

# **GroenLinks-PvdA is Amalia’s partij voor de vrijheid**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 03:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 458 words

**Byline:** Renske Kruitbosch

**Body**

Renske Kruitbosch verwondert zich deze week over het gratis geld van de BBB en het programmapunt van Groen Links-PvdA over de afschaffing van de monarchie.

O, Niels, dat gratis bier van Caroline. Dat is hoe ik in het café, na een borrel of wat te veel, een rondje uitdeel. Iedereen moet wat krijgen en die rekening? Ach, dat zien we wel. Sowieso is geld momenteel een dingetje binnen de BierBurgerBeweging; zo heeft Mona een paar leuke broekpakken aan dat wachten overgehouden en stapte Jurie van den Berg, BBB-gedeputeerde in Flevoland, op. Precies twee dagen na 1 oktober, het moment dat hij niet drie maanden, maar twee jaar wachtgeld kan opstrijken. Die pientere palingboer incasseert dus met een beetje geluk de komende twee jaar 180.000 euro. Om maar in Urker termen te blijven: dat is mooi binnenhengelen.

Sowieso is het hier in het oosten wat onrustig, Niels. Gedoe om gerstenat. De opwarming van de aarde gaat ten koste van de kwaliteit en kwantiteit van hop. Hoofdingrediënt van bier. Bij het lezen van dat schokkende wereldnieuws hebben een boel boeren hun heil gezocht bij de oktoberfeesten. Kennen jullie dat in de Randstad? Dat is onmeunig veel bier drinken in Duitsland. In een lederhose of dirndl richting München. Waar dat ligt? Nóg verder dan Enschede! Denk dat de boerenjongens en -meisjes, bij het wegkauwen van hun kater, zich achter de oren hebben gekrabd. Wat heeft Caroline in het partijprogram staan voor het behoud van hop? Gaat hop goed op stikstof?

En als blijkt dat Caroline niet strijdt voor bier, stappen de agrariërs over. Dat zie ik voor me. Hop! Massaal een klimaatstem voor GroenLinks-PvdA. Wat moet je met Carolines gratis bier als het straks niet meer uit de tap stroomt? Dat stemt droevig.

Diegene die dit jaar dolgraag haar stembiljet in de bus zou willen mieteren, is Amalia. Als ze zou mogen stemmen, tenminste. Een dikgedrukt bolletje bij team-Timmermans. Waarom de schat GroenLinks-PvdA kiest? Die rood-groene feestneuzen willen af van de monarchie. De timing kon natuurlijk niet beter na die nazi-poespas van opa Bernhard. Ik denk dat Amalia inmiddels in een eikeltjespyjama slaapt en Alexia voor het eerst sinds tijden een glimlachje liet zien. Wat als Frans en consorten hun ticket naar een vrij leven zijn? GroenLinks-PvdA is sinds vorige week Amalia’s partij voor de vrijheid.

Het opdoeken van het koningshuis betekent ook miljoenen minder richting stichting Huis ten Bosch. Hoeveel miljoen? Dat kun je het beste aan Caroline vragen. Die schudt zo een grove schatting uit haar mouw. Dat geld kan dan naar de mensen die het nodig hebben. Met de groeten van koning Pils!

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. Al onze podcasts vind je op ad.nl/podcasts.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek:

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Yesilgöz ziet een groter ‘risico op halfbakken oplossingen’ in een coalitie met linkse partijen**

Trouw.nl

19 oktober 2023 donderdag 06:36 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 581 words

**Byline:** Janne Chaudron, Wilma Kieskamp

**Body**

VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz staat aarzelend tegenover regeren met linkse partijen. Die houden volgens haar te veel vast aan dogma’s over migratie, klimaat en kernenergie.

De VVD overweegt alleen in een coalitie stappen met linkse partijen als er ‘echte stappen’ gezet worden op gebied van migratie. Lijsttrekker Dilan Yesilgöz zegt dat zij geen enkele partij uit wil sluiten, maar wel risico’s ziet in een coalitie van VVD met GroenLinks-PvdA.

“Met links is het risico op halfbakken oplossingen groter dan met rechts. Vanwege de verschillen tussen de VVD en links”, zegt de VVD-lijsttrekker in een interview in Trouw voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november.

De uitspraken passen in het meer liberale, rechtse profiel van Yesilgöz. Zij wil een andere koers varen dan haar voorganger Mark Rutte. Dertien jaar heeft de VVD kabinetten aangevoerd. De nieuwe lijsttrekker vindt dat er in die periode te veel ‘waterige compromissen’ zijn gesloten. De VVD heeft volgens Yesilgöz met D66, CDA en ChristenUnie “opgeteld” te vaak ingeleverd.

‘Echte doelen bereiken’

Dat is volgens haar een van de redenen dat het kabinet gevallen is op asiel. Die val werd veroorzaakt door verschillen van inzicht over het inperken van migratie. De VVD wilde gezinshereniging beperken, maar met name de ChristenUnie had daar grote moeite mee.

In een eventueel nieuw kabinet wil Yesilgöz met migratie ‘echte doelen bereiken.’ Met rechtse partijen zijn er op dat gebied inhoudelijk meer raakvlakken en is er meer mogelijk, stelt zij. “Ik bedank voor waterige compromissen alleen om in de stoel te belanden”, zegt Yesilgöz. Een nieuw kabinet moet ervoor zorgen dat migratie ‘beheersbaar’ wordt. Nederland is volgens Yesilgöz te aantrekkelijk voor asielzoekers in vergelijking met buurlanden.

Ook op het gebied van klimaatbeleid verschillen de linkse partijen en de VVD, hoewel de klimaatparagraaf in het verkiezingsprogramma een stuk ambitieuzer is dan in voorgaande jaren. Maar over de oplossingen om doelen te bereiken, denken de VVD en GroenLinks-PvdA anders.

De VVD wil nieuwe kerncentrales bouwen. GroenLinks-PvdA stellen in hun gezamenlijke verkiezingsprogramma juist dat investeren in kerncentrales relatief weinig oplevert en zijn tegen nieuwbouw. “Je hebt niet de luxe om bepaalde energiebronnen uit te sluiten”, zegt Yesilgöz daarover. Ook gelooft de VVD, meer dan de linkse partijen, in groene groei. “Houd niet vast aan oude dogma’s. We kunnen dit, door middel van innovatie.”

Schone lei

Een van haar belangrijkste eerste daden is volgens Yesilgöz dat zij geen andere partijen uitsluit, ook de PVV van Geert Wilders niet. Zij wil het nieuwe tijdperk dat in de partij aanbreekt na het vertrek Rutte op dit punt met een schone lei beginnen, zegt zij. “Omdat ik geen kiezers wil uitsluiten. Iedereen heeft gelijke kansen. Dat betekent vanzelf dat ik ook geen partijen wil uitsluiten.”

Yesilgöz kondigt aan dat zij tijdens gesprekken in de formatie, tegen de PVV alsnog kenbaar zal maken wat zij van hun ideeën vindt. In het PVV-verkiezingsprogramma staat onder andere dat Nederland geen plek heeft voor moskeeën en korans. Die moeten verdwijnen. Yesilgöz noemt het verbieden van moskeeën en de koran “iets dat absoluut niet past bij ons land’.

Lees ook:

Dilan Yesilgöz, de nieuwe lijsttrekker van de VVD: ‘Alles is anders, ík ben anders’

Te vaak is de VVD onder leiding van premier Mark Rutte akkoord gegaan met waterige compromissen, vindt Dilan Yesilgöz. Onder haar leiding zal dat niet gebeuren.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Koning geen verkenner, maar hoe moet het wel?**

Trouw

19 oktober 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Nederland; Blz. 11

**Length:** 561 words

**Byline:** WILMA KIESKAMP

**Highlight:** Formatie • De Kamer probeert alvast afspraken te maken over het verloop van de kabinetsformatie. Missers zoals in 2021 wil iedereen voorkomen.

**Body**

Het is een verrassende aanblik: Kamerlid Pieter Omtzigt staat woensdag prominent op de plek van de premier in de Tweede Kamer. Vanuit 'vak K' staat hij uit te leggen hoe de komende kabinetsformatie beter kan verlopen. Minder rampzalig dan die van 2021 in ieder geval.

Er moeten strakke deadlines komen in de kabinetsformatie, stelt Omtzigt voor. De onderhandelende partijen moeten bij wet verplicht worden om na zes weken hun gesprekken af te ronden en verslag uit te brengen aan de Tweede Kamer. Die beslist dan over het vervolg. Strakke spelregels moeten voorkomen dat een formatie zich opnieuw 299 dagen kan voortslepen. Het voorstel van Omtzigt wordt gepresenteerd in samenwerking met de fractie van Volt.

Andere partijen aarzelen nog: een wettelijk vastgelegde deadline van zes weken is een wel erg strak kader. Wat als na de verkiezingen van 22 november de Kamer behoefte heeft aan een eerdere deadline, of een latere? Een flexibeler vorm heeft bij veel partijen de voorkeur. Zo beweegt de Kamer zich voorzichtig richting een eerste onderlinge afspraak om de komende formatie zorgvuldiger te laten verlopen.

"Wij moeten het beter doen, juist voor het vertrouwen dat de mensen thuis hebben in het werk dat wij hier doen", zegt VVD-Kamerlid Ingrid Michon. SP-Kamerlid Lilian Marijnissen vindt dat te mager. "Waarom staan we te praten over regeltjes? Het probleem is de politieke cultuur, politici die gewoon stonden te liegen."

CDA en SGP willen dat de koning terugkeert in de formatie. De Tweede Kamer heeft sinds 2012, toen zij zelf de regie nam na de verkiezingen, te vaak het proces laten ontsporen, stellen de fracties. "Juist in die onvoorspelbare eerste weken van de formatie zijn vastigheid, traditie en voorspelbaarheid zo nodig", vindt CDA-Kamerlid Bart van den Brink. De koning zou de eerste ronde gesprekken moeten doen na de verkiezingsuitslag, een informateur aanwijzen én een opdracht meegeven.

Maar de koning wordt zo goed als zeker niet de nieuwe verkenner. Weliswaar is er steun bij de ChristenUnie, BBB en waarschijnlijk de VVD voor het plan. Maar bijvoorbeeld Pieter Omtzigt voelt er niets voor. "Wij kunnen dit als Tweede Kamer zélf." De PVV zou voor een meerderheid kunnen zorgen, maar die fractie laat weten tegen te zijn.

Vergeefs probeert Van den Brink andere partijen warm te krijgen. Wat opvalt is dat geen enkele partij voorstelt om de koning weer volledig de formatie te laten begeleiden. Zelfs de koningshuisgezinde partijen willen hem alleen terug voor de eerste fase. Bij de echte onderhandelingen moet de Tweede Kamer zelf aan het stuur blijven zitten.

Geen koning als verkenner, wat dan wel? Voor het aanwijzen van een andere vaste functionaris voelen veel fracties evenmin. Er is weinig steun om bijvoorbeeld bij elke formatie de vicevoorzitter van de Raad van State die rol te geven. De Tweede Kamer vindt dat de Kamer vooral zélf betere afspraken moet maken en naleven, is de conclusie.

Gezamenlijk stellen GroenLinks-PvdA en D66, met steun van Pieter Omtzigt, nog meer nieuwe spelregels voor. Een verkenner moet iemand zijn met afstand tot de dagelijkse politiek. Er komen heldere termijnen voor onderhandelingen. Gespreksverslagen zijn openbaar (maar de notities niet). Volgende week valt een besluit als de Kamer erover stemt.

Pieter Omtzigt: 'Wij kunnen dit als Tweede Kamer zélf'

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 11

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**BBB/CDA: koning terug bij formatie**

De Telegraaf

19 oktober 2023 donderdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; Blz. 2

**Length:** 375 words

**Body**

Van onze

parlementaire redactie

Den Haag - In de Tweede Kamer woedt discussie over de vraag of de koning weer een rol moet krijgen bij de formatie van een nieuw kabinet. Een aantal partijen - waaronder BBB en CDA - is voor, terwijl Omtzigt en PvdA/GL er geen behoefte aan hebben. Over één ding is de Kamer het eens: na de verkiezingen op 22 november komt er een 'dag voor rust en reflectie'.

Het is een heet hangijzer in het parlement: krijgt de koning weer een rol bij de formatie van een nieuw kabinet?

Tot 2012 overlegde het staatshoofd direct na de verkiezingen met partijleiders over wie de informateur zou worden, de koning(in) hakte de knoop door. Sinds 2012 kiezen de partijleiders zélf een 'verkenner', die vervolgens een informateur aanwijst.

Maar dat proces verliep de laatste keren allesbehalve vlekkeloos. Na de laatste verkiezingen in 2021 zorgde verkenner Kajsa Ollongren (D66) voor een rel door per ongeluk een document te laten zien met de tekst 'Pieter Omtzigt, functie elders'. ,,Een donkere bladzijde in onze parlementaire geschiedenis", noemt CU-Kamerlid Nico Drost dat woensdag bij een debat in de Kamer.

Ollongren en de tweede verkenner, Annemarie Jorritsma (VVD), bemoeiden zich volgens critici te veel met de inhoud. De meeste Kamerleden vinden nu dat er iets moet veranderen. De Raad van State adviseerde deze maand om een 'vaste verkenner' aan te wijzen: iemand die boven de partijen staat, namelijk de vicepresident van de Raad van State. Nu is dat Thom de Graaf (D66).

Maar daar lijkt in de Kamer weinig animo voor te zijn. Er is méér steun om de koning er weer bij te halen. ,,We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden", vindt BBB-voorvrouw Caroline van der Plas. ,,Sinds de Grondwet van 1848 hebben onze koningen en koninginnen aan de basis gestaan van 67 succesvolle formaties. En ik zal eerlijk zijn, ik vind de drie kabinetten waarbij hij niet betrokken was géén daverend succes."

Ook CDA, CU en SGP willen de koning terughalen. ,,Het vaste ambt creëert voorspelbaarheid en traditie", stelt CDA'er Bart van den Brink. Volgens CU'er Drost hoeft 'iets wat niet stuk is, ook niet gerepareerd te worden'.

De grote vraag is of er een meerderheid in de Kamer is om de koning er weer bij te halen.

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**Jan Terlouw over 'jojo-partij' D66: 'Niet meer met de VVD regeren'**

AD/Algemeen Dagblad

19 oktober 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Landelijk; Blz. 8, 9

**Length:** 905 words

**Byline:** HANS VAN SOEST

**Highlight:** Voor D66 dreigt na grote winst twee jaar geleden nu een electorale afstraffing. Zaterdag komen de leden bijeen op een congres. D66-coryfee Jan Terlouw hoopt dat zijn partij een socialere koers laat zien.

**Body**

partijprominent geeft in aanloop naar congres zijn visie op de te volgen richting

Hans van Soest

Den Haag

Van de euforie van tweeënhalf jaar geleden met een op tafel dansende Sigrid Kaag is bij D66 weinig meer over. Toen boekte de partij nog een recordwinst en werd ze voor het eerst in haar bestaan de tweede van het land. Na de verkiezingen van 22 november dreigt de partij volgens de meest pessimistische peilingen nog maar zes Kamerzetels over te houden. Dat is nog maar een kwart van de 24 Kamerzetels die de partij nu heeft.Volgens partijcoryfee Jan Terlouw (91) moet de partij zichzelf een duidelijker profiel aanmeten. Hij trekt een vergelijking met andere partijen die in de loop der jaren achterban zijn verloren. ,,Ooit hadden CDA en PvdA samen honderd zetels, Die zijn ze kwijt omdat ze hun ideologie verloren zijn. En eerlijk gezegd vind ik dat bij ons ook een beetje.''

D66 zakte vaker weg in de kiezersgunst. Nadat de partij in de jaren 70 bijna ophield te bestaan, zette Terlouw D66 weer op de kaart door de partij los te weken van links en te positioneren als nieuwe stroming. ,,Sociaal-liberalisme, onafhankelijk van anderen. Wel de samenwerking zoeken met links, maar jezelf er niet aan verknopen. En niet met de VVD regeren, riep ik altijd. En dat roep ik nog steeds.''

Volgens Terlouw is zijn partij in meerdere kabinetten waarin werd samengewerkt met de VVD te veel meegegaan met het 'neoliberale denken'. ,,Alles moest naar de markt, zoals de spoorwegen.

We zijn het sociale aspect een beetje kwijtgeraakt. Daarmee is een enorme fout gemaakt. We moeten weer meer samenwerken met links.''

Nou is het nog te vroeg voor huidig partijleider Rob Jetten om in paniek te raken. Peilingen zeggen vijf weken voor de verkiezingen nog weinig over de uiteindelijke uitslag. Veel kiezers twijfelen en kunnen nog iets anders gaan stemmen dan wat ze nu aangeven bij een onderzoek. Zo geven veel kiezers die in 2021 op D66 stemden, nu aan voor de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract, te gaan, zegt Sjoerd van Heck van opiniepeiler Ipsos. ,,Die groep kiezers zou D66 nog kunnen behouden'', zegt hij. ,,Wat je ziet bij Omtzigt, is dat hij nu in peilingen kiezers wegtrekt bij alle partijen: van D66 tot PVV. Maar dat komt ook doordat voor veel kiezers nog onduidelijk is waar hij inhoudelijk voor staat. Als straks zijn verkiezingsprogramma er is, wordt het lastig om die verschillende kiezersgroepen die zulke andere opvattingen hebben allemaal aan zich te blijven binden. Het kan zijn dat een deel van hen dan toch weer besluit D66 te stemmen.''

Maar zelfs al zou de partij dat lukken, nogmaals 24 zetels halen lijkt echt onmogelijk. Wie het aan mensen vraagt die in 2021 op Sigrid Kaag stemden, hoort opvallend vaak de klacht dat ze teleurgesteld zijn omdat D66 in de campagne vernieuwing beloofde maar dezelfde regeringscoalitie terugkeerde. In een peiling van RTL, twee maanden geleden, scoorde huidig lijsttrekker Rob Jetten lagere vertrouwenscijfers dan bijvoorbeeld PVV-leider Geert Wilders of Caroline van der Plas (BBB).

Van Heck: ,,Ongeveer een kwart van die kiezers die in 2021 D66 stemden, zegt nu op de samenwerking van GroenLinks en PvdA te zullen stemmen. Dat is niet zo verwonderlijk, want in 2021 haalde D66 veel kiezers bij juist die twee partijen weg. Zij stemden toen strategisch op D66 omdat Kaag het VVD-leider Mark Rutte lastig leek te kunnen maken. Die kiezers keren nu terug naar GroenLinks en PvdA. Ook omdat hun nieuwe lijsttrekker Frans Timmermans dezelfde claim neerlegt als Sigrid Kaag destijds: ik kan de grootste worden en daarmee dingen veranderen.''

**Jojo**

Als die voorspelling uitkomt, kukelt het aantal Kamerzetels van D66 op 22 november fors. En dat is niet voor het eerst. Geen partij ging in de loop der decennia zo als een jojo op en neer als D66. Na de stormachtige binnenkomst in de Tweede Kamer als nieuwe partij die beloofde 'het vermolmde politieke bestel op te blazen' (zeven zetels in 1967 was destijds ongekend voor een nieuwkomer), ging het voortdurend op en neer. In 1974 ging het zó slecht, dat een meerderheid van de leden zelfs stemde voor opheffing van de partij. Dat D66 nog bestaat, komt alleen doordat de notulen voorschreven dat er een twee derde meerderheid nodig was.

Onder partijleider Terlouw trok de partij weer stemmen en zakte ze weer weg. Ze kwam weer op onder Hans van Mierlo, stond een tijdje op nul zetels in de peilingen, waarna de partij onder Alexander Pechtold weer gestaag groeide om twee jaar geleden het recordaantal zetels van 24 te behalen, met Sigrid Kaag aan het roer.

,,We moeten dan ook niet wanhopen'', zegt Jan Terlouw. ,,We zijn vaker op en neer gegaan in de kiezersgunst. Soms past je partij bij de tijdgeest en soms niet.''

Maar dan moet er wél wat veranderen, vindt hij. Komend weekend houdt de partij een groot congres in Apeldoorn, waar onder meer het verkiezingsprogramma definitief wordt vastgesteld door de leden. Terlouw zal met Jetten gaan praten, zegt hij. ,,We moeten onze ideologie niet vergeten, dat wil ik hem zeggen. Ik begrijp de kritiek wel die je vaker hoort, dat het onduidelijk is waar D66 voor staat. Ik bespeur af en toe nog VVD- achtige trekjes in D66. Jetten is heel goed, maar hij kan meer laten zien van de sociale kant van onze ideologie behalve het klimaat.''

