**30 mei**

**Dwingelderveld, Drenthe**

Nog steeds kunnen ze zich er boos om maken. Want ze hadden meer kunnen doen, zeggen Sheila Luijten en Gerard Oostermeijer, om te voorkomen dat het rozenkransje zou uitsterven in Drenthe.

'De laatste vindplaats was op een terrein van Defensie', vertelt Oostermeijer. 'Er stonden al jaren alleen nog maar vrouwtjes. Wij wilden toen stuifmeel van elders halen, om die planten te bestuiven en zaden te verkrijgen. Dan zouden we het genetisch materiaal in elk geval veilig kunnen stellen. Maar de ecoloog van Defensie gaf ons alsmaar geen toestemming.'

Toen hij die ecoloog eindelijk had overtuigd, was het te laat. Het seizoen was voorbij, de bestuiving mislukte, zaden werden niet gevormd. In de jaren erna bloeiden de planten niet meer. Ieder jaar waren er minder rozetjes, net zolang tot de teller in 2017 stilstond op nul.

Oostermeijer: 'Die ecoloog zei simpelweg: het rozenkransje heeft het hier niet meer naar zijn zin, het is gedoemd te verdwijnen. Maar wat geeft een terreinbeheerder het recht in z'n eentje te beslissen over het lot van een soort? Volgens ons kon het rozenkransje zich daar best thuis voelen. De bodem was geschikt, dat bleek uit onderzoek.'Het laat zien dat Oostermeijer en Luijten soms heel wat weerstand moeten overwinnen voordat ze aan de slag kunnen met hun herstelprojecten. Laatst nog kregen ze een veelzeggende mailwisseling onder ogen tussen twee natuurbeheerders. 'Wat doen we met dit tuiniervoorstel?', vroeg de een aan de ander.

En toch zijn ze nu terug in Drenthe. Juist hier bleken ook welwillende natuurbeheerders te zijn, die toestemming gaven het rozenkransje opnieuw uit te zaaien. Elk jaar komt Luijten terug om te meten en te tellen: hoe gaat het met de planten? Bloeien ze? Zijn er mannetjes én vrouwtjes? Trekken ze bestuivers? En, het belangrijkste: nemen ze langzamerhand in aantal toe?

Soms hoor je in het debat over de natuur: geen zorgen, wat is verdwenen, kan altijd weer herstellen. Dat is bijvoorbeeld een van de stellingen in De stikstoffuik, het veelbesproken boek van natuurkundige Arnout Jaspers.

Maar zo simpel is het niet, zegt Oostermeijer. 'Neem bijvoorbeeld de bijenmengsels. De algemene gedachte is: er zijn geen bijen, dus zaaien we bloemen. Dat vinden mensen prachtig, kleurrijke bloeiende bermen. Maar wij zien dat het ecologisch meestal niet duurzaam is. Na een paar jaar zijn die planten weer verdwenen. Een natuurlijk systeem creëren dat kan voortbestaan valt nog niet mee.'

Dat blijkt ook hier op de Drentse hei. Als eerste stoppen Oostermeijer en Luijten bij een stuk voormalige landbouwgrond. Het ligt midden in het Nationaal Park Dwingelderveld. Ongeveer tien jaar geleden heeft een boer hier plaatsgemaakt voor de natuur. Een deel van zijn grond werd afgegraven, daar groeit nu heide. Een ander deel bleef intact, dat is grasland. Een scherpe grens tekent zich in het landschap af.

Het rozenkransje blijkt alléén tot bloei te komen in de smalle strook precies op die overgang tussen heide en grasland. In het heideveld zelf, zijn oorspronkelijke habitat, blijven de plantjes piepklein. 'Waarschijnlijk is de bodem hier te hard of ontbreken er nog bepaalde bodemschimmels', denkt Luijten.

Is het beter op een stuk oude heide, een kilometer verderop? Ook daar zaaide Luijten rozenkransjes in. Op het eerste gezicht ziet het er niet erg natuurlijk uit: de planten binnen strakke vierkanten, de vegetatie eromheen kort gemaaid. Rechte lijnen, de handtekening van de mens.