Jetten kan meer laten zien van de sociale kant van onze ideologie behalve het klimaat

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 8, pagina 9

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**Vroegpensioen niet bijster populair, de vakbond wil actie**

Trouw

19 oktober 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Nederland; Blz. 9

**Length:** 545 words

**Byline:** ROMY VAN DIJK EN EMIEL WOUTERSEN

**Highlight:** Vroeg weg • FNV vindt dat te weinig mensen met zwaar werk beroep doen op een uitvloeiregeling, terwijl de behoefte er wel degelijk is.

**Body**

Er wordt in Den Haag al sinds het afschaffen van de Vut in 2004 gepraat over een manier om mensen die in zware beroepen werken eerder met pensioen te kunnen laten gaan. Sinds 2021 is de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) van kracht die dat mogelijk moet maken. Mensen kunnen binnen deze regeling drie jaar voor hun AOW-leeftijd met pensioen en ontvangen dan een nettomaandinkomen van hun werkgever van zo'n 1300 euro.

Tot juni dit jaar hebben 21.000 mensen gebruikgemaakt van de regeling, meldt het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Dat is 27 procent van de mensen die daarvoor in aanmerking komt, blijkt uit cijfers van FNV. De vakbond vindt dat te weinig. "De RVU stelt mensen onvoldoende in staat om eerder te stoppen, terwijl daar wel veel behoefte aan is", zegt bestuurslid Piet Rietman.

Ook Marike Knoef, hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg, kijkt op van de lage cijfers. "Gezien het belang dat mensen hechten aan eerder stoppen met werken, zou je verwachten dat er meer mensen gebruik van maken." Ze vermoedt dat mensen de regeling niet gebruiken vanwege het verschil tussen hun loon en de uitkering: "Mensen krijgen een mogelijkheid om eerder te stoppen, maar ze moeten er koopkracht voor inleveren."

Bovendien kan niet iedereen met zwaar werk aanspraak maken op de regeling. Dat is omdat vakbonden en werkgevers per sector bepalen wat zij onder 'zwaar werk' verstaan. Zo komt in de bouw iedereen in aanmerking die op de bouwplaats werkt, en minimaal 20 jaar ervaring heeft, terwijl een verpleegkundige pas in aanmerking komt als die 45 jaar in dienst is geweest, waarvan 20 jaar in een zwaar beroep. "Iemand die een paar jaar voor de kinderen zorgt of mantelzorg verleent, valt dan meteen al buiten de boot", zegt hoogleraar Knoef. "Daarmee sluit je een grote groep uit van deelname."

De populariteit van de regeling verschilt sterk per sector, blijkt uit de FNV-cijfers. Vooral in bedrijfstakken waarin een groot deel van de werknemers vakbondslid is, doen veel mensen mee. 85 procent van de politieagenten die onder de regeling vallen, stopt eerder. In de bouw is dat 50 procent.

In andere sectoren zijn de percentages aanzienlijk lager. Onder schoonmakers en schilders neemt bijvoorbeeld maar tussen de 10 en 20 procent deel, en in de vleesindustrie maar 5 procent. In bijvoorbeeld de landbouw en detailhandel lukt het überhaupt niet om een regeling voor zware beroepen af te spreken. Ook uitzendkrachten komen niet in aanmerking voor het vroegpensioen.

Het ministerie van sociale zaken laat weten dat het 'geen specifieke verwachtingen' had hoeveel mensen van de regeling gebruik zouden maken. Momenteel onderhandelen vakbonden en werkgevers over de toekomst van de regeling, die in 2025 afloopt. FNV wil de regeling verlengen, maar politiek en werkgeversorganisaties zetten liever in op maatregelen die helpen om mensen langer gezond te laten werken.

'Zware beroepen' waren lang een belangrijk politiek thema, maar er is nu minder aandacht voor. Alleen PvdA-GroenLinks, de Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie hebben in hun verkiezingsprogramma staan dat mensen in zware beroepen eerder met pensioen moeten kunnen.

Uitzendkrachten komen niet in aanmerking voor vroegpensioen

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 9

**Graphic**

De helft van de bouwvakkers stopt vervroegd met werken. FOTO ANP

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**Waar is programma Omtzigt?**

AD/Algemeen Dagblad

19 oktober 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Landelijk; Blz. 7

**Length:** 767 words

**Byline:** HANNEKE KEULTJES

**Highlight:** Pieter Omtzigt zegt dat hij campagne wil voeren op inhoud. Maar vijf weken voor de verkiezingen heeft zijn NSC nog geen programma. Vlak voor het eerste grote tv-debat zondag klinkt de vraag: waarom niet?

**Body**

NSC houdt kiezers en concurrentie in spanning

Hanneke Keultjes Laurens Kok

Den Haag

Het wordt zijn eerste verkiezingsdebat op primetime: zondag treedt Pieter Omtzigt aan bij College Tour. De lijsttrekker van Nieuw Sociaal Contract staat tegenover Dilan Yesilgöz (VVD), Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Caroline van der Plas (BBB). Maar waar die hun programma's allang hebben gepresenteerd, laat Omtzigt op zich wachten.

Wie denkt dat Omtzigt nog voor het debat met zijn plannen komt, heeft het mis. Dat is 'niet voorzien', laat NSC-woordvoerder en nummer twee Nicolien van Vroonhoven weten. Zo houdt NSC zijn kiezers én de concurrentie in spanning. Opvallend voor een partijleider die zegt dat hij deze verkiezingscampagne op inhoud wil voeren. Naar het precieze waarom is het gissen, al zijn er drie verklaringen die elkaar niet uitsluiten: nieuwigheid, strategie en de aard van het beestje.

**Nieuwigheid**

Pieter Omtzigt maakte pas op 20 augustus bekend dat hij met zijn nieuwe partij NSC meedoet aan de verkiezingen. Ter vergelijking: andere partijen schoten al meteen na de val van het kabinet op 7 juli uit de startblokken. Er was tot afgelopen zomer nog geen partijorganisatie. Of zoals een NSC-medewerker het noemt: ,,We voelen ons als een amateurclub die in de Champions League is terechtgekomen." Als afsplitser van het CDA beklaagde Omtzigt zich al vele malen over het gebrek aan ondersteuning in de Tweede Kamer: hij heeft budget voor twee parttime-medewerkers. Wel krijgt hij sinds vorig jaar geld van donateurs uit een steunfonds.

Maar Omtzigt is niet de eerste eenling die na een kabinetsval een partij, lijst en programma uit de grond moest stampen. Geert Wilders begon in 2006 als ex-VVD'er aan zijn PVV-avontuur. Nog geen twee maanden nadat Balkenende II sneuvelde, kwam hij met een programma van zes A4'tjes op de proppen. Bij Omtzigt staat de teller na komend weekend op 3,5 maand, al mikt hij op een lijviger stuk.

**Strategie**

Dat niemand het NSC-programma nog kan lezen, wil natuurlijk niet zeggen dat het nog niet af is - of zo goed als af. De schrijver ervan, Eddy van Hijum, liet vorige week al weten dat het in grote lijnen klaar was. En volgens nummer twee Van Vroonhoven hebben NSC-kandidaten de hele afgelopen zaterdag 'gediscussieerd' over het programma, dat nog wel 'aan elkaar geschreven' moet worden.

De concurrentie ziet in het gedraal vooral strategie. NSC gaat samen met de VVD op kop in de peilingen. Waar kiezers van andere partijen zeggen zich vooral te laten leiden door politieke standpunten, geeft voor potentiële NSC-kiezers juist de persoon Pieter Omtzigt de doorslag. Nu trekt Omtzigt stemmers weg bij zowat alle partijen, maar zijn teleurgestelde kiezers van bijvoorbeeld CDA, D66 of SP nog steeds zo enthousiast als straks duidelijker is waar NSC voor staat?

Daarbij komt dat Omtzigt door steeds lang te wachten zich verzekerd weet van publiciteit. Door zijn besluiteloosheid - doet-ie het of doet-ie het niet - domineerde hij wekenlang de media. Toen er eenmaal een partij was, trok ook de presentatie van zijn lijst, wéér als laatste van alle partijen, drommen journalisten. Door ook de presentatie van het programma uit te stellen, wordt de aandacht ervoor steeds groter. En de partij mag dan nieuw zijn, Omtzigt zelf is dat zeker niet. Hij zit lang genoeg in de Kamer om te weten hoe de mediamachinaties werken. Al bestrijdt Van Vroonhoven dat strategische redenen meespelen: ,,Het is géén tactiek. We werken zo hard als we kunnen."

**Aard van het beestje**

Hoe doortastend Pieter Omtzigt ook is als Kamerlid, het maken van keuzes gaat hem minder goed af. Of zoals Van Vroonhoven zegt: ,,Pieter is gewoon heel zorgvuldig." Leg hem een voorstel voor en Omtzigt weet in een mum van tijd de zwakke plekken aan te wijzen. Maar vraag hem wat hij dan wél wil, en het blijft vaak stil.

Zo ging het bijvoorbeeld bij de Pensioenwet die het afgelopen jaar werd aangenomen. Omtzigt waarschuwde voor tal van problemen. Maar op de vraag hoe zí­jn ideale wet er dan uit zou zien, kwam geen bevredigend antwoord.

Omtzigt is in zijn aard een man die de tijd wil nemen om een 'doordacht besluit' te nemen. Zelf noemde hij zich eind 2020 in een radio-interview 'niet de allersnelste denker'. ,,Als ik jaren over dingen nadenk, komen ze (antwoorden, red.) er vloeiend uit. Maar als dingen over mijzelf gaan....'' Nu gáát het over hemzelf en zijn partij, terwijl de klok tikt. Want die verkiezingen zijn gewoon op 22 november, of Omtzigt nu is uitgedacht of niet.

We voelen ons als een amateurclub die in de Champions League is terechtgekomen

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 7

**Graphic**

Is het strategie dat Pieter Omtzigt zijn programma nog niet heeft gepresenteerd?

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**Arriva komt in Amerikaanse handen, GroenLinks-PvdA en FNV vrezen verschraling ov**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 05:36 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 940 words

**Byline:** David Bremmer

**Body**

Bus- en treinvervoerder Arriva wordt door moeder Deutsche Bahn (DB) verkocht voor 1,6 miljard euro. In Nederland reageren GroenLinks-PvdA en FNV Spoor bezorgd. Zij vrezen dat de Amerikaanse eigenaar Arriva opzadelt met forse schulden, met negatieve gevolgen voor ons openbaar vervoer.

Het was al enige tijd bekend dat Deutsche Bahn - zeg maar de Duitse NS - Arriva kwijt wilde. De vervoerder wil zich focussen op de eigen thuismarkt en geld vrijspelen voor nieuwe investeringen. Arriva dient bovendien zijn enorme bussenvloot te vergroenen, wat hoge kosten met zich meebrengt. De vervoerder heeft verder nog ongeveer 1 miljard euro aan schuld.

De verkoop aan het Amerikaanse I Squared Capital (ISC), een investeerder in infrastructuur met een portfolio van 40 miljard dollar, is al met al voor DB zeer welkom. Wel wordt nu flink verlies op Arriva gemaakt. In 2010 legden de Duitsers nog 2,7 miljard euro op tafel voor het bedrijf, ook werden de schulden overgenomen. Het was de tijd dat het Europese spoor verder geliberaliseerd leek te worden, met alle mogelijkheden van dien. Toenmalige baas Rüdiger Grube wilde van Deutsche Bahn een Europese speler maken.

De aankoop kwam DB hem destijds op grote kritiek te staan, politicus Anton Hofreiter van Die Grünen sprak van ‘Grootheidswaanzin'. Zijn woorden lijken profetisch, want Arriva heeft zijn belofte nooit ingelost. In 2020 schreef Deutsche Bahn daarom al eens 1,4 miljard euro af op de vervoerder.

Consequenties

Toch blijft Arriva een grote speler in Europa. Het bedrijf is in tien landen actief en telt 35.500 medewerkers. In Nederland rijdt het bedrijf met name in het Noorden, maar ook in het oosten en Limburg. De vervoerder beschikt over een vloot van 1500 bussen en 164 treinstellen en heeft hier 5500 werknemers in dienst. Woensdag verloor Arriva in Friesland nog het busvervoer aan QBuzz.

Vraag is welke consequenties de overname heeft. Bij Arriva Nederland gaat de vlag uit. ,,De aankondiging is mooi nieuws voor Arriva Group en ook voor ons”, laat ceo Anne Hettinga van Arriva Nederland in een reactie weten. Voor de reizigers verandert er niets, stelt hij. ,,Onverminderd zetten wij ons in voor het beste openbaar vervoer voor onze reizigers.”

Aan Hettinga's antwoord valt weinig waarde te ontlenen, het is logisch dat hij dat zegt. Elders zijn de meningen verdeeld. Zo bezitten investeringsfondsen om te beginnen een slechte reputatie. Aangekochte bedrijven zijn in het verleden meermaals met torenhoge schulden opgezadeld. Het overkwam afvalverwerker Van Gansewinkel, uitgeversconcern PCM, Hema en het in 2016 ter ziele gegane warenhuis V&D.

De nieuwe eigenaar ISC lijkt desalniettemin behoorlijk schappelijk. Het in Miami gevestigde fonds investeert specifiek in infrastructuur en bezit een portefeuille van 40 miljard dollar. Oprichter Sadek Wahba is lid van president Bidens nationale transportadviesraad en hecht voor een zakenman enorm aan duurzaamheid. Met opiniestukken over de energietransitie en de klimaatcrisis mengt hij zich in de VS vaak in het publieke debat.

Voor reizigers verandert er niets

Concessieafspraken

Reizigersvereniging Rover is daarom niet heel bevreesd. ,,I Squared Capital is een investeerder die in veel maatschappelijke projecten zit”, zegt directeur Freek Bos. ,,Zij weten dat er met een ov-bedrijf geen torenhoge rendementen te maken zijn.”

Arriva is daarbij gebonden aan de concessieafspraken, waarin dienstregeling en tarieven vaak tot in detail worden vastgelegd, beklemtoont Bos. ,,De kaartjes flink duurder maken kan niet, want daar zijn strenge regels voor. Flink bezuinigen is ook lastig, want daar wordt je product niet beter van en dan verslechteren je kansen op een nieuwe concessie.”

We vrezen dat het ov in Nederland hierdoor zal verschralen

Vakbond FNV Spoor deelt Rovers optimisme niet. ,,We vrezen dat het openbaar vervoer in Nederland hierdoor zal verschralen”, zegt bestuurder Henri Janssen, die eraan toevoegt dat de echte impact van de overname pas over een jaar of tien waarneembaar is. ,,Een groen imago is mooi, maar een durfinvesteerder is er uiteindelijk om geld te verdienen voor de aandeelhouders.”

Het ov is veel te belangrijk om in buitenlandse handen te zijn, meent Janssen, en een investeringsbedrijf is al helemaal onwenselijk. ,,Er lekt daardoor geld uit ons openbaar vervoer weg, geld dat wordt opgehoest door de maatschappij.” Hij vindt dat ov-bedrijven in overheidshanden dienen te zijn.

Garanties

Het argument van Rover, dat Arriva is gebonden aan de bestaande concessie, overtuigt Janssen geenszins. ,,Uiteindelijk weet de eigenaar ook dat overheden vaak met geld over de brug komen als een concessiehouder geld tekortkomt.” Hij noemt Zeeland, waar geen enkele vervoerder zich voorlopig heeft gemeld voor de nieuwe busconcessie.

De zorgen van FNV Spoor worden gedeeld door GroenLinks-PvdA. ,,Deelt u de mening dat het openbaar vervoer een publieke dienst is die voor iedereen toegankelijk moet zijn, en dat het ov geen dienst is waar private bedrijven forse winsten mee kunnen behalen?” vraagt Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA) aan staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur & Waterstaat).

De Hoop, die pleit voor provinciale busbedrijven, eist garanties dat er geen afschaling van het openbaar vervoer plaatsvindt vanwege de verkoop. Ook wil hij weten hoe de financiering van Arriva op de balans komt te staan. ,,Op welke wijze moet Arriva als het eenmaal is verkocht de kopende investeerder terugbetalen?” wil De Hoop weten. ,,Kunt u garanderen dat er geen geld dat bedoeld is voor het openbaar vervoer naar de nieuwe investeerders vloeit?”

Op welke wijze moet Arriva straks de kopende investeerder terugbetalen?

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Nieuwe coalitie in Goes is in de maak: CDA vult waarschijnlijk het gat van Nieuw Goes op**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 03:45 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 317 words

**Byline:** Rob Paardekam

**Body**

Het gat in de Goese coalitie wordt waarschijnlijk opgevuld door het CDA. Dat gat was ontstaan toen Nieuw Goes enkele weken geleden plots uit de coalitie stapte.

De afgelopen weken hebben alle partijen in de gemeenteraad de situatie met elkaar besproken. Dat heeft ertoe geleid dat de drie overgebleven coalitiepartijen (PvdA/GL, SGP/CU en Partij voor Goes) nu samen met het CDA gaan proberen om tot een nieuwe coalitie te komen. Deze partijen hebben samen een ruime meerderheid in de gemeenteraad, namelijk 15 van de 25 zetels. De partijen willen samen met een nieuw coalitieprogramma komen.

Op de schopstoel

Nieuw Goes stapte naar eigen zeggen uit de coalitie omdat ze zich niet serieus genomen voelde en van de andere coalitiepartijen te weinig ruimte zou krijgen om ook nog een eigen koers te varen. Die partijen ontkenden dat. Ook het feit dat Nieuw-Goes wethouder Martijn Vermeulen op de schopstoel zat, speelde mee bij het besluit, zo bevestigde fractievoorzitter Piet Bal aan de PZC. Vermeulen is direct afgetreden, nadat zijn partij bekend had gemaakt uit de coalitie te stappen.

Het CDA zat tot anderhalf jaar geleden decennialang in de Goese coalitie, maar moest genoegen nemen met een plek in de oppositie toen PvdA/GL, SGP/CU, Partij voor Goes en Nieuw Goes na de verkiezingen besloten samen te gaan werken. Ook de VVD viel na vele jaren uit de coalitie. Die partij blijft dus wel in de oppositie zitten.

Nog geen naam

Toen het CDA anderhalf jaar geleden buiten de boot viel, betekende dat het einde van het wethouderschap van Joost de Goffau, die op dat moment nog maar twee jaar in functie was. Of hij nu de kandidaat is voor het CDA om weer wethouder te worden, maakt de partij nog niet bekend. Fractievoorzitter Frans van der Knaap zegt dat het CDA zeker al een kandidaat heeft, maar met het oog op de zorgvuldigheid - zo iemand heeft bijvoorbeeld een baan - nu nog niet kan zeggen wie dat is.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Dilan Yesilgöz, de nieuwe lijsttrekker van de VVD: ‘Alles is anders, ík ben anders’**

Trouw.nl

19 oktober 2023 donderdag 06:41 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 2220 words

**Byline:** Wilma Kieskamp, Janne Chaudron

**Body**

Te vaak is de VVD onder leiding van premier Mark Rutte akkoord gegaan met waterige compromissen, vindt Dilan Yesilgöz. Onder haar leiding zal dat niet gebeuren.

De nieuwe lijsttrekker van de VVD staat voor een bijna onmogelijke klus: ze treedt in de voetsporen van Mark Rutte en moet tegelijkertijd laten zien dat zij het anders doet. Ze moet zich verhouden tot de erfenis van dertien jaar kabinetten onder leiding van de VVD. Is zij de nieuwe, gedroomde premier van Nederland?

Dilan Yesilgöz (46), nu nog demissionair minister van justitie en veiligheid, wil er niet over speculeren. “Ik ben niet zo bezig met mijn voorganger. Ik heb mijn eigen verhaal, mijn eigen achtergrond, mijn eigen ideeën. Wat maken mensen mee en hoe kunnen wij hen dienen? Dat vind ik belangrijk.”

Ze vindt dat het liberale geluid van de VVD de afgelopen jaren onvoldoende over het voetlicht is gebracht en dat de partij zich te vaak heeft geschikt in het standpunt van de coalitie. Onder haar leiderschap zal dat niet gebeuren, belooft ze. “Alles is anders, het is gewoon een nieuw hoofdstuk. Ik ben anders.”

Bij uw lancering op het VVD-congres klonk het nummer Rebel, rebel van David Bowie. Zo wilt u gezien worden: iemand die tegen dingen aan gaat schoppen?

“Dat nummer heeft de organisatie gekozen. Je gaat mij zien zoals je mij de afgelopen tijd ook gezien hebt: als een harde werker. Ik heb constant in mijn achterhoofd: voor wie doe ik dit? Dat is voor mij leidend.”

Mensen zeggen dat u goed tegen druk kunt en altijd ontspannen bent.

“Het is een combinatie. Ik bereid me goed voor. Ik lees alles, en ik ben overal bij betrokken. Maar je moet in de politiek ook goed om kunnen gaan met onverwachte situaties. Daar hoort bij dat ik vaak moeilijke besluiten neem. Als je daar terughoudend en niet ontspannen mee omgaat, dan verlam je.”

U kunt goed besluiten nemen?

“Ja, ook als ze je niet populair maken.”

Kunt u een voorbeeld noemen van zo’n impopulair besluit?

“Het is de helft van wat we hier doen.”

Uitleggen aan haar kiezers waarom ze besluiten neemt, net als het toegeven van fouten, zijn mantra’s van Yesilgöz. Ze herinnert zich hoe ze als VVD-Kamerlid voor haar beurt sprak met het bepleiten van een gedeeltelijk verbod op vuurwerk. Ze vond dat hulpverleners beter beschermd moesten worden. “Maar de fractie zei: dat heb je nooit met ons besproken. Toen besloot ik om gewoon in het Journaal te zeggen: dit was een fout.”

De nieuwe generatie politici geeft makkelijker fouten toe?

“Dat denk ik wel. De afgelopen jaren waren we te veel met onszelf bezig. We luisterden te weinig naar de mensen in het land, naar hun problemen. Als je dan nieuw beleid bedenkt, heb je soms onvoldoende in de gaten hoe het uitpakt. Dan kan het misgaan. Denk aan Groningen, aan toeslagen. Dat zijn de lessen die je leert: hoe voorkom je blinde vlekken? Toen ik aantrad als minister van justitie en veiligheid ben ik direct met boa’s en politieagenten gaan praten: wat hebben zij nodig? Dat was voor sommigen even wennen.”

Wat gaat u anders doen dan Rutte?

“Wij hebben de afgelopen jaren de verantwoordelijkheid gepakt. We hebben ons te pletter gewerkt en ervoor gezorgd dat dingen goed gaan. We zijn relatief goed uit de coronacrisis gekomen, we hebben ons ingezet voor Oekraïne.

“Ik breng op sommige onderdelen een andere focus aan: meer aandacht voor kinderen die in armoede leven. Een stevig verhaal over vrede en veiligheid. Als ik het zou moeten samenvatten komt het neer op: ik sluit geen waterige compromissen waar je geen verschil mee maakt. Neem klimaat. We willen als VVD de aarde goed doorgeven aan volgende generaties. Je hebt dan niet de luxe om bepaalde energiebronnen uit te sluiten. Ik ben ook niet van de school ‘We gaan er allemaal aan, onze manier van leven kan niet meer’. Ik ben positief. We kunnen dit, door middel van innovatie, met de inzet van kernenergie. Houd niet vast aan oude dogma’s, kijk vooruit.”

Heeft u visie? Uw voorganger vond dat niet nodig.

“Waar zal ik beginnen. Ik ben met een bepaalde drive de politiek ingegaan. Ik geloof ergens in. Dat heeft te maken met mijn jeugd, hoe ik hier ben beland als kind van Turks-Koerdische vluchtelingen die opkwamen tegen onrecht en zich inzetten voor de vrijheid. Voor mij is Nederland het land van vrijheid en zuurstof. Wat ik de afgelopen tijd ervaar, is dat die zuurstof uit de samenleving trekt. We tolereren weinig van elkaar. Regels verstikken ons. Mijn wens is dat die ademruimte terugkomt. Wij als politici moeten keuzes durven maken en daar eerlijk over zijn.”

Keuzes maken en eerlijk zijn, dat zegt toch iedere politicus?

“Maar doen ze dat ook?”

U hebt binnen de VVD een rechts profiel, ‘Law & Order’. Gaat de partij onder uw leiding meer naar rechts kijken?

“Ik ben een echte liberaal die gelooft in de kracht van mensen. In een overheid die er is als jij haar nodig hebt, voor korte of langere tijd. Ik stoor me eraan als er over de VVD gezegd wordt dat wij het de mensen zelf laten uitzoeken. Dat klopt niet. De overheid helpt, maar gaat uit de weg als mensen het niet meer nodig hebben.”

Heeft de VVD dat liberale geluid de afgelopen tijd te weinig laten horen?

“We zijn als liberale partij te vaak met waterige compromissen akkoord gegaan. Dat is een van de redenen waarom het kabinet op asiel gevallen is. We lossen daar de problemen niet mee op.”

U was zelf ooit vluchteling en voert campagne met een strenger asielbeleid en minder gezinshereniging als inzet. Botst dat niet?

“Als meisje van zeven arriveerde ik in Nederland. Mijn vader was al eerder gevlucht uit Turkije om politieke redenen, mijn moeder werd daarna ook gezocht. Haar opsporingsfoto hing in de hal van ons appartementencomplex. Het was geen gezinshereniging; mijn moeder werd vervolgd en we zijn hier uitgenodigd.

“Ik ken de vraag: ben ik niet te hard op het onderwerp asiel? Ik kwam hier toch zelf ook als asielzoeker? Maar als je kijkt wat er in de tussenliggende jaren is veranderd… het is zoveel aantrekkelijker geworden voor allerlei groepen om hiernaartoe te komen. Er zijn niet de juiste politieke keuzes gemaakt. We laten echte vluchtelingen juist in de steek. Door het huidige beleid en de huidige wetgeving maken we niet meer het onderscheid tussen wie een echte vluchteling is en wie niet. Een slechte zaak. Want zo haal je het draagvlak onderuit, zet je de opvangvoorzieningen onder druk.

“Het gevolg is dat als er nu een meisje van zeven binnenkomt, zij een heel andere start heeft dan ik heb gehad. Dat meisje moet eindeloos wachten in een asielzoekerscentrum. Als ze een echte vluchteling is, kan ze niet uitstromen. Want er is geen plek voor haar. Misschien kan ze naar een containerwoning. En dan gaan we over tien jaar zeker zeggen: ‘Hé, wat gek, hoe kan het dat dat meisje zo slecht geïntegreerd is?’ Dat is wat er fout gaat.”

De asielopvang verbeteren valt voor u onder ‘waterige compromissen’?

“We moeten eerst meer grip krijgen op de instroom. Doe iets! Neem een besluit.”

Kiezers maken zich vooral druk om andere thema’s. Bestaanszekerheid, de falende overheid. Zit er kortsluiting tussen de VVD en de kiezers?

“Bij de presentatie van het verkiezingsprogramma heb ik bewust op nummer één gezet dat er te veel hardwerkende mensen zijn die een prima inkomen hebben, maar toch wakker liggen omdat ze bang zijn het einde van de maand niet te halen. Die bij een kleine financiële tegenslag door het ijs zakken. Ik zie dat mensen in het land zich zorgen maken over veiligheid, klimaatbeleid, de woningmarkt. Ze willen dat politici de problemen oplossen, en volgens mij kán dat. Cruciaal is de betaalbaarheid van dagelijkse zaken voor gewone mensen.”

Onder uw leiding staat de deur weer open naar de PVV. Een partij die morrelt aan de rechtsstaat.

“Als nieuwe leider heb ik gekozen om te beginnen met een schone lei. Dit is een nieuw hoofdstuk. Er zit een duidelijke opbouw in wat ik hierover steeds heb gezegd en blijf zeggen. Ik wil geen kiezers uitsluiten. Iedereen heeft wat mij betreft gelijke kansen. Dat betekent dat ik dus ook geen partijen wil uitsluiten. Ben ik het eens met alles wat PVV opschrijft? Natuurlijk niet. Maar de kwestie is, kan ik zomaar zeggen tegen de kiezers daarachter: ‘Jullie allemaal wil ik niet horen’? Het zijn mensen met oprechte zorgen, al verwoorden ze het misschien op een manier waar ik het niet mee eens ben.”

Hebt u het verkiezingsprogramma van de PVV inmiddels gelezen?

“Nee! Al heb ik er zoveel vragen over gehad dat ik wel het gevoel heb dat ik het al heb gelezen.”

De PVV wil moskeeën verbieden, islamitische scholen, de Koran. Dat is toch discriminatie van een godsdienst?

“Laat ik duidelijk zijn: dat past absoluut niet bij ons land. Ik heb daar helemaal niks mee. Maar er staan ook bij andere partijen in de verkiezingsprogramma’s zaken waar ik niks mee heb. Geert Wilders heeft het recht om zijn ideeën op te schrijven. Als iemand zijn voorstellen discriminatie vindt, bestaan daar juridische routes voor. Ik vind er wel heel veel van. Dat zal de PVV ook van mij horen. Maar het gaat mij te ver om niet eens het gesprek met een partij aan te gaan.”

En als een partij Joodse scholen en synagoges zou willen verbieden?

“Dat zou net zo belachelijk zijn. Ik ben overigens helemaal nog niet bezig met een kabinetsformatie. Laat eerst de kiezers spreken. Daarna mogen partijen zelf uitleggen hoe zij hun kans wel of niet invullen. Of ze aan tafel willen of niet.”

Gaat de VVD onder uw leiding inzetten op een rechts kabinet?

“We hebben als VVD de afgelopen jaren een coalitieakkoord uitgevoerd, maar het is al die tijd heel duidelijk geweest waar ik me comfortabel bij voel als VVD’er. Opgeteld hebben we wel te veel compromissen gesloten die problemen niet oplosten. Op een gegeven moment houdt dat op. Het allerbelangrijkste is dat er een kabinet komt dat gericht is op echte oplossingen. Het risico op waterige compromissen is minder in de rechterhoek van de politiek, gezien de standpunten en partijen. Maar uiteindelijk is dit een coalitieland. We gaan eerst luisteren naar de kiezer.”

Volgens GroenLinks-PvdA lijsttrekker Timmermans heeft de VVD nog te weinig ‘reflectie’ op wat er fout is gegaan in het land en kunt u beter de oppositie in.

“Hoe zal ik dat nou ... dat vind ik nou echt oude politiek. We moeten als politici niet bezig zijn met de ander, met de poppetjes. Mensen in het land willen dat we de problemen oplossen. Of ik met links in een coalitie kan stappen hangt ervan af. Met links is het risico op halfbakken oplossingen groter, vanwege de verschillen tussen GroenLinks-PvdA en de VVD. Vooral op het gebied van klimaat en migratie wil ik echte doelen bereiken. Betaalbaarheid is belangrijk bij klimaat. Migratie moeten we beheersbaar maken.”

De wereld staat op zijn kop door het geweld in Israël en Gaza. Raakt u dat als politicus ook persoonlijk? U bent getrouwd met een Joodse man.

“Mijn betrokkenheid bij de Joodse gemeenschap komt vooral door hoe ik ben opgevoed. Thuis in onze familie, via mijn oma Sara bijvoorbeeld, kregen wij als kinderen al het besef mee van wat Joodse mensen in de geschiedenis helaas hebben meegemaakt. In mijn woonplaats Amsterdam vond ik veel Joodse vrienden, naar hun verhalen ben ik gaan luisteren. Het is een gotspe dat antisemitisme in Nederland nog steeds zoveel voorkomt. Daar ben ik me vanuit de gemeenteraad en later de Tweede Kamer voor gaan inzetten. Ik ben ook veel in Israël geweest, ook op de Westelijke Jordaanoever, in Palestijns gebied.

“Ja, de brute, schokkende terroristische aanslag van Hamas ráákt mij. Maar mijn betrokkenheid komt er niet uit voort dat ik toevallig met een Joodse man ben getrouwd. Hooguit is het sinds ik hem ken nog meer geladen met concrete verhalen. Maar ik probeer me er vooral via de feiten in te verdiepen.

“Israël heeft het volste recht zich te verdedigen. Vergis je niet in Hamas. Het gaat ze niet om een Palestijnse staat maar om het uitroeien van Joden. Daarom vind ik dat je de daden van Hamas op geen enkele manier mag koppelen aan de Palestijnse zaak. Het is wel aan Israël om te zorgen dat de reactie proportioneel is, binnen het internationale oorlogsrecht. Maar wat is proportioneel? Dat moeten onafhankelijke deskundigen zeggen. Daar ga ik als politicus niet vanachter de vergadertafel een beetje makkelijk over oordelen.”

Rutte was uitgesproken pro-Israël, die lijn zet u voort?

“De staat Israël moet voor Joden een plek zijn waar zij zich veilig kunnen voelen. Wat niet wil zeggen dat ik het de afgelopen decennia met de inzet van de Israëlische politiek altijd eens ben geweest. Maar Israël wordt nu in zijn bestaan bedreigd, dat is fundamenteel. Vanuit dat idee zal de lijn van de VVD pro-Israël blijven. Waarbij ik me zorgen maak over de Palestijnse bevolking in Gaza. Dit geweld kan een spiraal naar beneden worden. Als Israël Gaza binnentrekt, zal Hamas ook weer terugslaan. Het is verschrikkelijk hoeveel onschuldige mensen slachtoffer worden. Voor Nederland wens ik vooral dat we één front vormen tegen terrorisme. Daarin kunnen we niet verdeeld zijn. We moeten echt alles doen om te zorgen dat we de problematiek niet naar Nederland importeren.”

Lees ook:

Politicus Dilan Yeşilgöz: ‘Zelden heb ik gedacht: goh, ik ben anders’

Zoals haar ouders in Turkije vochten voor gelijke rechten, laat politicus Dilan Yeşilgöz (VVD) zich leiden door haar ‘eeuwige geloof in vrijheid’. ‘Daarom kan ik het niet accepteren dat mensen hier niet met een keppeltje over straat kunnen.’

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Verkenner moet zich 'klein' houden bij formatie, geen terugkeer naar de koning**

de Volkskrant

19 oktober 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Ten Eerste; Blz. 12

**Length:** 347 words

**Byline:** REMCO MEIJER

**Highlight:** De Tweede Kamer blijft zelf het initiatief houden bij de kabinetsformatie. De partij die de verkiezingen wint, komt met een voorstel voor een verkenner.

**Body**

Dat was woensdagmiddag voorlopig de uitkomst van een debat over verbetering van het formatieproces. De verkenner moet zijn rol klein houden. Hij of zij krijgt de opdracht in de dertien dagen voordat de nieuwe Kamer wordt geïnstalleerd de duiding van de verkiezingsuitslag bij alle fracties te inventariseren. Ook mag de verkenner adviseren uit welke politieke partijen informateurs benoemd kunnen worden.

Na de moeizame formatie van 2021-2022, met 299 dagen de langste uit de parlementaire geschiedenis, uitten partijen hun zorgen daarover. Sinds 2012 heeft niet langer de koning de regie in de formatie, maar de Kamer.

In 2012 en 2017 wees de VVD Henk Kamp en Edith Schippers als verkenner aan. In 2021 werd daarvan afgeweken met het aanwijzen van twee verkenners: Annemarie Jorritsma, destijds VVD-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, en Kajsa Ollongren (D66), zittend minister van Binnenlandse Zaken.

Achteraf is de algemeen gedeelde analyse dat zij hun rol te breed hebben gemaakt. Zij spraken al over de contouren van een nieuw kabinet, waarin ook het CDA een rol zou moeten hebben. Bovendien lekte door een foto een aantekening onder de arm van Ollongren uit, waarin werd gesproken over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt: 'functie elders'.

Een evaluatiecommissie van wetenschappers adviseerde de verkenning voortaan weer uit te laten voeren door één persoon. Op verzoek van de Kamer bracht vorige week ook de Raad van State een spoedadvies uit. Het college stelde dat de verkenner ofwel aan vaste criteria moet voldoen, ofwel uit een bestaand ambt moet voortkomen.Voor CDA, SGP, ChristenUnie en BBB was dit reden voor te stellen om terug te grijpen op de koning. Een Kamermeerderheid voelt daar niets voor. Ook de suggestie van Jesse Klaver om de vicepresident van de Raad van State met de verkenning te belasten, kon niet op brede instemming rekenen.

D66-Kamerlid Joost Sneller wees op de gang van zaken in provincies na de verkiezingen van afgelopen maart. Daar hebben verkenners met succes nieuwe colleges weten te vormen.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 12

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**Met energiebesluit stoot provincie raadsleden Zwartewaterland en Staphorst voor het hoofd**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 07:16 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 369 words

**Byline:** Cor van Dalen

**Body**

Onaangenaam getroffen. Dat is op z’n zachtst gezegd de reactie van raadsleden van de gemeenten Zwartewaterland en Staphorst over de ingreep van de provincie Overijssel bij het maken van plannen voor de plaatsing van windturbines en de aanleg van zonneparken.

Enkele maanden geleden heeft Provinciale Staten een motie aangenomen. De opwek van duurzame energie met windmolens wordt beperkt tot vier grote clustergebieden en daarbuiten zijn alleen opstellingen van minimaal vier turbines toegestaan. En deze maand is besloten dat gemeenten niet meer zelfstandig kunnen besluiten over de aanleg van nieuwe zonneparken.

In navolging van Staphorst is dat ook in Zwartewaterland volledig verkeerd gevallen. De fracties van SGP, CU, PvdA (die samen de coalitie vormen) en oppositiepartij CDA dienden een motie in waarin ze het college van burgemeester en wethouders oproepen bij Gedeputeerde Staten aan te geven dat Zwartewaterland alle ruimte moet krijgen om haar eigen plannen te realiseren. Na een schorsing gingen ook VVD en BGZ mee.

Eerder deze week werd een vrijwel zelfde motie in buurgemeente Staphorst aangenomen. Die werd ingediend door SGP, CU, CDA en GB. De PvdA stemde tegen.

Verstorend

,,Eenzijdige interventies vanuit hogere overheden werken verstorend op de lokale plannen en het raakt aan de autonome bevoegdheden van de gemeente’’, aldus Alfred Beens (SGP). Hij is van mening dat de provincie ‘tijdens de wedstrijd de spelregels heeft veranderd’. ,,En dat maakt het alleen maar moeilijker om de doelen te halen’’, was wethouder Harrie Rietman (PvdA) het met hem eens.

Daarom wordt het college opgeroepen om aan te dringen op een terughoudende rol van de provincie. ,,Gemeenten moeten alle ruimte krijgen om de doelstellingen te realiseren’’, merkte Beens op. ,,Met vooral voor de provincie een stimulerende rol in het laten samenwerken van naast elkaar gelegen gemeenten.’’

De gemeente Zwartewaterland heeft vorig jaar zoekgebieden vastgesteld voor zonnevelden en windturbines. De gemeenteraad stelt dat voorkomen moet worden dat die al opgestarte gebiedsprocessen doorkruist worden door de ingreep van de provincie. Het vanuit de provinciehoofdstad aangescherpte beleid wordt wel als een bedreiging gezien.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Prima, een kiesdrempel, maar dan wel een waarbij ook elke stem telt**

de Volkskrant

19 oktober 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Opinie; Blz. 27

**Length:** 651 words

**Byline:** LAMBÈR ROYAKKERS

**Highlight:** Weer dreigt na de verkiezingen versplintering in het parlement, met veel kleine fracties. De roep om een kiesdrempel wordt daarom krachtiger. Maar dan moeten de nadelen van zo'n systeem wel worden ondervangen.

**Body**

Verkiezingen

Na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 kwamen er zeventien partijen in de Tweede Kamer. De verwachting is dat het er na de verkiezingen in november opnieuw veel zullen zijn. De meeste kiezers (80 procent volgens het EenVandaag Opiniepanel, 26/9) vinden dit een onwenselijke ontwikkeling. Het leidt tot bezorgdheid over de effectiviteit en stabiliteit van de politieke besluitvorming.

Kijken we bijvoorbeeld naar de laatste zetelpeiling (EenVandaag, 17/10) dan is een voor de hand liggende coalitie van minder dan vier partijen haast onmogelijk. De roep om een kiesdrempel in te voeren, waarbij een partij een minimumaantal stemmen moet halen om in het parlement te worden vertegenwoordigd, wordt daarom steeds luider.

Hoewel dit op het eerste gezicht aantrekkelijk lijkt, heeft de invoering van een kiesdrempel ook serieuze nadelen. Stel dat we de kiesdrempel leggen op 5 procent, zoals in Duitsland en België, zodat een partij in het parlement kan worden vertegenwoordigd bij minstens zeven zetels.

Kijken we naar de laatste zetelpeiling dan zouden we vijf tot zeven partijen (VVD, PVV, GL/PvdA, BBB, NSC en misschien D66 en PvdD) overhouden. De andere partijen verdwijnen, maar die vertegenwoordigen wel ongeveer 20 procent van de kiezers. Hierdoor gaat dus ook 20 procent van de stemmen verloren, met als gevolg dat het nieuwe parlement minder democratisch is, omdat niet alle stemmen volledig worden vertegenwoordigd.