Maar dat is niet wat Oostermeijer en Luijten zien, als ze een greppel oversteken en het heideveld in lopen. Zij laten zich op hun knieën vallen en beginnen onmiddellijk satéprikkers in de grond te steken, bij ieder rozenkransje dat ze vinden één. En dan, als ze zich oprichten, na misschien wel een uur te hebben geteld en gemeten, is er maar één conclusie mogelijk: het rozenkransje heeft zich uitgebreid. Het kan dus tóch. Er zijn mannetjes, er zijn vrouwtjes, en er lijkt een toekomst te zijn.

**902 UITGESTORVEN SOORTEN**

Hoeveel diersoorten zijn er wereldwijd al verdwenen? De Mexicaanse bioloog Gerardo Ceballos probeert in 2014 met een aantal collega's een schatting te maken. Van de gewervelde diersoorten op land zijn er 322 uitgestorven sinds 1500, schreven ze in Science. Ze spreken van de 'defaunatie van het antropoceen'. Inmiddels worden er steeds meer ongewervelden meegenomen in de schattingen. De Rode Lijst van de International Union of Conservation of Nature (IUCN) komt op een totaal van 902 uitgestorven soorten (van de ruim 150 duizend die werden onderzocht).

**'Het was een totale shock'**

**6 juni**

**Vlinderstichting, Wageningen**

In 2020 vond in de buurt van Roermond een tragisch maai-incident plaats. De allerlaatste plek in Nederland waar het donker pimpernelblauwtje leeft - een wegberm langs de provinciale weg N274 - werd toen rücksichtslos onder handen genomen met een maaimachine.

'Het was een totale shock', zegt Irma Wynhoff, als ecoloog bij de Vlinderstichting verantwoordelijk voor deze zeldzame vlindersoort. 'We hadden afgesproken: maaien tot aan de hectometerpaaltjes en niet verder. Iedereen wist ervan, de provincie, het waterschap. Behalve de onderaannemer die de klus uitvoerde.'

In de jaren erna zijn er nog donkere pimpernelblauwtjes gezien, maar niet veel. Volgens de laatste schattingen, uit 2022, zijn er nu twaalf tot vijftien exemplaren over. 'Dat zijn er veel te weinig', verzucht Wynhoff. 'Ze komen elkaar helemaal niet meer tegen om te paren. Mijn laatste rapport heb ik De levende dode genoemd.'

Wynhoff-- een vrouw in een kleurige jurk, met een licht Duits accent dat haar afkomst verraadt - heeft een lange geschiedenis met het donker pimpernelblauwtje. Al in 1990, vlak na de val van het IJzeren Gordijn, reed ze met haar baas Jan van der Made, tevens oprichter van de Vlinderstichting, naar Polen om pimpernelblauwtjes en donkere pimpernelblauwtjes op te halen. De vlindersoort kwam in Nederland toen al niet meer voor.

Ze vingen de vlinders, stopten ze in kartonnen doosjes, zetten die in de koelbox (om de vlinders rustig te houden), vertrokken in de avond en reden in één rechte streep naar De Moerputten, een gebied met natte graslanden nabij Den Bosch. Daar lieten ze de vlinders los.

Het pimpernelblauwtje overleeft daar nog steeds, het donker pimpernelblauwtje stierf er opnieuw uit. Maar toen gebeurde er iets verrassends: in Midden-Limburg, onder Roermond, werd de vlindersoort in 2001 ineens weer gezien. Onmiddellijk werd gedacht aan een nieuwe vrijlaatactie van de Vlinderstichting. 'Maar wij waren het niet', verzekert Wynhoff. 'Dit moet een kolonisatie zijn geweest vanaf de andere kant van de grens, vanuit Duitsland.' Sindsdien weten de vlinders zich te handhaven, in de berm van een weg, nota bene.

Dat is een prestatie op zich, want het donker pimpernelblauwtje maakt het zichzelf niet gemakkelijk. De vlinder zet haar eitjes af op de grote pimpernel, een plant met wijnrode bloemen die in Nederland tamelijk veel voorkomt. De rupsen eten eerst de zaden van de plant, maar laten zich na verloop van tijd op de grond vallen, waar ze wachten tot ze ontdekt worden door gewone steekmieren. De mieren krijgen van de rups een druppel zoetigheid, en om een of andere reden is dat voor hen een teken dat ze de rups mee moeten nemen naar hun nest.