Dit kan dan leiden tot minder oprechte stemkeuzes en zal strategisch stemgedrag in de hand werken. Kiezers zullen er immers voor willen zorgen dat hun stem niet verloren gaat door de kiesdrempel. Een ander nadeel is dat een kiesdrempel de representatie van minderheden in het parlement negatief beïnvloedt.

Een veelbelovende aanvulling op de kiesdrempel is het geven van meerdere voorkeursstemmen, zeg drie, aan kiezers waarbij de eerste voorkeur wordt meegenomen in de stemming, tenzij de partij van de eerste voorkeur de kiesdrempel niet haalt, dan wordt de tweede voorkeursstem meegenomen. En als ook de tweede voorkeur niet voldoende is voor de kiesdrempel, dan geldt de derde voorkeursstem.

Dit systeem biedt een aantal voordelen. Ten eerste wordt het verloren gaan van stemmen geminimaliseerd, omdat de stem van een kiezer wordt overgedragen naar een andere keuze als de partij van zijn eerste keuze de kiesdrempel niet haalt.

Ten tweede zal men minder neigen naar strategisch stemgedrag dan bij de 'traditionele' kiesdrempel, omdat kiezers hun echte voorkeuren kunnen uiten zonder zich zorgen te hoeven maken over de kans dat hun stem verloren gaat. En ten derde worden kiezers aangemoedigd tot actievere bemoeienis bij het politieke proces, omdat ze meerdere voorkeurstemmen kunnen uitbrengen: dit geeft bovendien veel informatie over de voorkeur van kiezers voor mogelijke coalities.

Een nadeel is dat het systeem iets complexer is dan 'one man, one vote', maar dit kan goed worden begeleid door een stemcomputer. De kritiek dat zo'n systeem niet veilig is, kan worden ondervangen door een stemprinter. Met dat systeem voeren kiezers hun voorkeursstemmen in op een computer, die hun stem daarna afdrukt op een biljet. De geprinte biljetten worden in de stembus gestopt en kunnen steekproefsgewijs worden nageteld als er wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de stemcomputers.

In een tijd waarin de politieke versnippering toeneemt en er bezorgdheid bestaat over de effectiviteit van de politieke besluitvorming, is het essentieel om na te denken over innovatieve hervormingen van ons kiesstelsel. De invoering van een kiesdrempel 2.0 is zo'n veelbelovend alternatief voor de traditionele kiesdrempel.

Lambèr Royakkers is hoogleraar Ethiek van de Digitale Samenleving aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Een veelbelovende aanvulling op een kiesdrempel is de mogelijkheid tot het geven van meerdere voorkeursstemmen

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 27

**Graphic**

De Provinciale Staten van Zuid-Holland brengen hun stem uit voor de Eerste Kamerverkiezingen.

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**CDA Sluis tegen collegepartijen: ‘Jullie zijn er samen aan begonnen, maak het dan maar af ook!’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 04:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 487 words

**Byline:** Sheila van Doorsselaer

**Body**

Met het opstappen van de VVD, is bij de partijen het navelstaren begonnen. Hoe komen we tot een stabiel gemeentebestuur. Het CDA staat nog niet te springen het gat te vullen. ,,Sluis Lokaal, de VVD en PvdA zijn er samen aan begonnen, dus gaan we er vanuit dat ze die vier jaar afmaken."

Twee weken geleden zegden de wethouders van Lokaal Sluis en de PvdA het vertrouwen op in hun VVD-collega Marlou van Beek. Die wilde in eerste instantie niet weg, maar moest uiteindelijk wel opstappen nadat ze een motie van wantrouwen aan de rok kreeg. De drie collegepartners probeerden daarna weer met elkaar in het reine te komen, maar woensdagavond stapte de VVD, tot grote verrassing van Sluis Lokaal en de PvdA, uit de coalitie.

Geen idee welke kant het nu op moet

Evenals PvdA-fractievoorzitter Robert Evers bevreemdt het ook Arnold Scheppers, voorman van Sluis Lokaal, dat de VVD die keus heeft gemaakt. ,,Ik vond dat niet logisch, nee, in dit stadium", zegt Scheppers, die nu nog even geen idee heeft welke kant het nu op moet in Sluis. ,,Het belangrijkste is dat we nu echt eens tot een stabiel bestuur komen. En dan niet alleen binnen de coalitie, maar binnen het grote plaatje; ook binnen de muren van het gemeentehuis, want een goede samenwerking met de ambtenaren is onmisbaar en dat liep ook niet overal even lekker.”

Aankloppen bij het CDA?

De coalitie telde tot woensdagavond elf zetels (van de negentien raadszetels). Met het wegvallen van de VVD zijn ze nu nog met zijn zevenen. Willen ze weer een (heel nipte) meerderheid, dan zouden PvdA en Sluis Lokaal eventueel kunnen aankloppen bij die andere grotere partij in Sluis, het CDA (drie zetels). Die ervaren bestuurspartij viel na de laatste verkiezingen buiten de boot. Fractievoorzitter Patricia van de Vijver staat niet te trappelen. ,,Ze zijn er anderhalf jaar geleden met zijn drieën aan begonnen, dan gaan we er vanuit dat ze die vier jaar afmaken.”

Wij willen best onze bestuursverantwoordelijkheid terug opnemen, maar dan moet er écht wel wat gaan veranderen

De VVD heeft dan wel de deur achter zich dichtgetrokken, compleet op slot zit die niet. Fractievoorzitter Philip Thomaes gaf aan dat hij graag een partij-onafhankelijke verkenner wil invliegen om te bezien wat er, na ongetwijfeld veel gesprekken en harde afspraken, nog mogelijk is. ,,Wij willen best onze bestuursverantwoordelijkheid terug opnemen, maar dan moet er écht wel wat gaan veranderen en moeten we tot andere bestuursafspraken komen.” Scheppers en Evers vinden dat Thomaes voor de muziek uit loopt. Heeft de VVD zich nu niet in de voet geschoten, door uit de coalitie te stappen, tóch eigenlijk nog wel mee te willen doen en daardoor de eigen onderhandelingspositie te verzwakken? Thomaes: ,,Dat denk ik niet.”

Scheppers: ,,Eerst moeten alle fracties van Sluis binnen hun eigen gelederen kijken hoe ze toe willen naar een stabiel bestuur en hoe daaraan te voldoen. Daarna praten we wel weer verder.”

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**[Kansje op terugkeer koning in formatie De terugkee...]\***

AD/Algemeen Dagblad

19 oktober 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Landelijk; Blz. 7

**Length:** 140 words

**Byline:** JAN HOEDEMAN

**Body**

Kansje op terugkeer koning in formatie

De terugkeer van de koning als onpartijdig regisseur in de kabinetsformatie lijkt geen meerderheid te halen. Dat bleek uit een Kamerdebat gisteren. Wel kan een 'onpartijdige persoon' erbij worden betrokken. Ook wordt gedacht aan een tijdslimiet.

Sinds de koning vanaf 2012 uit het formatieproces is, is het niet per se beter gegaan, constateerden Kamerleden. De laatste twee formaties duurden langer dan tweehonderd dagen. CDA, SGP, VVD. BBB en ChristenUnie zien wel iets in de terugkeer van de koning.

Die kans bestaat alleen als de PVV (16 zetels) zich aansluit bij VVD (34), CDA (14), SGP (3), ChristenUnie (5), BBB (4). Dan is er een meerderheid. D66 en GroenLinks-PvdA voelen er niet voor. Zij denken aan een verkenner die enige afstand heeft tot de politiek.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 7

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**PvdA-Kamerlid wil provincie-ov in dunbevolkt gebied**

Trouw

19 oktober 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Nederland; Blz. 11

**Length:** 508 words

**Byline:** AUKE VAN EIJSDEN

**Highlight:** Wetsvoorstel • In regio's waar steeds minder bussen rijden, moeten provincies zelf kunnen ingrijpen, vindt Habtamu de Hoop van de PvdA.

**Body**

Hij ziet de gevolgen in zijn eigen dorp, zegt PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop: de basisschool in het Friese Wommels kan geen stagiairs meer krijgen. Voorheen was dat geen probleem, maar sinds de bus niet meer door Wommels rijdt, moeten aankomende docenten ruim een kwartier lopen naar hun stageplek. "Die gaan natuurlijk liever naar een andere school."

Veel provincies, stelt De Hoop, kampen met dit soort problemen. Bussen rijden minder vaak, vervoerders versoberen hun dienstregeling, schrappen delen van routes en chauffeurs gaan 's avonds eerder met hun bus naar de garage. Soms worden complete lijnen opgeheven. Gedeputeerde Staten maken zich grote zorgen: die willen inwoners goed openbaar vervoer bieden, maar hebben niet het geld en de capaciteit om dat te realiseren.

Die verschraling van het openbaar vervoer, vooral die in dunbevolkte gebieden, baart De Hoop grote zorgen. De parlementariër wijst op Zeeland, waar zich vooralsnog geen enkele vervoerder heeft gemeld om vanaf 2025 busritten te verzorgen. Hij vreest een 'negatieve spiraal' waardoor uit bepaalde gebieden steeds meer faciliteiten verdwijnen.

**Marktwerking**

Van hem moeten provincies 'meer sturing' krijgen bij het ov in hun regio. Namens GroenLinks-PvdA komt hij donderdag met een wetsvoorstel waardoor provincies eigen ov-bedrijven kunnen oprichten. Dat concept is niet nieuw: sinds 2010 bestaat die mogelijkheid al in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag.

Idealiter melden zich goede commerciële aanbieders, maar als dat niet lukt - en dat lijkt steeds vaker het geval - moeten provincies die taak zélf kunnen overnemen. "Het idee van marktwerking is dat bedrijven met elkaar concurreren. Zo krijg je het beste en efficiëntste ov-netwerk, maar de afgelopen jaren liep dat steeds vaker spaak. Je ziet dat de markt ook een negatieve kant heeft."

Als provincies zelf vervoersbedrijven oprichten, dan kunnen ze volgens De Hoop beter voorzien in de behoeften van scholieren en studenten, forenzen, dagjesmensen en andere reizigers. Maar is dat wel betaalbaar? Een van de redenen dat marktpartijen weinig heil zien in bepaalde buslijnen, is het schrikbeeld van lege voertuigen. Het PvdA-Kamerlid is daar niet bang voor, zegt hij. Voor zowel het Rijk als de provincies zijn er 'geen directe financiële gevolgen', schrijft hij in een toelichting op het wetsvoorstel.

Het is niet voor het eerst dat in Den Haag de roep klinkt om provinciale vervoersbedrijven: de SP stelt al langer dat openbaar vervoer geen markt mag zijn en wil eveneens dat provincies dezelfde mogelijkheden krijgen als de vier grote steden.

Die kans werd in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag met beide handen aangegrepen - de steden hebben inmiddels al jaren een gemeentelijke vervoerder. "Als de consequentie is dat ons openbaar vervoer ook in de provincies meer een publieke voorziening wordt", zegt De Hoop, "dan zul je wel begrijpen dat ik dat als sociaaldemocraat geen enkel probleem vind."

De vier grote steden hebben al jaren een gemeentelijke vervoerder

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 11

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**Vervoersbedrijf Arriva verkocht aan Amerikaanse investeerder**

NRC.nl

oktober 19, 2023 9:12 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 213 words

**Byline:** Lotje van den Dungen

**Highlight:** Arriva, dat in 2010 werd overgenomen door de Deutsche Bahn, is verkocht voor 1,5 miljard euro aan de investeerder I Squared Capital. In de Nederlandse politiek is niet iedereen blij op de verkoop.

**Body**

Deutsche Bahn heeft vervoersbedrijf Arriva verkocht. Dat heeft de Duitse spoorwegmaatschappij , waarvan Arriva sinds 2010 een dochteronderneming is, donderdag bekendgemaakt. Arriva wordt overgenomen door de Amerikaanse infrastructuurinvesteerder I Squared Capital.

Arriva is in tien Europese landen actief en rijdt in Nederland met treinen en streekbussen vooral in de noordelijke provincies. Er werken in Nederland ongeveer 5.500 mensen voor Arriva. Eerder deze week werd bekendgemaakt dat het busvervoer van Arriva in de provincie Friesland wordt overgenomen door het van oorsprong Italiaanse vervoersbedrijf Qbuzz.

In de Nederlandse politiek is niet iedereen blij met de verkoop van Arriva. „Openbaar vervoer is een publieke dienst en niet een middel om forse winsten mee te behalen”, schrijft GroenLinks-PvdA-lid Habtamu de Hoop . Hij heeft schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Vivianne Heijnen (CDA). „We moeten regie houden op ons openbaar vervoer.”

Volgens persbureau Reuters gaat het om een overnamebedrag van 1,6 miljard dollar (1,5 miljard euro). De Deutsche Bahn zegt Arriva van de hand te doen om zich te focussen op de uitbreiding van het spoorwegnet in Duitsland. De deal zal naar verwachting volgend jaar worden afgerond.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**GroenLinks-PvdA heeft spijt van steun voor Israëlmotie SGP**

Het Parool.nl

19 oktober 2023 donderdag 04:38 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 181 words

**Byline:** ANP

**Body**

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA heeft spijt van haar steun voor een motie van de SGP waarin het recht op zelfverdediging van Israël tegen het geweld van Hamas wordt benadrukt. Dat staat in een verklaring die de samenwerkende linkse partijen op hun gezamenlijke website hebben gezet.

In de eerder deze week aangenomen motie spreekt de Kamer zich ook uit voor noodhulp aan Israëlische zijde, mocht daar behoefte aan zijn. Dat was voor GroenLinks-PvdA ‘de enige reden’ om voor te stemmen.

De fractie gaf vooraf in een stemverklaring aan het niet met alle formuleringen van SGP-voorman Chris Stoffer eens te zijn. Desondanks heeft de motie, die veelvuldig rondging op social media, geleid tot ‘boosheid en onbegrip’ bij een deel van de achterban, stellen de partijen vast.

‘Het was nooit onze bedoeling om schendingen van het internationaal humanitair recht te bagatelliseren of er uitzonderingen op te formuleren,’ schrijft de fractie in de verklaring. ‘Het was beter geweest als we zelf een motie hadden ingediend met onze eigen bewoordingen, en deze motie niet hadden gesteund.’

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Kruiswoordtest 6612**

Trouw

19 oktober 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Service TV; Blz. 19

**Length:** 317 words

**Byline:** JAAP DE BERG

**Body**

Horizontaal8de rol hiervan als zingever wordt overschat, zei laatst godsdienstwetenschapper Patrick Loobuyck in Trouw: godsdienst (7)

9zitmeubel (tenzij van Rietveld), in honderdvoud te zien in het Utrechtse Centraal Museum (5)

10Noorse Nobellaureaat (5)

11koker of hoesje met een pen bv. dat je bij je kunt dragen (7)

12oorspronkelijk, geen namaak (9)

14die had prins Bernhard wel willen afleggen door 'met de hand op de Bijbel' te verklaren geen NSDAP'er te zijn geweest (3)

16moderne kijkdozen (1-1-'1)

17allermooiste vestingstad van Nederland, oordeelde de ANWB (9)

1965-jarig popicoon, vorige week in Tijdgeest bewierookt (7)

21verder (vooruit); woord dat vóór bestaanszekerheid hoort, vindt de Partij voor de Dieren (5)

22seizoen dat je in je hoofd moet hebben als je zonder overjas naar Spitsbergen vertrekt (5)

29kamernummer waar je in sommige hotels vergeefs naar zoekt (7)

Verticaal1op het strand aanspoelende planken e.d., zoals (niet) in 'Ik houd me vast aan het .... van de hoop' (rabbijn Soetendorp) (8)

2kunststoffen, voor bakjes en bekers in 2024 veelal verboden (8)

3vooral Noord-Nederlandse voornaam, palindroom bovendien (4)

4...... (laatste) Generation, Duitse radicale klimaatactivisten (6)

5Israëlische badplaats, even ten noorden van de Gazastrook (8)

6meest EU-gezinde partij (4)

7welke super heette in Trouw 'moeder aller dozenschuivers'? (4)

13entrees, maar ook trefwoorden, in een woordenboek bv. (8)

14land (O.-Afrika) waar een 2,8 miljoen jaar oude onderkaak van een mensachtige is gevonden (8)

15illustratrice die haar Sinterklaasboek aangepast heeft (8)

18Afrikaans land waar de Britse regering asielzoekers heen wil sturen (6)

19welwillend, zoals de sfeer tussen de verkiezingsconcurrenten is, volgens Wilma Kieskamp (5)

20partij die leider Azarkan verliest (4)

21Britse vrouwelijke tv-detective of zanger van DNA, Danny ... (4)

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 19

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**Akkoord over beeldbepalend Teerlink-pand in de maak: ‘Renovatie, aanbouw en appartementen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 04:06 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 673 words

**Byline:** Folkert van der Krol

**Body**

Zou er toch een doorbraak komen? Het al jarenlang slepende hoofdpijndossier rond het pand Teerlink in Dordrecht stevent af op een - zij het héél laat - eind goed, al goed. De gemeente is het met ontwikkelaar Van Pelt in grote lijnen eens over de toekomst van het veelbesproken pand. ,,Ik heb goede hoop op een akkoord.’’

De gemeente en Van Pelt liggen sinds jaar en dag met elkaar overhoop over het iconische monument op de kop van de Buiten Kalkhaven, waar vroeger motoren werden gerepareerd. De ontwikkelaar had grote plannen voor een combinatie van horeca, kantoor en wonen op die plek. Van Pelt kocht het pand in 2015 en wilde af van de monumentenstatus, zodat hij makkelijker ingrepen kon doen in het gebouw. Daar werkte de gemeente niet aan mee. Van Pelt spande een rechtszaak aan, maar ving bot bij de rechter.

Technische gebreken

Toen het pand te veel verloederde, dreigde de gemeente een dwangsom van 25.000 euro op te leggen vanwege achterstallig onderhoud. Juist op tijd, in 2017, werden reparatiewerkzaamheden aan het pand uitgevoerd om technische gebreken aan onder meer het dak te herstellen. Eens over de toekomst van het pand Teerlink werden beide partijen het alleen niet. Daardoor bleef het vervallen pand een doorn in het oog bij inwoners.

In 2021 liet de gemeente weten Van Pelt te willen dwingen tot restauratie over te gaan, maar ook daarna gebeurde niets. Dordtse krakers waren zo verbolgen dat ze het zwaar verwaarloosde Pand Teerlink in 2021 inpakten. Met de symbolische actie met ‘goedhoudfolie’ wilden ze de druk op de gemeente opvoeren om het verpauperde monument te redden.

Ramen dicht gezet

Nu, twee jaar later, is er alsnog licht aan de horizon en is de onderlinge relatie verbeterd. Zo zijn afgelopen jaar de ramen nog dichtgezet, om toenemende schade en overlast te voorkomen, antwoordt het college van burgemeester en wethouders op raadsvragen van de Partij voor de Dieren. Cees Venderbos-Lambinon (PvdD) had het college gevraagd om desnoods een strafrechtelijke procedure tegen Van Pelt te beginnen. ,,Die vragen maakten veel los.’’

Van Pelt is nu met zijn architect bezig om kleine dingen aan het plan te veranderen. Ik heb goede hoop dat er binnen een redelijke termijn een akkoord komt

Hij voerde daarna gesprekken met zowel een vertegenwoordiger van de gemeente als Van Pelt. ,,Het plan is om het pand te renoveren en uit te breiden met een aanbouw’’, zegt Venderbos-Lambinon. ,,Dan kunnen er vier appartementen in komen. Vroeger stond er ook een schuur tegen het pand. De bedoeling is de contour daarvan weer te geven, zodat mensen kunnen zien dat daar vroeger een schuur is. Van Pelt is nu met zijn architect bezig om kleine dingen aan het plan te veranderen. Ik heb goede hoop dat er binnen een redelijke termijn een akkoord komt.’’ De plannen voor horeca zijn van de baan.

Volgens het college van burgemeester en wethouders ligt er inmiddels een bouwplan dat op een aantal punten de toets der kritiek - ruimtelijk en als beschermd stadsgezicht - kan doorstaan. De gemeente is bereid een stukje gemeentegrond te verkopen aan Van Pelt, zodat hij kan uitbreiden. ,,Doelstelling daarbij is duurzaam herstel van het gemeentelijk monument en het zorgen voor een goede uitstraling. Wij streven naar duidelijkheid op zo kort mogelijke termijn’’, aldus het college.