In het mierennest brengen de rupsen de winter door. Ze overleven op de eieren en de kleine larven van de mieren. Pas in de zomer erna verpoppen ze zich en vliegt de nieuwe generatie vlinders uit.

Het laat zich dus raden wat er gebeurt als de pimpernellen worden gemaaid. Dan is er geen plek meer om eieren af te zetten, en klapt de hele leefwereld van het donker pimpernelblauwtje in elkaar.

Ja, het zou erg zijn als het donker pimpernelblauwtje uitsterft, zegt Wynhoff. 'Ik vind dat we iedere soort moeten beschermen. Het klinkt misschien stom, maar de wereld is niet van ons. We hebben de wereld van onze kinderen geleend. Daarom mogen we haar niet vernielen.'

In 2021 waren ze er nog. In 2022 ook. Maar dit jaar? 'Het kan ja of nee zijn. De kans is fiftyfifty.' Om het antwoord te krijgen, moet ze wachten tot juli. Dat is het moment waarop de donkere pimpernelblauwtjes tevoorschijn komen.

**8 TOT 100 KEER ZO SNEL**

Het uitsterven van diersoorten gaat 8 tot 100 keer zo snel als normaal, becijferden Gerardo Ceballos en collega's in 2015. Door naar fossielen te kijken en vast te stellen vanaf wanneer ze niet meer voorkomen, is het mogelijk een 'achtergrondsnelheid' voor uitsterven te berekenen. Voor de uitstervingssnelheid gedurende de afgelopen eeuw namen de wetenschappers de gegevens van de IUCN, die bijhoudt welke soorten wereldwijd verdwijnen. 'Het ingrijpendste aspect van de huidige milieucrisis is het verlies van biodiversiteit', luidt hun conclusie.

**'De thermometer van het bos'**

**12 juni**

**Elsloërbos, Limburg**

De zwarthaarmelkzweefvlieg is geen gemakkelijke soort om te vinden, legt Theo Zeegers uit, want vaste vindplekken zijn niet bekend. Dus ja, waar te beginnen?

In Zuid-Limburg, heeft hij besloten. Daar is de soort voor het laatst gezien. 'Imago's (volgroeide insecten, red.) vliegen laag en snel door de vegetatie of zitten op bloemen en bladeren op zonbeschenen plaatsen in bossen, zoals bermen, open plekken en kapvlaktes', helpt het standaardwerk De Nederlandse zweefvliegen hem op weg. 'Bloembezoek is waargenomen op aalbes, braam en witte schermbloemen zoals zevenblad.'

Kansloos zijn we niet, daarvan is Zeegers overtuigd, als hij in kakikleurige kleding door het Elsloërbos loopt. Het is warm, maar niet té warm. En er is volop zevenblad, met zweefvliegen die in grote aantallen rond de bloemen dansen.

Zweefvliegen zijn insecten van het bos. Waar bijen de bestuiving in het open landschap voor hun rekening nemen, doen zweefvliegen dat in de bossen. De soorten met larven die bladluizen eten hebben daarnaast nog een belangrijke functie: plaagbestrijding.

Toch is hun praktische nut voor Zeegers niet de voornaamste reden om zweefvliegen, in al hun diversiteit, te willen beschermen. 'In een volwaardig ecosysteem horen ze er nu eenmaal bij', zegt hij. 'Zie ze als de thermometer van het bos. Als er steeds minder zweefvliegen voorkomen, is dat een teken dat het met een bos niet goed gaat.'

Hier, in het Elsloërbos, gaat het overduidelijk wél goed. Zeegers zwaait met zijn netje, steekt zijn hoofd erin, en noemt de ene na de andere zweefvliegensoort bij naam. Snorzweefvlieg, kegelbijvlieg, weidedoflijfje. Witte reus, hommelzweefvlieg en zelfs ongeschoren gitje - ook die soort was bijna uit Nederland verdwenen, ware het niet dat hij een week eerder is teruggevonden.

Aan het begin van de middag, als het te warm wordt voor de zweefvliegen, verlaat Zeegers in euforische staat het bos. 'Het kan dus wel', zegt hij. 'Dit is het bewijs dat natuurbeheerders het in Nederland niet verkeerd doen. De oorzaak voor de achteruitgang van de zweefvliegen moet je elders zoeken. Buiten de natuurgebieden.'