Toegankelijkheid en beleving

Maar helemaal eens zijn gemeente en Van Pelt het nog niet. De plannen voor verbouwing en uitbreiding van het pand tasten volgens de gemeente de toegankelijkheid en de beleving van de openbare ruimte op de kop van de Binnen en de Buiten Kalkhaven teveel aan. Het zou daarbij volgens Venderbos-Lambinon gaan om een doorgang die al dan niet wordt afgesloten.

De gemeente wilde nog niet dieper ingaan op de plannen, omdat er nog geen overeenkomst is bereikt. Van Pelt is deze week niet bereikbaar voor commentaar.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres, dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Amsterdamse plannen voor windmolens bij Noorder IJplas wankelen bij provincie**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 10:57 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 614 words

**Byline:** Bart van Zoelen

**Body**

De plannen om drie windturbines te bouwen bij de Noorder IJplas in Amsterdam-Noord krijgen serieuze tegenwind vanuit de provincie Noord-Holland. Daarmee wankelt het eerste windpark dat Amsterdam wil neerzetten buiten de haven.

Dat is de uitkomst van een overleg donderdagavond op het Provinciehuis in Haarlem. Gestemd wordt er pas halverwege november, maar verschillende fracties in Provinciale Staten maken zich op om een stokje te steken voor de drie windmolens langs de gemeentegrens tussen Amsterdam-Noord en Zaandam. Ook coalitiepartijen BBB en VVD hebben grote twijfels.

De drie windturbines van 150 en 200 meter hoog zijn een initiatief van Amsterdamse energiecoöperaties met zo’n drieduizend leden die hun eigen duurzame energie willen opwekken. Het stadsbestuur van Amsterdam steunt dit als onderdeel van de doelstelling om tot 2030 zo’n zeventien nieuwe windmolens te bouwen. De windturbines bij de Noorder IJplas zouden het eerste windpark vormen buiten de haven.

Bouwvergunning

Het is aan de provincie om een bouwvergunning af te geven voor de windturbines en formeel komen de 55 leden van Provinciale Staten daar nauwelijks aan te pas. Voorwaarde is wel dat Provinciale Staten eerst een zogeheten verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeeft omdat de windmolens botsen met het bestemmingsplan bij de Noorder IJplas, waar alleen water, natuur en verkeer zijn toegestaan.

Het dagelijks bestuur van de provincie – de gedeputeerden van BBB, VVD, GroenLinks en PvdA – wil deze vvgb afgeven. De gedeputeerden gaan daarbij af op de Omgevingsdienst, die als toezichthouder grenzen heeft gesteld aan de overlast die omwonenden mogen ondervinden door geluid en slagschaduw, een hinderlijke flikkering als de zon schijnt op een draaiende windturbine.

Instemming van Provinciale Staten had daarmee een formaliteit kunnen zijn, maar donderdagavond bleek dat de gekozen volksvertegenwoordigers in de provincie zich daar niet bij neerleggen. Veel partijen noemen de door omwonenden gevreesde overlast als reden om de vvgb niet af te geven.

Ook maken bezwaren vanuit Zaanstad, Oostzaan en Landsmeer veel indruk. Veel fracties vinden dat Amsterdam te weinig heeft stilgestaan bij de buurgemeenten en woningbouwplannen die daar nu mogelijk op losse schroeven komen te staan.

Complicerende factor is dat een vvgb wettelijk gezien alleen mag worden geweigerd als bij de behandeling van de plannen niet aan goede ruimtelijke ordening is gedaan. Andere bezwaren mogen geen rol spelen, maar volgens veel Statenfracties voldoet hun kritiek inderdaad aan dit criterium. Andere partijen zien dit anders en stellen zich terughoudender op.

BBB en VVD kwamen met veel bedenkingen en vragen. Zo is BBB er niet van overtuigd dat de buurgemeenten voldoende zijn meegenomen in de participatie. Ook de VVD heeft vragen over het overleg met de aangrenzende gemeenten en memoreerde aan de zorgen die leven bij omwonenden over gezondheidsrisico’s en overlast.

Nog geen eindoordeel

Om de twijfels weg te nemen bij Statenfracties benadrukte gedeputeerde Rosan Kocken dat Provinciale Staten in november eerst stemt over een concept van de vvgb. Die komt later nog eens definitief in stemming bij Provinciale Staten, zodat het besluit in november niet allesbepalend hoeft te zijn. Verder legde Kocken uit dat de windturbines bij de Noorder IJplas aan extra strenge eisen moeten voldoen, waardoor omwonenden opgeteld maar één uur per jaar gehinderd mogen worden door slagschaduw.

De Amsterdamse initiatiefnemers van de windturbines kunnen hoop putten uit de conclusie van zowel BBB als VVD dat zij ondanks fundamentele kritiek nog geen eindoordeel hebben geveld. “Wij zijn er nog niet uit,” zei BBB-Statenlid Michel Becker.

**Load-Date:** October 20, 2023

**End of Document**



**Laurens Dassen (Volt): ‘Ik had verwacht dat er meer visie zou zijn in de Kamer’**

De Volkskrant.nl

19 oktober 2023 donderdag 08:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 2079 words

**Byline:** Loes Reijmer

**Body**

Tweeënhalf jaar na de entree van het pan-Europese Volt in de Tweede Kamer gaat Laurens Dassen de verkiezingen in met een andere toon en met meer ‘radicale keuzes’. ‘Er zijn partijen die doen alsof we alles in Nederland kunnen aanpakken. In mijn optiek is dat kiezersbedrog.’

Op 23 november wordt u wakker met 76 zetels. Wat gaat u als eerste doen?

‘Ik weet niet of het gezond is dat één partij zoveel zetels haalt, maar vooruit. Stel dat ik een coalitieakkoord met mezelf sluit, dan zou ik in ieder geval regelen dat het niet alleen over de komende vier jaar gaat, maar ook over de komende tien, twintig, dertig jaar.

‘Op het gebied van klimaat stoppen we met fossiele subsidies, we stellen een minister van digitale zaken aan die zich richt op de dilemma’s bij kunstmatige intelligentie. We werken toe naar een verenigd Europa, met een Europese krijgsmacht. In de EU gaan multinationals eerlijke belasting betalen en stappen we af van het vetorecht van lidstaten. Ik hoop dat mensen dit zien en denken: wow, we gaan het beter krijgen in de toekomst, we hebben er zin in.’

Over deze serie

In de aanloop naar 22 november interviewt de Volkskrant de lijsttrekkers over hun ideeën voor de toekomst van Nederland. Alle partijen die nu vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer en die weer meedoen aan de verkiezingen, zijn uitgenodigd. Lees de eerdere interviews hier.

Daarin klinkt ook kritiek op de Tweede Kamer. U vindt dat deze te veel gericht is op de korte termijn.

‘Alle onderwerpen waarover we het hier vaak hebben – de woningmarkt, stikstof, klimaat, migratie – zijn een crisis geworden omdat ze de hele tijd vooruitgeschoven zijn. Wie alleen gericht is op de korte termijn, kan niets anders doen dan pleisters plakken. We zijn hier veel bezig met het snelle scoren. Daarover heb ik me echt verbaasd in de afgelopen jaren. Ik had verwacht dat er meer visie zou zijn.’

In 2021 was Volt een van de verrassingen bij de verkiezingen. Onder leiding van Laurens Dassen (38) kwam de pan-Europese partij met drie zetels in de Tweede Kamer. Volt werkte als een magneet op jonge, slimme kosmopolieten. Bekende figuren als Arjen Lubach en Rob Wijnberg spraken zich uit voor de partij. ‘Niet links of rechts, maar duurzaam, progressief en sociaal’, was een van de motto’s. Volt positioneerde zich als beweging van redelijke mensen. Optimistisch, gericht op samenwerking.

Anno 2023 is de toon veranderd. In het verkiezingsprogramma domineert het woord ‘radicaal’: radicaal voor een verenigd Europa, radicaal voor klimaat, radicaal voor gelijke kansen. Waar Volt in 2021 alleen pleitte voor een beter netwerk van hogesnelheidstreinen in Europa, wil de partij nu een verbod op korteafstandsvluchten en privéjets. Ook op sociaal-economisch terrein heeft de partij stappen gezet. Twee jaar geleden verraadde het verkiezingsprogramma veel oog voor de noden van de hogere middenklasse (‘gelijke beloning voor mannen en vrouwen in het bedrijfsleven’). Deze verkiezingen heeft Volt meer aandacht voor de mensen die het zwaar hebben, bijvoorbeeld met een opvallend pleidooi voor een nationaal schuldenpardon.

Is Volt radicaler geworden in de afgelopen twee jaar?

‘Volt is gegroeid sinds onze oprichting, maar de maatschappelijke problemen zijn dat ook. Daardoor zijn we duidelijker geworden, uitgesprokener.’

Het verkiezingsprogramma is erg idealistisch, ik zou bijna zeggen: utopisch.

‘Dat vind ik niet. Volt is zes jaar geleden in meerdere Europese landen opgericht door jongeren die zeiden: als de oude machten steeds alles vooruitschuiven, gaan we het zelf maar doen. In die zin zijn we zeker idealistisch. Maar we zijn ook realistisch, want we maken duidelijke keuzes. We weten waar we naartoe willen.’

Het zijn wel dure keuzes. De zorgkosten moeten meer uit collectieve middelen worden betaald, drie dagen per week gratis kinderopvang, ook voor niet-werkenden. Biologisch vlees moet de norm worden, u pleit zelfs voor financiële ondersteuning aan mensen die dat niet kunnen betalen. Hoe gaat u dat bekostigen?

‘Nederland betaalt jaarlijks 40 miljard euro aan fossiele subsidies. Met een deel daarvan kunnen we meteen stoppen, de rest kunnen we geleidelijk afbouwen. Er zijn 116 fiscale regelingen die 163 miljard per jaar kosten, die zijn lang niet allemaal doelmatig, zegt ook het ministerie van Financiën. Denk aan de oldtimervrijstelling, of het verlaagde btw-tarief voor de sierteelt. Daar moeten we vanaf. En, heel belangrijk: de vermogensongelijkheid is te groot in Nederland. Daarom willen we vermogens zwaarder belasten en een hogere schenk- en erfbelasting. Alles wat wij willen, is gewoon te betalen.’

U wilt meer inspraak voor burgers. Zo moeten bewoners meer betrokken worden bij energieprojecten in hun omgeving. Wat als die zeggen: ik wil helemaal geen windmolens in mijn achtertuin? Wat als, kortom, niet iedereen zo denkt als de progressieve millennials uit de achterban van Volt?

‘Die houding zie ik hier in Den Haag ook veel: het wantrouwen naar de burger. Als je mensen goed informeert en ze het vertrouwen geeft, weet ik zeker dat ze tot oplossingen komen voor problemen waar de politiek gepolariseerd over is.

‘We willen een permanent burgerberaad. De mensen die eraan deelnemen moeten samen een goede afspiegeling van de samenleving vormen. Ze gaan zelf aan de slag met een uitdaging, geïnformeerd door experts. Mensen komen dan vaak tot goede ideeën. Kijk naar het klimaatberaad in Parijs, daar werden veel voorstellen gedaan die de politiek nog niet aandurfde. Jammer dat er vervolgens niets mee gedaan is, maar je ziet wel dat het een goede methode is om mensen meer inspraak te geven.’

Nederland is best een conservatief land. Hoe krijgt u de mensen mee die de ‘radicale keuzes’ van Volt te snel vinden gaan?

‘Ik denk dat de samenleving verder is dan we denken. Kijk naar klimaatverandering, een groot deel van de Nederlanders maakt zich daar grote zorgen over. Die hebben afgelopen zomer de bosbranden gezien, de overstromingen. De mensen voelen dat we de grote uitdagingen van deze tijd – klimaat, migratie, veiligheid – niet alleen kunnen oplossen. Ik vind het onbegrijpelijk dat er nog altijd politici zijn die doen alsof dat wel zo is.’

Aan wie denkt u dan?

‘Er zijn partijen die doen alsof we alles in Nederland kunnen aanpakken. In mijn optiek is dat kiezersbedrog.’

Dus aan wie denkt u dan?

‘Nou, aan de VVD bijvoorbeeld. En ik denk ook dat Pieter Omtzigt nog veel van ons kan leren als het gaat om Europese samenwerking.

‘Kijk naar de VVD en migratie. We moeten de asielzoekers die hier zijn zo goed mogelijk opvangen. Daar is een oplossing voor, namelijk de spreidingswet. De VVD stemde tegen. De partij wil dit probleem helemaal niet verhelpen; ze wil er campagne op voeren.

‘Ook voor de vluchtelingenproblematiek op Europees niveau is een oplossing: een Europese spreidingswet. Wie is tegen? Nederland, onder aanvoering van de VVD. Als je wilt voorkomen dat mensen naar Europa komen, moet je de grondoorzaken van migratie aanpakken: oorlog, geweld, klimaatverandering. Wat wil de VVD? Het budget voor ontwikkelingssamenwerking verlagen.’

U wilt dat asielzoekers zelf kunnen kiezen in welk land ze terechtkomen.

‘We willen legale migratieroutes, zowel voor asiel- als arbeidsmigratie. Idealiter doen mensen in hun land van herkomst al een aanvraag. Als dat niet kan, omdat een land in oorlog is bijvoorbeeld, aan de grens van Europa. Vluchtelingen die het recht hebben om hier naartoe te komen en te blijven, mogen inderdaad zeggen naar welk land ze willen. Als er ergens al familie woont, of als er andere specifieke omstandigheden zijn.’

Dan kiest bijna iedereen voor Noordwest-Europa.

‘Sommigen wel, anderen niet. Uiteindelijk zijn wij voor een Europese spreidingswet. Het is dus niet zo dat iedereen die naar Duitsland wil, ook naar Duitsland gaat. Europa moet dit gezamenlijk oppakken, elk land heeft een verantwoordelijkheid.’

Hoeveel asielzoekers kan Nederland jaarlijks aan?

‘Dat is een heel rare vraag. Het ene jaar zullen het er meer zijn en het andere jaar minder. De discussie over hoeveel mensen mogen komen, is niet eerlijk. Zo krijg je een schijngevoel van greep op migratie. Als je stelt dat er maximaal 50 duizend migranten naar Nederland mogen komen, zoals Omtzigt wil, wat doe je dan met de 50.001ste?’

Volt is tegen de deal met Tunesië. Bent u sowieso tegen migratiedeals?

‘Ja. Uiteindelijk heeft die migratiedeal met Tunesië precies het tegenovergestelde opgeleverd: meer mensen zijn op de vlucht geraakt. President Kais Saied had zijn persmomentje met Von der Leyen, Meloni en Rutte gehad, en stuurde vervolgens mensen de woestijn in. We maken onszelf afhankelijk van een dictator en betalen hem nog ook. Het levert niets op, behalve dat de hele wereld naar ons kijkt en denkt: Europa is superhypocriet. Als je uitdraagt dat mensenrechten belangrijk zijn, moet je daar niet mee marchanderen. ‘Sommige principes zijn niet onderhandelbaar’, zei Hans van Mierlo. Zo zie ik dit ook.’

Migratie is niet alleen maar hosanna. Statushouders doen een groot beroep op de sociale zekerheid. In wijken waar veel arbeidsmigranten en nieuwkomers wonen, kan sprake zijn van vervreemding.

‘Dat is zo. Maar dat komt ook door hoe ons systeem is ingericht: mensen die hier naartoe komen, moeten soms jaren wachten voordat ze te horen krijgen of ze mogen blijven. Ondertussen leven ze in erbarmelijke omstandigheden in een crisisnoodopvang. Ze leren de taal niet, mogen niet werken. Dan doe je als land toch ook niet je best om mensen zo goed mogelijk te laten integreren? Wij vinden dat asielzoekers meteen toegang moeten krijgen tot werk. Dan kunnen ze zelfvoorzienend worden, meedoen met de samenleving. Ik pretendeer niet dat het makkelijk is, maar het kan wel.’

Volt is voor een basisinkomen. Hoe gaat dat eruitzien?

‘We willen toewerken naar het basisinkomen. Het systeem van belastingen is veel te complex nu: toeslagen, heffingskortingen, aftrekposten, werkgevers- en werknemerspremies. Mensen verdrinken erin. We beginnen met een basistoelage voor iedereen, om het huidige fiscale circus af te schaffen en terugvorderingen te voorkomen.

‘We willen vertrouwen in plaats van wantrouwen. Mensen die schulden hebben, hebben vaak gewoon pech gehad. Door een scheiding, ziekte. Of ze hebben een boete een keer niet betaald, waardoor er aanmaningen bovenop zijn gekomen. Zeshonderdduizend Nederlanders hebben problematische schulden: zelfs als ze meer gaan verdienen, komen ze er niet uit. Dat leidt tot isolatie, stress, gezondheidsklachten. Wij willen een pardon voor deze mensen. Dat kost 3 miljard euro, maar uit verschillende rapporten blijkt dat het 17 miljard aan maatschappelijke kosten scheelt.’

U zit nu tweeënhalf jaar in de Tweede Kamer. Wat was het hoogtepunt?

‘Ik ben blij dat we geld hebben vrijgemaakt voor gratis schoollunches, zodat kinderen weer met een gevulde maag op school zitten. Een leerkracht zei tegen me: ‘Ik zie dat de kinderen aan het aankomen zijn.’ Daarmee heeft Volt een verschil gemaakt. De regeling is onlangs met een jaar verlengd. Als het aan ons ligt, komen er op elke school gratis, gezonde schoolmaaltijden, naar Zweeds voorbeeld. Kinderen leren zo omgaan met gezonde voeding en er is geen verschil meer tussen degenen met een goed- en een slechtgevulde broodtrommel.’

Wat was het dieptepunt?

‘Dat het kabinet is gevallen op nareizigers. De VVD verspreidde de fabel dat er veel nareis op nareis plaatsvindt, terwijl het om een heel kleine groep gaat. Door die feitenvrije migratiepolitiek is het hele land tot stilstand gekomen, terwijl er nu grote beslissingen genomen moeten worden. Die manier van politiek bedrijven vind ik een dieptepunt.’

Binnen de fractie van Volt was er ook een dieptepunt: het conflict met Nilüfer Gündoğan.

‘Natuurlijk. Dat heeft alle betrokkenen veel pijn gedaan: Nilüfer, de mensen in de partij, mij. Het was een vervelende periode, ook niet iets waarvoor je hier zit. Gelukkig is het alweer even geleden, ik hoop dat iedereen weer enigszins verder kan.’

Zij heeft een compleet andere uitstraling dan u, in die zin vulden jullie elkaar goed aan. Mist de fractie, nou ja, dat vuur?

‘Dat denk ik niet. Er zit meer dan genoeg vuur in Volt.’

De mensen die op Volt stemmen zijn vrijwel zonder uitzondering jong en hoogopgeleid. Dat lijkt me een worsteling: hoe worden jullie een volkspartij?

‘Aan ons de taak om te laten zien dat Volt er voor iedereen is. Tegelijkertijd zie ik de partij ook als breekijzer om verandering teweeg te brengen. We zijn voorlopers. Daardoor zullen we niet meteen iedereen meekrijgen. Dat kost gewoon tijd.’

**Load-Date:** October 20, 2023

**End of Document**



**Strijd om de boerenkiezer barst los**

De Telegraaf

19 oktober 2023 donderdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** FINANCIEEL; Blz. 22

**Length:** 328 words

**Byline:** Eva Segaar

**Body**

door Eva Segaar

Halle - In een aardappelschuur in de Achterhoek werd woensdagavond het eerste landbouwdebat gehouden. Van tien partijen was de landbouwportefeuillehouder afgevaardigd om te proberen de boerenkiezer achter zich te krijgen.

,,Voor onze boeren en tuinders speelt de transitie. Ze weten dat het anders moet, maar de onzekerheid is heel groot", zegt Sjaak van der Tak, voorzitter van de LTO en organisator van het debat. ,,Ik wil antwoord krijgen van de politici op de vraag hoe Nederland als landbouwland verder kan."

Die politici lieten op hun beurt zien wat de landbouwplannen van hun partijen zijn. Dat is voor kiezers nieuw wat betreft het Nieuw Sociaal Plan, (NSC) de partij van Pieter Omtzigt, die zijn partijprogramma nog niet heeft gepresenteerd. ,,We willen af van een ministerie van stikstof", zegt Harm Holman van NSC. ,,We moeten de boel op zijn kop zetten. Af van de uitkoopregeling voor piekbelasters en af van de kritische depositiewaarden." Ook wil NSC af van de stikstofwet, omdat deze 'in essentie niet deugt', en wil het de veestapel afstemmen op het land dat in Nederland beschikbaar is. ,,Ja, dat kan ook zorgen voor een kleinere veestapel."