Al heeft de zwarthaarmelkzweefvlieg zich zelfs in dit zweefvliegenwalhalla niet laten zien. Ook later in het seizoen zal hij niet meer worden gevonden. En dus zijn de regels onverbiddelijk: Leucozona inopinata is officieel uitgestorven in Nederland.

**WAARSCHUWING VAN WETENSCHAPPERS**

In 2017 verschijnt een 'Waarschuwing van wetenschappers aan de mensheid'. 'We hebben een massa-extinctie in gang gezet, de zesde in grofweg 540 miljoen jaar, waardoor veel van de huidige levensvormen kunnen zijn vernietigd of ten minste gedoemd zijn tot uitsterven aan het einde van deze eeuw', schrijven 15.364 wetenschappers uit 184 landen. Ze roepen op bij zinnen te komen, machthebbers aan te zetten tot actie, minder kinderen te krijgen (maximaal twee) en minder fossiele brandstoffen, vlees en andere grondstoffen te gebruiken.

**Een voorliefde voor minicampings**

**10 juli**

**Walcheren, Zeeland**

Ooit was dit een legendarische plek. Discotheek De Hooizolder, hele generaties jonge Zeeuwen gingen er stappen. Nu hangen de affiches van de 'closing party', met uitbundig lachende blonde meiden, in scheuren op de deur. De discotheek wacht op een transformatie tot een 'appartementenhotel'. Op de parkeerplaats zijn de graafwerkzaamheden al ingezet, met her en der hopen afgebikt asfalt en puin.

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar volgens Jennifer Vreugdenhil is deze parkeerplaats een uitstekende plek om zomertortels te vangen. In de bomen rondom kun je ze dikwijls horen koeren. En als je zaden op de grond neerlegt, dan komen ze naar beneden.

Vreugdenhil heeft dus een zadenmengsel gestrooid en een net klaargelegd. Daarna heeft ze postgevat in haar auto, klaar om op het knopje van haar afstandsbediening te drukken zodra zich een zomertortel in de buurt waagt. Het net moet dan, in een halfcirkelvormige beweging, over de vogel heen klappen. Vreugdenhil wil de tortelduif zenderen, zodat ze 'm de rest van het seizoen kan volgen.

Volgens haar eigen laatste schattingen waren er vorig jaar nog enkele tientallen zomertortels op Walcheren. Het is, wrang genoeg, een aanzienlijk deel van de Nederlandse populatie: vogelorganisatie Sovon becijferde dat 19 procent van de Nederlandse zomertortels in Zeeland leeft. In het hele land zouden er in 2020 nog tussen de 600 en 900 vogels zijn. Ter herinnering: de Rode Lijst van 2017 sprak nog van 2.500 tot 5.000. Zo snel kan het gaan.

Veel zomertortels zijn er dus niet, en dan zijn het ook nog tamelijk schuwe vogels. Het gevolg is dat Vreugdenhil soms tien dagen vruchteloos in haar auto zit te wachten voordat ze er een weet te vangen. Ook nu maakt ze zich op voor een lange dag.

Het lukte haar dit voorjaar al twee keer om een zomertortel te zenderen. Maar het is een heftige week geweest, vertelt ze. Eén zender gaf ineens alleen nog maar een signaal door vanuit een buizerdnest. Van de zomertortel, die ze Marion had gedoopt, ontbrak elk spoor. Ook de tweede zomertortel, Ina, had pech. Haar nest waaide uit de boom toen storm Poly over het land trok. Een van de twee kuikens werd dood gevonden op de grond, het andere bracht Vreugdenhil naar de vogelopvang. Al met al laat het zien hoe kwetsbaar een kleine vogelpopulatie is.

'Oh my goodness!' Daar zul je een zomertortel hebben. Ingespannen kijkt Vreugdenhil door haar verrekijker naar de duif. Hij gaat recht op de graantjes af, komt hier duidelijk om te eten.

Sinds Vreugdenhil in 2019 de eerste zomertortels zenderde, heeft ze heel wat over hen geleerd. Ze volgde een duif die helemaal naar Mali vloog en weer terug naar Nederland. Dichter bij huis wist ze, als eerste ter wereld, de dagelijkse bewegingen van de zomertortels te volgen. Zo kwam ze erachter dat zomertortels graag bivakkeren op minicampings. 'Daar vinden ze de heggen die ze nodig hebben om te nestelen', denkt de onderzoeker. Ze eten vooral cultuurgewassen, niet meer de wilde kruiden van vroeger: granen die worden gemorst uit de voersilo's, graszaad uit een opslagplaats, aren op een stoppelveld.

Pats. Daar klapt het net over de zomertortel heen. Een en al gefladder, veren dwarrelen in het rond. Even later houdt Vreugdenhil in haar linkerhand een schichtig kijkende zomertortel. Haar rechterhand meet zo snel mogelijk alles wat er aan het vogellijfje te meten valt. Volgens de Vogelbescherming is dit de mooiste duif van het land, en daar valt iets voor te zeggen: rank en fijngebouwd, opvallend veelkleurig, met bij de hals een strookje zwart-wit, als een soort halsdoek.

Dit is een vrouwtje, denkt Vreugdenhil. 'Maar we doen altijd een dna-test om het geslacht definitief vast te stellen.' Ze bindt het duifje een zender op haar rug - een rugzakje ter grootte van een toffee - en laat haar dan snel vrij. Daar gaat ze, omhoog, de bomen rond de verlaten discotheek in.

**TEGENGELUID**

Er zijn ook mensen die zeggen dat de waarschuwingen over massa-extincties overdreven zijn. De massa-extinctie is nog maar kortstondig aan de gang, zeggen zij, dus het kan nog alle kanten op. En er is reden voor hoop: voor natuurbescherming is steeds meer aandacht, in de geschiedenis van de aarde is de biodiversiteit nog nooit zo groot geweest en dus kan die wel tegen een stootje, en vooral soorten van eilanden zijn verdwenen (laten dat nu net de kwetsbaarste zijn, want die kunnen nergens naartoe). Bovendien: het geologisch verleden leert dat er op de lange duur altijd weer een mogelijkheid is om van een dip in de biodiversiteit te herstellen.

**'Bijna niemand weet nog hoe de natuur ooit is geweest'**

**9 augustus**

**Posterholt, Limburg**

Oppasopa's en -oma's, verveelde pubers, hardlopers en wielrenners, wandelende dames: het lijkt wel of heel Posterholt dit ene fietspad weet te vinden. Als ze vlinderonderzoeker Irma Wynhoff zien, in haar veldwerkkleding, loeien de pubers: 'Oeh, oeh, een vlinder!' De dames vragen beleefd: 'Is 't vlinderke al terug?'

Dit is een gemeenschap die trots is op haar zeldzame soort. In het gemeentehuis hangt een groot portret van het donker pimpernelblauwtje bij de kamer van de burgemeester én boven het kopieerapparaat, weet Wynhoff.

Maar hoeveel exemplaren zijn er over, na de verwoestende maai-actie van een paar jaar geleden? Met die vraag in het achterhoofd loopt ook Wynhoff over het fietspad.

Aan de rechterkant ligt een uitgestrekt weiland dat bezaaid is met boterbloemen. Waag het niet om te zeggen dat het er fraai uitziet. 'Een raaigrashooiland', zegt Wynhoff mismoedig. 'Blijkbaar kan dat in Nederland al doorgaan voor iets moois, alleen omdat de rest nóg armzaliger is.'

Het is een van de dingen die Wynhoff, en met haar vele andere ecologen, zo schrikbarend vindt. 'Shifting baselines. Bijna niemand weet nog hoe de natuur ooit is geweest. Het gevolg is dat iedereen al blij is met een kleine verbetering. Je houdt op te streven naar méér.'

Daar rechts zitten de donkere pimpernelblauwtjes dus niet. Maar het weiland aan de overkant, aan de linkerkant van de weg, begint er meer op te lijken. Dat veld is bedekt met een kleurige deken van bloemen: wit van de wilde peen, paars van de klaver, geel van het havikskruid en het boerenwormkruid. En ja, hier en daar ook wat wijnrood van de grote pimpernel.