Cor Pierik was landbouweconoom bij het CBS, maar heeft zich nu aangesloten bij de BBB. Pierik: ,,Wij willen het stikstofprobleem integraal aanpakken met het klimaatprobleem en biodiversiteit. Daarvoor hebben we tijd nodig en moeten we innovatie omarmen."

D66-kamerlid Tjeerd de Groot is minder geliefd bij de boerenkiezers wegens zijn uitspraak dat de veestapel gehalveerd moet worden. Toch blijft hij in het hol van de leeuw bij zijn standpunt. ,,Het gaat niet goed met natuur en water en dat is de prijs van ons landbouwmodel. Een model waarbij verkopers van kunstmest en diervoeder belang hebben. We moeten dat verbreken. Dat kan met kringlooplandbouw."

CDA'er Eline Vedder is het eens met dat laatste punt. ,,De boer is nu het kind van de rekening. Dat moet anders."

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**Wethouder zijn is voor Eric Daandels na 21 jaar nog steeds geen kunstje: Alphen-Chaam vierde gemeente**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 07:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 763 words

**Byline:** Tom Tacken

**Body**

ALPHEN - Alphen-Chaam heeft voor het eerst een wethouder van buiten. Eric Daandels heeft er geen moeite mee om drie kwartier te rijden voor hij op zijn werkplek is. Integendeel: ‘Ideaal om mijn hoofd leeg te maken onder het luisteren naar muziek.’

Eric Daandels gaat in Alphen-Chaam geen 43 miljoen aan bedrijventerreinen spenderen. Dat budget stond hem als CDA-wethouder in Waalwijk wel ter beschikking. Is zijn volgende gemeente als beroepsbestuurder daarmee lang niet zo uitdagend?

,,Nee hoor", antwoordt de inwoner van Heeswijk-Dinther beslist. ,,Er is binnen mijn portefeuille genoeg te doen. De transitie van de landbouwsector bijvoorbeeld. Ik ga uitvoering geven aan het Kindcentrum in Chaam. En de samenwerking binnen de ABG-organisatie met Gilze en Rijen en Baarle-Nassau komt ook op mijn bordje.”

Dat laatste voelt vertrouwd. Vóór Waalwijk was Daandels wethouder in Grave, dat is opgegaan in de fusiegemeente Land van Cuijk. Dáárvoor weer zat hij acht jaar in het college van Bernheze, waar zijn eigen dorp Heeswijk-Dinther onder valt.

Elton John of Dire Straits

Het is drie kwartier rijden tussen thuis en zijn nieuwe werkplek. ,,Ideaal om mijn hoofd leeg te maken onder het luisteren naar muziek.” Denk bij Eric Daandels, 57 jaar oud en enthousiast mountainbiker, dan aan Elton John of Dire Straits.

Had hij deze ochtend in de auto Radio 1 aan gehad, dan zou hij een discussie over het oprukkend fenomeen van wethouders van buiten mee hebben gekregen. VVD-coryfee Onno Hoes vond het maar niks dat politieke partijen steeds vaker hun wethouders buiten de eigen gemeente zoeken. Het ambt zou zo meer het ‘kunstje’ van een manager worden dan de ‘roeping’ van een ware dorpspoliticus.

Lees verder onder de foto: wachtgeld en waterschap zijn passé

Daandels is het er niet mee eens. ,,Het hangt heel erg van de persoon af. Als mensenmens stel ik me open voor de gemeenschap waarvoor ik ga werken, al woon ik ergens anders. Je kunt mij hier dus ook langs de lijn bij de voetbalclub verwachten.”

Langs de lijn bij Viola

Op het plagerig vraagje hoe die club in Alphen heet, moet Daandels in zijn eerste week als wethouder het antwoord schuldig blijven. Maar bij Viola kunnen ze hem dus op een zekere zondag verwelkomen.

In zijn 21 jaren als wethouder heeft hij de grilligheid van het vak aan den lijve ervaren. Het CDA in Waalwijk koos na de verkiezingen vorig jaar weloverwogen voor de oppositie. ,,Ik had er nog best een termijn aan vast willen plakken, maar de ledenvergadering besliste anders.”

Driekwart jaar moest Daandels leven van wachtgeld, voor de eerste keer in zijn loopbaan. Het CDA Brabant vroeg hem nog wel om zich voor het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas verkiesbaar te stellen, maar een baan was dat niet. Nu hij die - zij het voor 90 procent - weer een heeft in Alphen-Chaam, is zowel het wachtgeld als het waterschap passé.

Daandels heeft twee ingevoerde wethouders uit de eigen gemeente naast zich. Erik Wilmsen van Gemeenschapsbelangen Alphen en VVD’er Judith van Loon zaten al in het vorige college. Wethouder Frank van Raak moest tot zijn onvrede wijken nadat zijn Chaamse partij GBSV uit de coalitie was gestapt.

Nare kantjes van de politiek

Zulke nare kantjes van de gemeentepolitiek kent Daandels al te goed. In Waalwijk hadden SGP en ChristenUnie het niet op hem begrepen. Ze maakten er een punt van dat hij elk jaar ontheffing van het woonplaatsvereiste aanvroeg, maar verweten hem ook steken te hebben laten vallen bij het aanpakken van de woningnood. Geen enkele andere partij steunde de christelijke motie van afkeuring, maar Daandels stond wel mooi te kijk.

Een veel oudere kwestie achtervolgt hem nog steeds. Daandels zou als wethouder in Grave verantwoordelijk zijn geweest voor het faillissement van een scheepswerf door het bedrijf een vergunning te weigeren. Na elf jaar hangt de huidige gemeente Land van Cuijk een schadeclaim van 13 miljoen euro boven het hoofd.

Ik kan iedereen recht in de ogen kijken

Uiteraard is Daandels nieuwsgierig naar de afloop. ,,Mijn naam wordt er ook in de publiciteit steeds bijgehaald, maar ik heb niets anders gedaan dan het beleid van de gemeenteraad uitvoeren. Ik kan iedereen dan ook recht in de ogen kijken.”

En verder is het nu eenmaal een vak voor mensen die tegen een stootje kunnen. De laatste jaren is er veel aandacht voor bedreigingen waarmee bestuurders te maken krijgen. In Bernheze kreeg Daandels als wethouder al politiebescherming na signalen uit het criminele milieu.

Is dat gevaar voor een wethouder van buiten misschien minder? ,,Denk het niet. Als ze willen, weten ze je heus wel te vinden.”

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Gemeente komt met tientallen miljoenen subsidie om Amsterdamse woningen te isoleren**

Het Parool.nl

19 oktober 2023 donderdag 02:22 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 856 words

**Byline:** Tim Wagemakers

**Body**

De komende jaren wordt er 151 miljoen euro geïnvesteerd om uiterlijk 2026 61.000 woningen in Amsterdam te isoleren. De slechtst geïsoleerde woningen én vve’s in de stad hebben de hoogste prioriteit.

Nadat wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) vorig jaar een energiebespaarservice introduceerde die bij Amsterdammers in tochtige huurwoningen onder meer tochtstrips en radiatorfolie aanbracht, presenteert ze woensdag haar plannen voor de komende drie jaar om woningen écht structureel te isoleren.

‘Een aanzienlijk deel van de Amsterdamse huizen is verouderd, vochtig en slecht geïsoleerd,’ schrijft de wethouder aan de gemeenteraad. ‘Dat vraagt om actie, waarbij iedereen mee kan doen, los van hoe dik een portemonnee is.’ Gehoopt wordt dat in 2030 120.000 woningen beter geïsoleerd zijn.

De gemeente heeft als doel om uiterlijk in 2026 61.000 slecht geïsoleerde woningen te isoleren. In lijn met landelijke ambities moet dat aantal in 2030 opgeschroefd zijn naar 123.000 woningen.

Extra financiering gezocht

Naast informatiecampagnes door de hele stad wordt in de plannen nadrukkelijk gekeken naar de 165 buurten die voor grote sociaal-maatschappelijke opgaven staan. Deze buurten zijn door de stad in kaart gebracht en bevinden zich met name in Zuidoost, Nieuw-West en Noord. Er staan iets meer dan 90.000 slecht geïsoleerde woningen.

Van de 70 miljoen euro subsidie die er voor grote isolatiemaatregelen zoals isolatieglas komt, gaat 50 miljoen euro naar Zuidoost en Nieuw-West. Voor Noord wordt nog extra financiering gezocht bij het rijk. Ook wordt er stadsbreed 30 miljoen euro vrijgemaakt aan subsidies om installateurs in te huren.

Vve’s ondersteund

De gemeenteraad keek reikhalzend naar de plannen uit, ook omdat er de afgelopen maanden steeds meer kritiek klonk. De gemeente zou veel geld steken in kleine maatregelen als tochtstrips, maar zou woningen niet fundamenteel verbeteren. En dat terwijl de ambities torenhoog zijn: in 2030 wil de gemeente een CO2-besparing van 60 procent, maar daarin loopt Amsterdam nog ver achter.

Pels bracht daartegen in dat de energiecrisis vorig jaar noopte tot snelle maatregelen die de energierekening omlaag konden brengen, maar zegde de Partij voor de Dieren en D66 ook toe dit najaar met de concrete uitwerking van haar isolatieoffensief te komen.

Vangnetregeling

Een belangrijk onderdeel daarvan is het extra ondersteunen van de vve’s in de stad. Meer dan 60 procent van de woningen in de stad is onderdeel van een vve, maar vve-leden worden het vaak niet eens over de stappen die er gezet moeten worden rond verduurzaming of isolatie, of haken af door hoge kosten.

De gemeente kan eigenaren niet dwingen om stappen te zetten, maar hoopt isolatiemaatregelen wel te stimuleren. Daarom komt er vanaf 2024 een vangnetregeling van 2000 euro per huishouden voor Amsterdammers die een verhoging van een vve-bijdrage niet kunnen betalen. Cursussen, bijeenkomsten en meer gemeentelijke projectleiders moeten helpen om knelpunten weg te nemen.

Witgoedregeling

Intussen is het wachten op landelijke wetswijzigingen. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) wil dat voortaan, in plaats van een tweederde meerderheid, een meerderheid van 51 procent aan vve-stemmen genoeg is voor verduurzamingsmaatregelen binnen een vve. Tegelijkertijd verwacht de minister dat dit pas in 2026 ingevoerd kan worden.

Naast de inzet voor betere isolatie zet de gemeente de energiebespaarservice door. Ook komt er een nieuwe voucheractie en een witgoedregeling waarmee armere Amsterdammers bijvoorbeeld een zuinigere wasmachine kunnen kopen.

Samenwerking

In Amsterdam worden circa 137.000 woningen verhuurd door commerciële en particuliere verhuurders. De gemeente zegt weinig middelen te hebben om ook voor die woningen betere isolatie af te dwingen, maar probeert het wel via samenwerking en regulering.

Zo wil de gemeente bijeenkomsten organiseren met particuliere verhuurders, en collectieve inkoopacties met kleine particuliere verhuurders opzetten. Landelijk wil de gemeente dat enkelglas als een gebrek wordt aangemerkt, waardoor huurders recht hebben op huurverlaging.

Door landelijke regelgeving mogen vanaf 2030 geen woningen meer verhuurd worden met energielabel E, F of G, waardoor zowel particuliere verhuurders als corporaties sowieso al gedwongen worden de komende jaren stappen te zetten.

Grote zorgen corporaties

Over de samenwerking met corporaties zegt Pels weinig in het stuk, ze wijst erop dat er dit najaar nog onderhandelingen lopen over de zogenoemde prestatieafspraken, waarin de twee partijen vastleggen wat ze de komende jaren van elkaar verwachten. Eerder deze week bleek dat de corporaties zich grote zorgen maken over hun financiële positie, en dat zonder extra steun van het rijk de ambities rond verduurzaming in gevaar komen.

Van de 151 miljoen euro aan investeringen voor de komende drie jaar, komt 105 miljoen uit het nationaal isolatieprogramma van het rijk. 44 miljoen euro komt van de gemeente, 2 miljoen euro van de provincie Noord-Holland.

Over de auteur: Tim Wagemakers verdiept zich al bijna tien jaar in de Amsterdamse politiek en schrijft er sinds 2022 voor Het Parool over als politiek verslaggever.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Opinie: Stop de concentratie van zorg en houd regionale ziekenhuizen open**

De Volkskrant.nl

19 oktober 2023 donderdag 01:22 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 986 words

**Byline:** Redactie

**Body**

Burgemeesters moeten nu letterlijk in de krant lezen dat het ziekenhuis in hun stad dicht gaat. Dat terwijl de zorg beter en goedkoper is als deze dicht bij de patiënt wordt georganiseerd, stellen acht regionale bestuurders.

Van Sneek tot Heerlen en van Zoetermeer tot Zutphen worden belangrijke afdelingen of zelfs complete ziekenhuizen gesloten. Het verdwijnen van ziekenhuizen in de stad of de regio is het gevolg van concentratiebeleid. Misschien is het niet de bedoeling van het kabinet om te sturen op minder ziekenhuizen, maar het verdwijnen van ziekenhuizen, spoedeisende hulpen of afdelingen verloskunde is wel het logische gevolg van het aanpassen van allerlei normen.

In een poging te bezuinigen op de zorg wordt te weinig onderscheid gemaakt tussen hoogspecialistische ziekenhuiszorg, die gebaat is bij artsen met specifieke ervaring en 5 tot 10 procent uitmaakt van het geheel, en de reguliere ziekenhuiszorg, die 90 tot 95 procent uitmaakt en volgens onderzoek veel beter en goedkoper af is in de nabijheid van patiënt en familie.

Over de auteurs

Joris Bengevoord, burgemeester Winterswijk en lid van GroenLinks; Reinie Melissant-Briene, burgemeester Gorinchem en lid van het CDA; Marcel Fränzel, waarnemend burgemeester Goes en lid van D66; Femke Wiersma, deputearre Fryslân; Michel Bezuijen, burgemeester Zoetermeer en lid van de VVD; Alwin te Rietstap, wethouder Hardenberg en lid van de CU; Peter van Zutphen, wethouder Heerlen en lid van de SP; Jasper Bloem, wethouder Zutphen en lid van de PvdA.

Dit is een ingezonden bijdrage, die niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Volkskrant reflecteert. Lees hier meer over ons beleid aangaande opiniestukken.

Eerdere bijdragen in deze discussie vindt u onder aan dit artikel.

In een poging personeel efficiënter te laten werken, wordt onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van concentratie voor de ambulancezorg, de werkdruk voor bestaand personeel en de uitstroom van toch al schaarse verpleegkundigen die vaak niet wensen te verhuizen voor hun werk.

Zzp’ers

We kampen in de zorg met een enorm personeelstekort en de voortdurende onzekerheid voor verpleegkundigen in regionale ziekenhuizen draagt eerder bij aan het probleem dan aan de oplossing. Iedere reguliere verpleegkundige die nu uit de zorg vertrekt is er eentje te veel en kost uiteindelijk geld omdat er (nog) zzp’ers moeten worden ingehuurd.

Het is belangrijk om politieke keuzes te maken in plaats van te volharden in het idee dat concentratie en schaalvergroting onvermijdelijk zijn. Academisch onderzoek uit onder meer Denemarken, Engeland en Ierland laat ons zien dat jarenlange concentratie en schaalvergroting van de reguliere zorg ons meer heeft gekost dan opgeleverd.

Denemarken

Terwijl de ziekenhuiszorg in Denemarken meer centrale sturing en concentratie van (acute) zorg kent, is deze volgens een recent rapport van Gupta Strategists 35 procent duurder dan in Nederland, werken er 52 procent meer mensen, is het aantal verpleegdagen in het ziekenhuis 49 procent hoger en het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp (SEH) 75 procent hoger. Zelfs wanneer schaalvergroting voor de instelling positief kan lijken, lopen de kosten in de rest van de zorgketen – zoals de huisarts, VVT (verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg) en ambulancezorg – en voor de maatschappij op.

Het eerlijke verhaal is bovendien dat we voor de nabijheid van zorg niet volledig op de markt kunnen vertrouwen. ‘Wie betaalt, bepaalt’, stelde ziekenhuisdirecteur David Jongen op 13 september in Dagblad De Limburger. Dat geeft te denken over de gebrekkige macht van de publieke zaak in de beslissingen over het openhouden van ziekenhuizen of zelfs bij het opstellen van normen binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg.

Leefbaarheid

Burgemeesters moeten nu letterlijk in de krant lezen dat het ziekenhuis in hun stad dicht gaat, terwijl de regelgeving voorschrijft dat gemeenten bij beslissingen over veranderingen in de acute zorg worden ‘betrokken’. Vele moties en Kamervragen verder gaat het nog steeds fout. ‘Informeren’ en actief ‘betrekken’ lopen nog al eens door elkaar. Argumenten vanuit het perspectief van gemeente en inwoners krijgen niet de aandacht die ze verdienen: zowel op medisch en personeelsvlak als qua bereikbaarheid en leefbaarheid.

Het is mooi dat vrijwel alle verkiezingsprogramma’s inzetten op (ziekenhuis)zorg nabij en het behoud van reguliere (acute) zorg in regionale ziekenhuizen. Als bestuurders en leden van acht politieke partijen, vinden wij dat er in elk geval meteen na de verkiezingen, maar liefst deze week nog bij de Kamerdebatten over ziekenhuiszorg en het rapport Elke regio telt, boter bij de vis moet worden gedaan. Zodat kwalitatief goede regionale ziekenhuizen hun begroting kunnen dekken en verplegend personeel kunnen rekruteren, opleiden en behouden. We moeten ervoor zorgen dat de financiering van zorg niet alleen efficiënt is voor de instelling, maar ook effectief is voor de overheid, maatschappij en burgers.

Stembusakkoord

In navolging van onder meer de Hans van Mierlo Stichting roepen wij op tot het sluiten van een stembusakkoord om kwalitatief goede regionale ziekenhuizen overeind te houden. Niet alleen worden daarmee de verschillen benoemd tussen politieke partijen die tekenen en die niet tekenen, maar bovenal worden overeenkomsten duidelijk in tijden van onzekerheid en polarisatie.

Regionale ziekenhuizen zijn een zaak van leven en dood – zeker bij bevallingen en verloskunde. Ze vormen een van de belangrijkste voorzieningen voor inwoners van stad en regio en dragen enorm bij aan de economische ontwikkeling, het vestigingsklimaat en het tegengaan van zorgongelijkheid. Politieke partijen kunnen met de ondertekening van dit stemakkoord bovendien in de praktijk laten zien dat ‘elke regio telt’.

Wilt u reageren? Stuur dan een opiniebijdrage (max 700 woorden) naar opinie@volkskrant.nl of een brief (maximaal 200 woorden) naar brieven@volkskrant.nl

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Wethouder Veere voorspelt: ‘Harde keuzes op toeristisch gebied zijn nodig’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 12:45 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 462 words

**Byline:** Emile Calon

**Body**

U zult harde keuzes moeten maken op het gebied van toerisme. Die waarschuwing gaf wethouder Ruud van Houten (VVD, toerisme) deze week aan de Veerse politici. Hij zei dat nadat een aantal commissieleden sprak over het onderzoek naar het draagvlak onder de bevolking voor het toerisme.

Dat onderzoek, gepresenteerd in juni, laat zien dat de steun voor het toerisme onder de inwoners daalt. Maar ook dat er nog steeds veel steun is. Inhoudelijk hadden de Veerse politici dat rapport nog steeds niet in het openbaar besproken. Op verzoek van D66 stond het deze week op de agenda van de raadscommissie. Maar dat leidde niet tot een echt inhoudelijk debat. René Molenaar (CU) stelde namelijk dat je zo’n debat goed moet voorbereiden. Hij wil pas echt discussiëren over dat rapport als het Veerse college met voorstellen komt hoe het verder moet met het toerisme. Daar sloten anderen zich bij aan.

Jacco van Maldegem (D66) gaf wel aan dat de conclusies van het rapport hem zorgen baren. Hij vindt ook dat het college tot nu toe wel heel erg terughoudend reageerde door vooral het belang van het toerisme voor de regio nog eens goed onder de aandacht te willen brengen. ,,Terwijl het onderzoek toch vooral aangeeft dat de inwoners geen verdere groei van het toerisme willen.” Tegelijkertijd zei hij dat hij goed beseft dat het toerisme voor veel welvaart zorgt. Hij gaf ook aan dat uit het onderzoek blijkt dat maar vier procent van de inwoners meer toerisme wil. ,,96 Procent wil dus dat het op dit niveau blijft of minder.”