Zo zag het landschap van het Roerdal er tot de jaren zestig uit, vertelt Wynhoff. Natte hooilanden, kleine percelen, door de boeren onregelmatig gemaaid, waardoor er veel variatie ontstond. Het donker pimpernelblauwtje voelde zich er thuis. Dat landschap is in de loop van de tijd verdwenen. De landbouw werd grootschalig en efficiënt. Ter bewijs rijden de imponerende landbouwvoertuigen af en aan.

Nu het landschap zo veranderd is, weet Wynhoff: het handjevol vlinders dat over is, zal het hier op eigen kracht niet gaan redden. Daarom wil ze nieuwe vlinders uit Duitsland halen. Maar niet zomaar: eerst moet er genetisch onderzoek worden gedaan. De bedoeling is om een Duitse populatie te vinden die zo divers mogelijk is, legt ze uit. 'Dan is de kans groter is dat er vlinders tussen zitten die zich aan de Nederlandse omstandigheden kunnen aanpassen.'

Mocht Wynhoff vandaag in het Roerdal een donker pimpernelblauwtje vinden, dan zal ze een stukje van het vleugeltje afknippen, om zo het dna in kaart te brengen. Alles om zicht te krijgen op de genetische diversiteit.

Ineens stapt er een man achter de rietpluimen vandaan. Het is Jos Berends, beheerder bij het Limburgs Landschap, die een stel hobbyisten dacht te betrappen in het leefgebied van de beschermde vlindersoort. Het blijkt een groot probleem: mensen die fotoverzamelingen willen aanleggen van bijzondere soorten en die er niet voor terugschrikken het leefgebied van de vlinder daarbij te vertrappen.

Het verklaart waarom Wynhoff tegen de mensen die passeren zegt: nee, dat vlindertje zit hier niet meer. Maar helemaal waar is het niet. Vijf exemplaren worden er nog gezien, gedurende de hele zomer.

De laatste, die was hier. Wynhoff blijft stilstaan. Je hoort de wind in het riet, de krekels in het gras, en ook - niet romantiseren - het lawaai van auto's en vliegtuigen.

Het was aan het einde van een dag in juli, het werk was gedaan. Wynhoff liep terug naar haar auto, maar onwillekeurig bleef haar blik over de grote pimpernellen glijden. Ineens zag ze het vlindertje. Binnen een paar seconden had ze 'm in haar net, en stopte 'm in haar koelbox.

Na tien minuten was het beestje, koudbloedig als het is, rustig geworden. Wynhoff pakte het blauwtje op met haar pincet. Secuur knipte ze met haar borduurschaartje een klein driehoekje uit zijn vleugels. Ze bracht een merkteken aan, zodat ze hem niet meer met z'n soortgenoten zou kunnen verwarren. Ten slotte zette ze hem laag bij de grond in het gras.

En waarschijnlijk is dat voorlopig het laatste dat van het donker pimpernelblauwtje in Nederland vernomen is.

**LANDSLAKKEN**

De overgrote meerderheid van de biologen ziet niets in het bagatelliseren van de huidige massa-extinctie. Wat blijft staan, is immers dat het uitsterven van soorten sneller gaat dan eerder in de geologische geschiedenis. Dat wordt steeds opnieuw aangetoond, onlangs nog op basis van landslakken. En ja, er kunnen nieuwe soorten ontstaan door evolutie, maar niet op een termijn die relevant is voor de mens - het zal miljoenen of tientallen miljoenen jaren duren.

**'Dat is Cornelis! Met zijn vrouw!'**

**4 september**

**Walcheren, Zeeland**

Corrie, zo noemde Jennifer Vreugdenhil de zomertortel die ze ving op het terrein van discotheek De Hooizolder. Een toepasselijke, lokale naam, gevonden op een namenlijst met Zeeuwse namen. Maar toen kwam de uitslag van het dna-onderzoek, waaruit onomstotelijk bleek dat Corrie van het mannelijk geslacht is. Nu heet hij dus Cornelis.

Bijna twee maanden zijn verstreken en dat heeft een schat aan informatie over de verplaatsingen van Cornelis opgeleverd. Elk half uur of uur geeft de zender op zijn rug zijn coördinaten door. De plekken waar hij is geweest, staan nu als punten ingetekend op de kaart van Walcheren. Vinden we hem vandaag terug?

Een van Cornelis' favoriete verblijfplaatsen ligt helemaal aan het einde van een weggetje dat doodloopt op de Westkappelse Kreek. Aan de ene kant ligt een 'rommellandje', ziet Vreugdenhil. Er is van alles wat: hoge bomen, kruiden en grassen, kale grond. Precies dat lijkt de succesformule te zijn. 'Dit is het kleinschalige landschap van vroeger', zegt Vreugdenhil. 'Misschien zit dit in hun systeem: dit is waar we moeten zijn.'

Ook aan de andere kant van de weg, waar een veld met voornamelijk distels ligt, is Cornelis volop geweest. Maar dan wel alleen achter in het land, op een open plek waar iemand een tent heeft opgezet. Vreugdenhil loopt er naartoe, over een karrenspoor dat in de Zeeuwse klei is geboetseerd. En dan gebeurt het. Terwijl ze bezig is aantekeningen te maken over het landschap, vliegen er ineens twee kleine duiven op van het tentenveldje.

'Die ene heeft een zender!', roept Vreugdenhil. 'Dat is Cornelis! Met zijn vrouw!' Klapwiekend verdwijnen de twee zomertortels over de wilgenbosjes.

Daar zaten ze dus, bij de tent, op het kort gehouden gras. En, minstens zo interessant: ní­ét op het voedselveldje dat speciaal voor zomertortels is ingericht, op een afstand van een luttele 50 meter. Geen enkele keer heeft Cornelis zich daar vertoond, blijkt uit Vreugdenhils onderzoek. En dat geeft te denken. Ook de andere zomertortels laten de voedselveldjes namelijk veelal links liggen.

Hoe is dat mogelijk? Dat heeft Vreugdenhil zich uiteraard ook afgevraagd, en ze kan op z'n minst drie verklaringen bedenken. Misschien komt de zomertortel liever naar de bijvoerplekken die de Vogelbescherming heeft ingericht, waar de zaden kant en klaar worden uitgestrooid. Het zou kunnen dat de vegetatie op de voedselveldjes te hoog is - de boeren van wie de veldjes zijn, en die betaald krijgen voor hun deelname aan het zomertortelproject, zijn niet allemaal even stipt zijn met maaien. Of wellicht is honger uiteindelijk niet het grootste probleem van de zomertortels.

Het blijft gissen: zelfs na vijf jaar intensief onderzoek heeft de zomertortel zijn geheimen niet volledig prijsgegeven. Ondertussen vraagt Vreugdenhil zich steeds vaker af of er nog genoeg tijd is om te ontdekken wat deze vogelsoort erbovenop kan helpen. Want terwijl ze vijf jaar lang de zomertortels bestudeerde, heeft ze nog iets anders geleerd. 'Het lijkt erop dat de aantallen zomertortels behoorlijk worden overschat', zegt ze.

In de tellingen wordt ervan uitgegaan dat alleen mannetjes koeren, maar ook vrouwtjes blijken dat te doen. Bovendien koeren de zomertortels niet alleen in hun broedgebied, maar ook elders, waardoor er veel minder territoria zijn dan gedacht. Al met al, vreest Vreugdenhil, vinden er volop dubbeltellingen plaats.

Dat is dus het volgende dat ze zou willen onderzoeken: hoe groot is de populatie op Walcheren eigenlijk nog? Als je de duiven gekleurde ringen om hun poten doet, zou je daar achter kunnen komen. Het zenderonderzoek is in elk geval voorbij wat Vreugdenhil betreft. 'Het is toch een belasting voor de vogels. Ik vind dat niet verantwoord meer, nu de populatie zo klein wordt.'

**POPULATIES DOEN ERTOE**

Er zijn wetenschappers die betogen dat niet het verdwijnen van soorten, maar dat van populaties ertoe doet. 'Dat is de prelude op het verdwijnen van soorten', schreven de biologen Rodolfo Dirzo, Gerardo Ceballos en Paul Ehrlich in 2011. 'Bovendien doen vooral lokale populaties ertoe als je kijkt naar de rol die bepaalde soorten hebben in ecosystemen. Neem de olifant, het nijlpaard of de neushoorn: doordat die zijn afgeslacht, is de ecologie van de savanne ontwricht, en het is ook een tragedie voor mensen die anders hadden kunnen leven van ecotoerisme.'