Het beeld is dat inwoners niet tegen toerisme zijn

Peter Meijs (PvdA/GL) vertelde dat het onderzoek volgens hem duidelijk maakt dat er geen draagvlak onder de inwoners is voor verdere groei. Hij vindt dat die boodschap door moet klinken in het beleid van de gemeente. Hij ziet dat onderzoek als een vorm van participatie. ,,Deze boodschap vraagt om opvolging door het bestuur.” Hij gaf ook aan dat hij hoopvol is dat het dagelijks gemeentebestuur rekening houdt met de conclusies. ,,We rekenen erop dat het kwartje is gevallen.” Hij denkt ook dat kiezen voor een groeistop zorgt voor innovatie bij ondernemers.

Tim de Kraker (HVV) hield zijn collega’s voor dat het onderzoek ook aantoont dat er juist nog volop steun is voor het toerisme. ,,Tweederde van de inwoners vindt dat Veere een toeristische bestemming moet blijven. Maar eenvijfde is negatief over de invloed van het toerisme. Het beeld is dat inwoners niet tegen het toerisme zijn.”

Marja Osté (VVD) hield het kort. Ze merkte op dat binnenkort de Veerse politiek praat over de toekomst van het toerisme. Met dit onderzoek in de hand kan dan gekeken worden wat wel en niet nodig is. Van Houten vindt dat ook. ,,Zie dit onderzoek als een bron om mee aan de slag te gaan.”

Bekijk ook onze videoreportages:

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**FvD, een democratische aanfluiting**

de Volkskrant

19 oktober 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Opinie; Blz. 29

**Length:** 130 words

**Body**

Brief van de dag

In het interview met Thierry Baudet (Ten eerste, 18/10), leider van Forum voor Democratie, gaat het vooral over zijn complotdenkerij en niet over wat een aanfluiting hij en zijn partij voor de democratische regeringsvorm in ons land zijn.

Waarom hem niet geconfronteerd met de Forum voor Democratie-'BV' die hij en zijn matties hebben opgezet om alleen zichzelf te verrijken (à la Trump), en hun 'schitteren-door-afwezigheid' bij debatten en stemmingen in de Tweede Kamer aan de kaak gesteld?

Dat hij rare denkbeelden heeft weten alle Volkskrant-lezers inmiddels wel, maar de veel zorgelijker aspecten van zijn/hun functioneren in ons lands- bestuur zouden veel meer ruchtbaarheid moeten krijgen.

Andries Krijgsman,

Demen

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 29

**Graphic**

Thierry Baudet (FvD) bij de Algemene Politieke Beschouwingen.

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**'Vieze straat is keuze'; VVD presenteert tegenbegroting voor schone en veilige stad**

De Telegraaf

19 oktober 2023 donderdag

Amsterdam

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** REGIO; Blz. 1

**Length:** 518 words

**Byline:** Marijn Schrijver

**Body**

VVD presenteert tegenbegroting voor schone en veilige stad

door Marijn Schrijver

AMSTERDAM - ,,Wij kiezen voor een veilige stad, een schone stad en een betrouwbare stad." Met die woorden overhandigde het Amsterdamse VVD-raadslid Kune Burgers woensdag een koffertje met de tegenbegroting van zijn partij aan wethouder Hester van Buren (Financiën). ,,Ik waardeer wat jullie doen, het is een mooie traditie", zei ze. ,,Ik weet ook bijna wel wat erin staat."

Net als voorgaande jaren was een clubje VVD'ers weken in de weer met een eigen begroting. ,,We namen de collegebegroting en gingen puzzelen", zegt Burgers. ,,Er zijn altijd keuzes die je niet graag maakt. Toch denken we dat het noodzakelijk is, omdat de gemeente meer uitgeeft dan dat zij binnenhaalt." Burgers houdt wél geld over onder de streep.

En dat is niet door het schrappen van alle omstreden 'prestigeprojecten' zoals de nieuwe Meervaart en OBA Next ('Die bleken in sommige gevallen te vergevorderd'). De VVD snijdt liever in het ambtenarenapparaat. ,,Wij geloven dat je meer ambtenaren op straat nodig hebt en niet achter een laptop", zegt fractievoorzitter Claire Martens. ,,Amsterdam heeft onevenredig veel ambtenaren ten opzichte van de andere grote steden."

Daarnaast schrappen de liberalen de agenda Autoluw, bezuinigen ze op de viering van Amsterdam 750 Jaar, democratiseringspotjes, de opvang van ongedocumenteerden en een heleboel subsidies. ,,Minder hobby's, minder lullen, meer tastbare zaken voor Amsterdammers", zegt Martens. Zo is er wel geld voor een aanpak explosies, honderd extra handhavers, een schonere stad, de Dierenambulance, meer middeldure woningen en ook vijf extra peuterbadjes.

De tegenbegroting van de VVD was vorig jaar het hoogtepunt van het begrotingsdebat. Coalitiepartijen die de college met hand en tand verdedigden, maar toch zin hadden in een discussietje, vielen de plannen van Martens gretig aan.

Anderen maken niet zo'n begroting. ,,Het is vooral symboliek", laat PvdD-fractievoorzitter Anke Bakker namens de tweede oppositiepartij desgevraagd weten. ,,Een samenvatting van je verkiezingsprogramma. En als je het echt goed wil doen en degelijk wil doorberekenen, weegt dan tijd die erin zit op tegen het punt dat je ermee maakt?"

Trots

Wat Martens hoopt te bereiken? ,,Dit zijn geen ongedekte ideeën. Dan is het de keus wat andere partijen belangrijker vinden. Vorig jaar heb ik toch een paar dingen voor elkaar kunnen krijgen, ik ga ervan uit dat het dit jaar weer lukt. We willen bovenal laten zien dat onveiligheid en vieze straten geen natuurverschijnselen zijn, maar politieke keuzes die we hier maken."

Martens lijkt bezig aan haar laatste weken op de Stopera, omdat ze op een verkiesbare plek staat voor de Tweede Kamer. ,,Als ik Amsterdam achterlaat doe ik dat met trots", zegt ze. ,,Het is de mooiste stad van de wereld, maar wel een smerige. En ik maak me zorgen over de middeninkomens. Voor hen is er geen lastenverlichting, terwijl die groep jaren is gebruikt als pinautomaat. De stad is zo alleen voor minima of heel rijk."

'Middenklasse is jaren gebruikt als pinautomaat'

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**PvdA/GL door het stof na Israël-kritiek uit achterban**

De Telegraaf.nl

19 oktober 2023 donderdag 1:35 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 758 words

**Byline:** Mike Muller

**Dateline:** Den Haag

**Body**

PvdA/GL is door het stof gegaan na stevige kritiek uit de achterban op het Israël/Palestina-standpunt van de partij. Leden van de linkse partijen eisten opnieuw een rectificatie van de partijtop en fractie nadat PvdA/GL een motie van SGP-leider Chris Stoffer in de Tweede Kamer steunde. Daarin werd het recht op zelfverdediging van Israël benadrukt.

Vanwege ’het stemgedrag’ en ’de gekozen houding van de partijtop’ stellen leden zich de vraag of de fusieclub ’nog wel de partij is waar we bij horen’. In een interne ’doorstuurbrief Israël/Palestina’ - in handen van De Telegraaf - roepen leden op om Kamerleden Kati Piri en Tom van der Lee én partijvoorzitters van zowel PvdA als GL te bestoken met mails om het ongenoegen kenbaar te maken over ’de motie die niet past bij ons gedachtegoed’. „Hoe meer leden een mail sturen, hoe beter onze boodschap zal blijven beklijven”, is de oproep.

Eerder deze week verschenen op sociale media al partijopzeggingen vanwege ’de lijn’ die gekozen is door de partijtop van PvdA/GL. Die ziet zich nu dan ook genoodzaakt om door het stof te gaan voor het steunen van de motie van Stoffer. „We hadden hier een andere keuze moeten maken”, schrijven de partijen in een statement. „Het was nooit onze bedoeling om schendingen van het internationaal humanitair recht te bagatelliseren of er uitzonderingen op te formuleren.”

’Bezorgd en bedrukt hart’

Daarmee geeft de partijtop gehoor aan de roep om een rectificatie waar leden in een nieuwe mail om vragen. Vooral ’de positionering van PvdA/GL’ doet ’ernstig twijfelen aan de lijn, de moraal en de toekomst van onze partij’, staat in die mail. Ze overwegen hun lidmaatschap op te zeggen en vragen zich af zij hun lidmaatschap wel ’moreel’ kunnen verantwoorden.

De leden willen ook dat ’militaire samenwerking’ tussen Nederland en Israël ’wordt stopgezet’. Ze halen daarbij ook uit naar partijvoorman Frans Timmermans. Hij zei over een eerder verzoek tot rectificatie van verontruste leden dat die maar door drie leden zou zijn ondertekend, maar dit bleek volgens de leden niet te kloppen. Ze roepen daarom nu op om massaal de brief te sturen met in de onderwerpregel ’Het zijn niet maar drie leden’.

Motie-Stoffer

De linkse criticasters halen ook uit naar de fractie, die dinsdag de motie van SGP-voorman Stoffer omarmde. Daarin staat dat Israël ’voluit steun verdient in het uitoefenen van zijn recht op zelfverdediging, zeker waar het gaat om het ontmantelen van Hamas en diens commandostructuur en het terughalen van Israëlische gegijzelden’. Ook is in de motie opgenomen dat „het humanitair oorlogsrecht en beginselen als proportionaliteit en effectiviteit van groot belang zijn, maar dat naleving daarvan zeer bemoeilijkt wordt door het asymmetrische karakter van deze oorlog, inclusief het doelbewuste gebruik door Hamas van civiele objecten.”

Dat schiet PvdA/GL’ers kennelijk in het verkeerde keelgat. Zij vinden dat het woord ’maar’ achter het humanitair oorlogsrecht ’indruist tegen ons gedachtegoed’. „Op geen enkele manier valt een ’maar’ in deze context te verantwoorden. Israël heeft zich te houden aan het internationaal recht, ook als dat door welke omstandigheden dan ook moeilijk is”, stellen de leden.

Zij schrijven daarnaast dat de motie „de humanitaire noodhulp die Nederland aan de Palestijnse gebieden verstrekt ondermijnt.” Daarnaast scharen ze zich achter woorden van het dit weekend opgestapte Kamerlid Kauthar Bouchallikht. Ook zij haalde al naar de partijtop uit vanwege het standpunt, vond dat ’partijdemocratie ver te zoeken was’ en geeft aan dat interne gesprekken in de fractie ’niet constructief’ waren. Zij miste vooral ’context’ bij haar eigen partij na de aanval van terreurorganisatie Hamas op Israël.

Uitleg

De leden hekelen de uitleg die Kamerlid Kati Piri in haar stemverklaring bij de motie-Stoffer gaf. Daarin sprak ze zich uit vóór de motie omdat ze de ’hoofdboodschap’ onderschrijft en het volgens haar wel duidelijk is waar haar partij voor staat, temeer omdat er een motie is aangenomen op het congres. „Met de hoofdboodschap is juist alles mis. Immers is deze in tegenstrijd met ons gedachtegoed. Er wordt stellig gerefereerd aan de aangenomen motie van het congres. Er is echter een wereld van verschil tussen beide moties. Waar de congresmotie uitgaat van een breder perspectief en rechtvaardige oplossingen, wordt dit met de motie-Stoffer tenietgedaan”, aldus de leden.

PvdA/GL geeft de klagers nu gelijk: „Het was beter geweest als we zelf een motie hadden ingediend met onze eigen bewoordingen, en deze motie niet hadden gesteund.”

**Graphic**

Image, Frans Timmermans, voorman van PvdA/GL, ANP / Dirk Hol

**Load-Date:** October 20, 2023

**End of Document**



**Ook in provinciehuis wordt men moedeloos van pauzestand aanpak N35: ‘Moeten tijdelijke oplossingen bekijken’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 03:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 755 words

**Byline:** Jeroen Achtereekte

**Body**

Komt er binnen een paar maanden geen geld vanuit Den Haag richting de N35, dan wil gedeputeerde Martijn Dadema (GroenLinks) kijken naar alternatieve oplossingen. De totale aanpak van de rijksweg inclusief een rondweg voor Mariënheem is nog altijd het streven. Maar: ,,Als het grote geld niet komt, moet je het gesprek aan gaan met de inwoners van Mariënheem over wat we wél kunnen doen.’’

Het slepende dossier kwam deze week weer aan bod, nu in het provinciehuis in Zwolle. Tijdens de bespreking van de begroting nam gedeputeerde Martijn Dadema het woord, nadat Statenleden hem vragen stelden over de situatie waar de aanpak van de N35 zich nu in bevindt.

Want die situatie is er dit jaar niet rooskleuriger op geworden. Voor de zomervakantie maakte minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) bekend dat het project in de pauzestand is gezet. De 100 miljoen euro die het Rijk zou bijdragen, wordt ingezet om bestaande infrastructuur op peil te houden. Zo’n 15 miljoen vanuit het Rijk blijft over en het is niet bekend wanneer de weggestreepte 85 miljoen terugkomt.

Wat dus rest is 100 miljoen van de provincie en 15 miljoen euro van het Rijk. De gemoederen zijn hoog opgelopen na het besluit van de minister, met protesten in het dorp Mariënheem en in de Tweede Kamer.

Beloofde geld binnen halen

Al eerder is gevraagd of de provincie zelf een rondweg om Mariënheem kan leggen. Die vraag is woensdag tijdens de begrotingsbehandeling in het provinciehuis gesteld aan Dadema, onder anderen door Tjalle Morsink (BBB).

Dadema: ,,Wij stellen ons op het standpunt dat wij een afspraak met de minister hebben. En die komt hij niet na. Harbers moet komen uitleggen waarom hij afspraken niet nakomt. Ik zet mijn hoop op de behandeling van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, aankomende januari. Dat is het moment om politieke partijen zover te krijgen om met een voorstel tóch de begroting te wijzigen en de beloofde 100 miljoen euro binnen te halen.’’

,,Hoor ik u goed zeggen dat als in het slechtste scenario geen euro vanuit het Rijk komt, we vanuit de provincie niets gaan doen aan de veiligheid in Mariënheem?’’, vroeg Morsink (BBB). Dadema: ,,Op het moment dat het Rijk ziet dat wij ‘het maar zelf gaan doen’, hangen ze helemaal achterover. Ik denk dat we maximaal druk moeten houden op minister en Tweede Kamer om het wél te regelen.’’

U heeft het over een strategie, maar daar heeft de inwoner van Mariënheem niets aan

De gedeputeerde vervolgde: ,,Als in januari blijkt dat het Rijk ook niet bereid is om die 100 miljoen te geven, dan moeten we samen in gesprek gaan met inwoners Mariënheem wat we dan wel kunnen doen.’’

Zelf op zoek naar oplossingen?

Dadema’s uitleg kreeg niet veel steun van Herman Kalter (SP) en Renilde Huizenga (D66). Kalter: ,,Al dertig jaar zijn inwoners in Mariënheem bezig om de situatie te veranderen en we blijven maar wachten, wat heeft de inwoner daaraan? U heeft het over een strategie, maar daar heeft de inwoner niets aan. Wat kunnen we wél doen?’’

Huizenga: ,,Als we niet een rondweg aanleggen, moeten we in het kader van veiligheid tijdelijke oplossingen creëren die niet duur hoeven te zijn. Denk aan een noodbrug, zodat inwoners veilig van de ene naar de andere kant kunnen. Dus én lobbyen in Den Haag én op zelf op zoek naar oplossingen.’’

Dadema maakt eens te meer duidelijk dat het hoofddoel nog altijd de volledige aanpak van de N35 is. ,,We hebben zo’n strategie niet voor ‘janboerenfluitjes’. We willen een rondweg, sterker nog, we willen een upgrade van het hele traject’’, zegt hij.

,,Maar het begint met afspraken maken, die de minister nu niet nakomt. De inzet is gericht op het alsnog binnenhalen van de 100 miljoen euro. Ondertussen wordt nagedacht over alternatieven. Als je het grote geld niet binnenhaalt, moeten we het gesprek aangaan met Plaatselijk Belang en de inwoners over wat we wel kunnen doen.’’

Wethouder: ‘Verkiezingen belangrijk’

Ook Raalter wethouder Ben Nijboer (BurgerBelangen) richt de komende maanden zijn pijlen op Den Haag. ,,Het is belangrijk om de inwoners en de verkeerscommissie van Plaatselijk Belang Mariënheem mee te nemen. Het is hun dagelijkse zorg en zij zetten zich al jaren in voor een veiliger dorp.’’

,,Het eerste concrete moment is de begroting van het ministerie. Dan is de Tweede Kamer aan zet om aanpassingen in te dienen, om het beloofde geld terug te halen. Dat is de snelste slag. Maar we blijven ook rond de verkiezingen alert. Wij zullen niet rusten en grijpen alle kansen aan om de N35 op de agenda te krijgen.’’

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Honderden demonstranten op protestmars tegen verplaatsing raambordelen**

Trouw.nl

19 oktober 2023 donderdag 08:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 300 words

**Byline:** ANP

**Body**

Buurtbewoners, ondernemers en sekswerkers van de Amsterdamse Wallen hebben donderdagavond in een mars geprotesteerd tegen het mogelijk verplaatsen van de raambordelen naar buiten het stadscentrum. Ze willen de gemeente duidelijk maken dat ze het niet eens zijn met de plannen om raambordelen te verplaatsen naar een erotisch centrum. In de stoet liepen honderden mensen mee. “De sekswerkers willen hun raambordelen op de Wallen behouden, in de rest van de stad wíllen ze geen bordelen”, aldus de organisatie.

De demonstranten hadden borden bij zich met daarop teksten als ‘Handen af van onze ramen’ en ‘Gemeenteraad toon je ballen, blijf af van onze Wallen’. Ook riepen sekswerkers leuzen als ‘Don’t save us, save our windows’. De demonstranten gaven aan het eind een manifest aan raadsleden van onder andere PvdA, D66 en GroenLinks, terwijl ze ‘Geef mij maar Amsterdam’ zongen.

Het college van burgemeester en wethouders in de hoofdstad wil dat er een erotisch centrum komt voor ongeveer honderd sekswerkers in stadsdeel Noord of Zuid. Hiermee zou een deel van de ramen op de Wallen niet langer nodig zijn. Het doel is volgens het college om de positie van sekswerkers te verbeteren, de drukte en overlast op de Wallen te verminderen en criminaliteit tegen te gaan.

Het college komt eind dit jaar met een voorstel over de definitieve plek. Daarna moet de raad er nog over besluiten.

Lees ook:

Amsterdams erotisch centrum als plek met klasse en cultuur? Dat verhult de harde realiteit

Of het nu op de Wallen is of in een erotisch centrum vol ‘diversiteit en inclusiviteit’ in een buitenwijk, de misstanden in de prostitutie blijven enorm. Burgemeester Halsema houdt met haar framing de misleidende beeldvorming in stand, stelt Huib Hudig, presentatiecoach bij Speak to Inspire en voormalig speechschrijver.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Stemt ‘BBB-dorp’ Lattrop straks weer op Van der Plas? ‘De problemen zijn nog niet opgelost of zelfs groter’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 07:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 602 words

**Byline:** Herman Haverkate

**Body**

Nergens in Nederland haalde de BBB in maart zoveel stemmen als in Lattrop. Niet voor niets verrichtte politiek leider Caroline van der Plas hier zaterdag de aftrap voor haar campagne voor de Kamerverkiezingen. Ze kwam met gratis bier en ging weer weg. Maar is ze nog altijd even populair als in het voorjaar? Verslaggever Herman Haverkate peilde de stemming.

‘1 procent zorgt ervoor dat 99 procent niet voor voedsel hoeft te werken’

Nee, ze is er niet bij geweest toen de politiek leider van de BBB er zaterdag was. „Maar ik heb wel online gekeken”, zegt Irma Huusken terwijl ze een wandeling maakt door haar dorp.

„In maart heb ik ook op haar gestemd. Het was toch een ander geluid, meer praktisch dan wat er vanuit Den Haag allemaal wordt opgelegd en wat eigenlijk niet uitvoerbaar is. Je zit hier op het platteland. Dat werd en wordt nauwelijks gehoord. Kiezen op de BBB was een manier om dat geluid te laten horen.’

„Of ik weer BBB stem, weet ik nog niet. Dat hangt af van de programma’s waarmee de partijen komen. Belangrijk voor mij is de leefbaarheid van de kleine kernen, maar ook de ontwikkeling van de agrariërs. Kort gezegd: 1 procent van de mensen in de Nederland zorgt ervoor dat 99 procent niet voor hun voedsel hoeft te werken. Ik hoor tot die 1 procent, ja. We hebben een bedrijf met zestig melkkoeien en biologische leghennen. De tijd zal het leren waarop ik stem. Voorlopig ben ik nog zwevend.”