**Epiloog**

**'Er is geen overlegje geweest'**

Sheila Luijten: 'Is het erg dat plantensoorten verdwijnen, omdat wij hun habitat ingenomen hebben? Mogen wij dan zeggen: ach, wat doet het ertoe? Want ze kunnen niets zeggen, die planten. Ze kunnen niet zeggen: ik wil niet dat jij hier een boerderij begint of een weg aanlegt. Het wordt gewoon gedaan, er is geen overlegje geweest.'

Gerard Oostermeijer: 'Zelfs als je op een antropocentrische manier naar de wereld kijkt, zijn er argumenten om biodiversiteit te behouden. Als we dat niet doen, zal de mens z'n eigen graf graven. We hebben planten- en diersoorten hard nodig: als voedsel, medicijn of bouwmateriaal, maar ook voor de bestuiving, het vasthouden van water en modder, de stevigheid van duinen en dijken, het zuiveren van drinkwater, noem maar op.'

'Wij zijn geen antropocentristen, maar ecocentristen. Volgens ons heeft elke soort op aarde het recht om te leven en te overleven. En als de mens ervoor zorgt dat een soort niet meer kan voortbestaan, dan vinden wij dat we als mens de plicht hebben om dat te voorkomen.'

Sheila: 'We kunnen ook het nijlpaard laten uitsterven en de gorilla en de panda. Maar dat willen de meeste mensen niet. Waarom zou dat voor een plant dan anders zijn?'

Gerard: 'Wist je dat er een enorme correlatie is tussen de aanwezigheid van de mens, waar mensen zich gevestigd hebben, en biodiversiteits-hotspots? Dus mensen zoeken van nature plekken met biodiversiteit op. Dat kan in de stad een park zijn dat rijk is aan bloeiende planten. Of de natuur. Mensen voelen zich daar prettig. Dat is nog een correlatie: tussen biodiversiteit en welbevinden van mensen. Als we de biodiversiteit in Nederland uithollen, gaat de gezondheid van mensen waarschijnlijk ook achteruit.'

Sheila: 'Veel mensen gaan naar de natuur om tot rust te komen. Dan kun je naar de zee kijken of naar de meeuwen die voorbijvliegen of naar vlinders en bijen die bloemen bezoeken. Als er veel biodiversiteit is, is er ook veel te zien.'

Gerard: 'De natuur is afhankelijk geworden van verhalenvertellers. Voor dieren doet Freek Vonk dat bijvoorbeeld. Maar over planten kun je net zulke boeiende verhalen vertellen. Ik neem weleens studenten of mensen uit de buurt mee op een excursie. Dan hoef je niet eens naar een bijzonder terrein te gaan, je kunt over een smeerwortel al van alles vertellen: dat hommels eronder gaan hangen, dat ze met hun vleugels vibreren om het stuifmeel eruit te trillen. Geweldig, zeggen die mensen dan, bedankt voor de verhalen. Op die manier moeten we proberen de band tussen mens en natuur te herstellen.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 2, pagina 3, pagina 4, pagina 5, pagina 6, pagina 7, pagina 8, pagina 9, pagina 10, pagina 11, pagina 13

**Graphic**

Theo Zeegers onderzoekt of de zwarthaarmelkzweefvlieg nog voorkomt in Nederland.

Irma Wynhoff, ecoloog bij de Vlinderstichting, doet onderzoek naar het donker pimpernelblauwtje.

Gerard Oostermeijer en Sheila Luijten zoeken het rozenkransje op de Blaricummerheide.

Jennifer Vreugdenhil-Rowlands speurt naar zomertortels op de parkeerplaats van een voormalige disco in Zeeland.

Zweefvliegenexpert Theo Zeegers. Met een op de drie zweefvliegsoorten in Europa gaat het slecht.

Rozenkransjes in de proeftuin van de Universiteit van Amsterdam. Vroeger was de hele kaart van Nederland met de plant bezaaid.

Een zomertortel wordt gemeten.

Een zomertortel wordt gezenderd door Jennifer Vreugdenhil-Rowlands.

Een zweefvlieg die zich nog wel laat zien.

Het rozenkransje werd uitgezaaid in Drenthe.

**Load-Date:** October 13, 2023

**End of Document**