‘Die populariteit blijft, de problemen zijn nog niet opgelost’

Met haar fiets staat ze voor basisschool ’t Kämpke. Twee kinderen, Amber en Lisa, zitten voor- en achterop. Terwijl haar stem af en toe wordt overstemd door een passerende trekker verwoordt Leonie Haarman haar onzekerheid over de komende verkiezingen.

„Ja, de BBB is hier enorm populair. Dat is een gegeven in een dorp als dit. Ik verwacht ook zeker dat die populariteit er bij de Kamerverkiezingen ook zal zijn. We zitten nog steeds met dezelfde problemen. Er is nog niets opgelost. Veel boeren worden uitgekocht omdat ze te dicht bij natuurgebieden zitten, stukken grond moet worden omgezet in natuur. Het stikstofprobleem is nog even groot als in maart, en misschien wel groter.”

„Of de BBB de oplossing kan bieden? Ik weet het niet. Ik ken de programma’s van de verschillende partijen nog niet. De BBB zou een optie kunnen zijn, maar het zou even goed CDA kunnen worden of Omtzigt. Wat er op dit moment allemaal speelt in de wereld vervult me met zorg. Ik kom zelf niet van de boerderij, maar mijn man wel. Zijn vader is altijd boer geweest. Er drukt een last op heel veel mensen. Dat maakt deze verkiezingen ook belangrijker dan ooit.”

‘Ik ga de kieswijzer invullen’

Tikkende wandelstokken op de stoep kondigen haar komst aan. Ellen Niehof is bezig aan haar vaste rondje. Bij het verlaten van haar huis heeft ze, zoals altijd, nog vlug even een blik kunnen werpen op de BBB-vlag van haar buurman.

„Het is nogal een grote. Elke dag opnieuw word ik daar mee geconfronteerd. Geen ontkomen aan. Wat hem betreft is er weinig keus.”

Zelf heeft ze die keus nog niet gemaakt. „Dat komt later wel. Ik ga ook zeker de kieswijzer invullen. Er valt dit keer absoluut iets te kiezen. Voor mij is leefbaarheid van het platteland een heel belangrijk thema. Hoe zorgen we ervoor dat we hier met z’n allen gezellig kunnen blijven wonen en dat er nieuwe mensen komen, jonge mensen vooral? Of de BBB hier opnieuw weer zoveel stemmen haalt, durf ik niet te zeggen. Toen mevrouw Van der Plas er zaterdag was, was de opkomst in ieder geval groot. Ik weet niet of dat wat zegt. Op 22 november bepaal ik mijn eigen keus. Tot die tijd kijk ik maar gewoon naar die vlag.”

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Neder-Betuwe gaat veel geld uitgeven, maar belasting gaat niet omhoog**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 05:02 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 444 words

**Byline:** Eric Wijnacker

**Body**

Neder-Betuwe gaat 43 miljoen euro extra uitgeven aan nieuwe projecten. Maar de onroerendezaakbelasting (ozb) gaat wederom niet omhoog. ,,We kunnen onze inwoners ontzien, maar wellicht voor de laatste keer zo ruimhartig’’, zegt wethouder financiën Marien Klein (SGP).

Want de ozb-tarieven gaan zelfs niet omhoog met het (dit jaar hoge) inflatiepercentage, dat kan de financieel gezonde gemeente zich permitteren. Dat college en gemeenteraad zo graag de belastingtarieven niet willen laten stijgen komt mede omdat de inwoners van Neder-Betuwe nog steeds vrij duur uit zijn.

Voorheen betaalden de inwoners 13 procent aan lokale belastingen meer dan gemiddeld in Nederland, nu is dat nog 7 procent. ,,En we verwachten dat we nu naar het gemiddelde gaan omdat veel andere gemeenten hun tarieven wel moeten verhogen”, zegt Klein.

,,Dat gemiddelde bereiken was ons streven ook. De tarieven waren zo hoog omdat we daartoe gedwongen waren na de herindeling die financieel slecht uitpakte. En dan ben je verplicht door de provincie om de maximaal mogelijke tarieven te hanteren om er financieel bovenop te komen. Dat is gelukt, maar vandaar dat we allemaal proberen onze inwoners nu te ontzien.’’

Degelijke financiële traditie

Het college (SGP, aangevuld met CDA en VVD) presenteert weer een sluitende begroting en ook een sluitende meerjarenbegroting tot en met 2027. Klein: ,,Ondanks de aangekondigde bezuinigingen op het geld dat het Rijk aan gemeenten verstrekt. Als dat doorgaat, komen alle gemeenten na 2026 in financieel zwaar weer. We hopen dat een nieuw kabinet de gemeenten niet in de steek laat.”

Sommige gemeenten zijn er zo boos over dat ze zelfs geen sluitende meerjarenbegroting tot en met 2027 presenteren. Klein: ,,Wij maken ons ook ernstige zorgen. Maar een niet-sluitende begroting aanbieden past niet in onze degelijke financiële traditie. Dat doen we dus niet.”

Rondweg en scholen

Neder-Betuwe gaat de komende jaren wel veel investeren. Klein: ,,We houden rekening met uitgaven tot 43 miljoen euro, daar zullen we geld voor moeten lenen. Maar het past binnen onze begroting. Het gaat om grote projecten zoals de Rondweg Opheusden, MFC Dodewaard en de bouw van nieuwe scholen in bijvoorbeeld Kesteren en Dodewaard. Maar daar houdt het qua grote nieuwe projecten die we kunnen dragen dan ook wel even mee op.”

Voor het komend jaar wordt onder meer geld uitgetrokken voor het tegengaan van drugsgebruik bij jongeren, een taalhuis om het lezen te bevorderen en huisbezoeken aan senioren. Ook is er geld voor het bijplaatsen van afvalbakken en een veiliger spoorwegovergang aan de Hoofdstraat in Kesteren.

De gemeenteraad bespreekt de begroting op 26 oktober en 9 november.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Commotie bij het waterschap: ook BBB-bestuurder Rolf Woolderink moet zich aan de wet houden, maar nu nog even niet**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 07:01 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 833 words

**Byline:** Julia Bokdam

**Body**

Hij heeft zich schuldig gemaakt aan ‘grensoverschrijdend gedrag’, toch kan Rolf Woolderink (BBB) aanblijven als bestuurder van het waterschap Vechtstromen. Hij moet wél de uitspraak van de Raad van State opvolgen, is het oordeel van het waterschapsbestuur. Maar nu nog even niet.

Het argument dat de bekritiseerde waterschapsbestuurder Rolf Woolderink in een ‘privékwestie’ is beland, is woensdagavond tijdens de openbare waterschapsvergadering niet voldoende om de discussie af te doen. Alle andere agendapunten werden overschaduwd door de wetsovertredingen van Woolderink en de dorpsrel die in Azelo is ontstaan.

De kwestie waar Tubantia.nl al meerdere keren over heeft geschreven, kwam aan het licht doordat omwonenden hun ongenoegen hebben geuit in een brief aan het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Dit gebeurde al in juli, maar de inhoud werd tot nu toe alleen achter gesloten deuren besproken.

Directe buren van Woolderink verbazen zich over het feit dat iemand die uitspraken van de Raad van State niet naleeft, een functie in het openbaar bestuur kan uitoefenen.

Dat Woolderink als reactie een twintigtal handhavingsverzoeken aan meerdere bewoners stuurde, zette kwaad bloed. Volgens hoogleraar bestuurskunde Michiel de Vries ‘overtreedt Woolderink de gedragscode van zijn waterschap.’

‘Grensoverschrijdend gedrag’

De hele kwestie zette kwaad bloed bij zijn medebestuurders. „De heer Woolderink heeft stevig gepleit voor noaberschap. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. Hoe kun je vanuit die denkwijze het zo laten escaleren?, vraagt Wim van de Griendt van Water Natuurlijk zich af.

Wieger Mulder van AWP heeft een duidelijk standpunt. „Wij gaan geen vragen meer stellen. Vooral dat er handhavingsverzoeken zijn gestuurd na zijn installatie, is grensoverschrijdend gedrag.” Woolderink beroept zich op het punt dat hij als privépersoon zijn belangen mag verdedigen.

Waar ligt de grens?

Meerdere partijen vragen zich af waar de grens ligt. Wanneer het genoeg is. ,,Is alle ellende die hieruit voortvloeit ons de moeite waard of moeten we dit terugdraaien voordat mensen echt beschadigd raken?”, wil Hans Gierveld weten.

De coalitiepartijen houden de bekritiseerde bestuurder de hand boven het hoofd. Wilbert Siebring van het dagelijks bestuur ziet geen reden om het vertrouwen in Woolderink op te zeggen. „Het gaat niet om zijn functioneren als dagelijks bestuurder. Dus ja, we gaan hiermee verder.” Op de vraag wanneer de grens bereikt is, zegt hij: „Elke Nederlander moet zich aan de wet houden, daar ligt de grens.”

Ontsnapping

Waar hij aan voorbij gaat, is dat de ‘burenruzie’ is ontstaan doordat Woolderink de wet overtrad door illegaal een wal aan te leggen, vijvers te graven zonder vergunning en een deel van zijn grond te verharden. De gemeente Hof van Twente legde daarom meerdere dwangsommen op. Dat bedrag is opgelopen tot 24.000 euro.

Tot aan de Raad van State aan toe heeft Woolderink geprobeerd het tegendeel te bewijzen. In de uitspraak van december vorig jaar staat dat hij de illegale afgravingen moet dichtmaken. Dat is tot nu toe niet gebeurd. Tegen de hoogste rechter is geen beroep meer mogelijk, maar Woolderink denkt van wel. Hij zegt dat er nog een vervolgprocedure loopt. „Er heeft nog geen inhoudelijk verweer plaatsgevonden. De uitspraak die volgend jaar volgt, zal ik respecteren en opvolgen.”

Verschillende partijen gaan hierin mee, maar er ontstaat ook discussie. Jan Veerenhuis van coalitiepartij VVD, zegt ‘bijzonder blij te zijn dat het een misverstand lijkt.’ Daarmee ontsnapt Woolderink aan een oordeel, maar Veerenhuis laat zich ook zand in de ogen strooien want in de procedure die nog loopt, probeert Woolderink niet de beslissing zelf maar de betaling van de dwangsommen aan te vechten.

‘Ons vertrouwen is weg’

„Voor mij is helder dat er niet aan wet- en regelgeving wordt voldaan. Maar om ruis te voorkomen, lijkt het mij goed om daar een heel helder antwoord op te krijgen”, zegt Wim van de Griendt van Water Natuurlijk. Als het aan de grootste oppositiepartij ligt, zou Woolderink moeten aftreden. „Ons vertrouwen is weg, maar het merendeel heeft dat nog wel.”

De impasse leidt tot een schorsing, de tweede van de avond, met een opmerkelijke wending. Na de schorsing pleit het algemeen bestuur gezamenlijk voor een onafhankelijk onderzoek door een jurist. Daaruit zal moeten blijken of Woolderink de wet op dit moment al niet naleeft of dat de uitspraak nog niet definitief is, zoals Woolderink beweert. Het onderzoek gaat er komen.

BBB is het óók eens: dit is niet passend gedrag

Ook komt het algemeen bestuur met een gezamenlijke motie - ook met BBB, de partij van Woolderink - waarin wordt uitgesproken dat de gedragingen zoals buurtbewoners in Azelo omschrijven, niet passend zijn voor een waterschapsbestuurder. Net als het niet houden aan wet- en regelgeving.

Met dat laatste punt, lijkt Woolderink er voorlopig mee weg te komen. Nu er zich eerst nog een jurist over de kwestie moet buigen, is er in elk geval tijd gerekt.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Gepeperde brief na KLM-besluit Kaag**

de Volkskrant

19 oktober 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Ten Eerste; Blz. 8

**Length:** 866 words

**Byline:** ASHWANT NANDRAM

**Highlight:** Staatsagent Jeroen Kremers, die toezicht hield op het nakomen van de afspraken van de KLM voor het verkrijgen van staats-steun, haalt fel uit naar het kabinet. Volgens hem kan KLM wel degelijk worden aangepakt voor het schenden van die afspraken.

**Body**

Staatsagent Jeroen Kremers uit felle kritiek op het kabinetsbesluit KLM niet te straffen voor overtreding van regels inzake staatssteun. Volgens het demissionaire kabinet hebben juridische stappen tegen KLM 'geen reële kans van slagen'. Dit wordt door de staatsagent betwist.

Ook probeert het kabinet de overtredingen van KLM 'kleiner' te maken dan ze daadwerkelijk zijn, betoogt Kremers. Een en ander blijkt uit een gepeperde brief die de staatsagent woensdag heeft verzonden aan demissionair minister Sigrid Kaag van Financiën, in handen van de Volkskrant.Kaag maakte vrijdag bekend dat het kabinet geen stappen onderneemt tegen KLM voor het overtreden van de staatssteunregels. De luchtvaartmaatschappij werd in 2020 door de overheid van een faillissement gered. Het bedrijf kreeg toen 3,4 miljard euro aan staatssteun. In ruil daarvoor moest KLM zich aan een reeks afspraken houden, onder meer over bezuinigingen en loonoffers.

Maar aan belangrijke afspraken met de Nederlandse staat heeft KLM zich niet gehouden, bleek uit de rapportages van Jeroen Kremers, de staatsagen die namens de overheid toezicht hield op de afspraken inzake de staatssteun.

Het bedrijf voerde onvoldoende bezuinigingen door, terwijl KLM volgens de voorwaarden van de staatssteun nadrukkelijk meer op de kosten had moeten besparen. Het salaris van piloten werd verhoogd en medewerkers kregen een winstdeling uitgekeerd, beide in strijd met de gemaakte afspraken.

Dat KLM contractuele afspraken met de Nederlandse staat aan zijn laars lapte, stuitte eerder al op veel kritiek, zowel in de samenleving als in de politiek. De Tweede Kamer reageerde verontwaardigd. De VVD zei dat KLM met belastinggeld net zo leek om te gaan als met koffers. 'Je geeft het in goed vertrouwen af, maar je moet maar zien hoe je het terugkrijgt. Dit kan natuurlijk niet.'

De ChristenUnie sprak in dit verband over 'brokkenpiloten en morele laagvliegers'. De PvdA zei dat KLM 'losgevlogen lijkt van de werkelijkheid'. Volgens D66 was het bedrijf 'moreel verplicht' zich aan afspraken te houden. 'Welk signaal geeft dat aan maatschappij en belastingbetaler, wat als er weer crisis komt?'

**Afbreuk aan positie**

Ook demissionair minister Kaag is niet blij met het niet nakomen van de afspraken door KLM, schreef ze vrijdag. Het heeft volgens haar 'ontegenzeggelijk afbreuk gedaan aan de maatschappelijke positie van KLM'. Ook 'draagt het niet bij aan draagvlak voor het verstrekken van steun aan individuele bedrijven in de toekomst'.

Desalniettemin ging het kabinet vrijdag niet over tot het opleggen van sancties aan KLM, omdat deze volgens juristen 'geen reële kans van slagen' hebben. Staatsagent Kremers noemt die keuze in zijn brief 'moeilijk te begrijpen'.

In Kremers' reactie op het kabinetsbesluit richt hij voor het eerst zijn pijlen op het demissionaire kabinet. Zo is de mate waarin KLM de regels heeft overtreden, door Kaag 'kleiner en kortdurender gemaakt dan deze feitelijk is'.

Demissionair minister Kaag stelde dat het bedrijf in 2021 en 2022 wel voldeed aan de bezuinigingseis en pas in 2023 die voorwaarde schond. Volgens de staatsagent heeft KLM echter 'nooit voldaan' aan zijn verplichting inzake bezuinigingen.

Ook maakt Kremers gehakt van de twee juridische analyses waar Kaag haar besluit op baseert. Beide adviezen zouden niet onafhankelijk zijn. De firma Linklaters heeft het steunpakket in 2020 in opdracht van Financiën 'in elkaar gezet met voorwaarden die, aldus de brief nu van de minister, niet handhaafbaar zijn'. De tweede analyse komt van landsadvocaat Pels Rijcken, 'die evenmin onafhankelijk' is.

Kremers stelt ook dat de regering 'meer handhavingsmiddelen beschikbaar' heeft dan tot nu toe zijn overwogen. Kaag vroeg de twee advocatenkantoren om een aantal vervolgstappen te onderzoeken, zoals het eisen van schadevergoedingen en het ontslaan of aansprakelijk stellen van KLM-bestuurders.

**Ook privaatrecht biedt opties**

Volgens de staatsagent is die lijst onvolledig: 'Het Framework Agreement (het 24 pagina's tellende contract tussen KLM en de Nederlandse staat over de staatssteun, red.) is een privaatrechtelijke overeenkomst. Derhalve staan ook privaatrechtelijke wegen open voor handhaving en schadeverhaal.'

In de overeenkomst tussen de Nederlandse staat en KLM zijn de mogelijkheden van arbitrage en van een gang naar de rechter expliciet vastgelegd, beklemtoont Kremers. 'Dat zal niet voor niets zijn gebeurd.'

Daarmee lijkt het werk van de twee kantoren volgens de staatsagent 'vooral gericht op vermijding van enig formeel procesrisico'. Zo verdwijnt volgens Kremers het doel om het gezag van de overheid te beschermen.

Kremers benadrukt dat de Nederlandse staat een van de grootste aandeelhouders is van KLM's moederbedrijf Air France-KLM. Hij oppert de mogelijkheid het vertrouwen op te zeggen in het bestuur en de commissarissen van KLM.

Ook stelt hij voor het 24 pagina's tellende contract tussen KLM en de overheid - waarvan de inhoud tot op heden geheim is - openbaar te maken, 'geschoond voor eventuele bedrijfsvertrouwelijke gegevens, zodat eenieder zich hierover een eigen oordeel kan vormen'.

Adviezen waarop Kaag zich baseert, zouden niet onafhankelijk zijn

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 8

**Graphic**

Een KLM-toestel staat klaar voor vertrek op het vliegveld van Paramaribo.

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**Met steun aan Israël steunt Nederland alsnog het kolonialisme**

Trouw.nl

19 oktober 2023 donderdag 04:22 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 744 words

**Byline:** Edson Olf

**Body**

Zeven miljoen Palestijnen leven onder koloniaal geweld. In het licht van de excuses voor de koloniale geschiedenis moet Nederland dan ook stoppen met de onvoorwaardelijk steun aan Israël, betoogt Edson Olf, lijsttrekker van BIJ1.

Geschiedenis wordt geschreven door hen die winnen en hen die domineren”, schreef de Palestijns-Amerikaanse cultuurcriticus Edward Saïd. Sinds de nieuwste golf van geweld in Israël en Palestina spelen Saïds woorden continu door mijn hoofd. We staan weer op een kantelpunt in de geschiedenis dat, in elk geval in Nederland, gedomineerd wordt door onvoorwaardelijke politieke steunbetuigingen aan Israël.

Ik deel die niet. Niet omdat ik geweld goed zou keuren, maar omdat ik en mijn partij BIJ1 vinden dat dit geweld niet los kan worden gezien van 75 jaar koloniale bezetting. Dit werd mij niet in dank afgenomen. Maar zoals de koloniale onafhankelijkheidsstrijd vaker heeft laten zien, is het makkelijker om achteraf aan de goede kant van de geschiedenis te staan dan op het moment zelf.

Sinds 1948, toen meer dan 700.000 Palestijnen van huis en haard werden verdreven, lijden Palestijnen onder een gewelddadige Israëlische bezetting. Deze wordt door Nederland en andere westerse mogendheden niet alleen goedgekeurd, maar ook actief financieel, militair en moreel gesteund. Door kolonisatie heeft Israël het Palestijns grondgebied weten in te krimpen tot piepkleine gebieden waar ruim 7 miljoen Palestijnen wonen. Zij leven hun hele bestaan onder koloniaal geweld, ontheemding en onderdrukking.

Lijdzaam ondergaan

Als het aan Israël en zijn Europese en Amerikaanse bondgenoten ligt, zit er voor de Palestijnen niets anders op dan dit gewelddadige lot lijdzaam te ondergaan. VN-resoluties over de illegaliteit van de bezetting, de blokkade van de Gazastrook en nederzettingen op bezet Palestijns gebied worden steevast genegeerd. Palestijnse mensenrechtenorganisaties zijn door Israël aangemerkt als terroristische organisaties en worden wereldwijd monddood gemaakt. En demonstraties in solidariteit met de inwoners van Gaza zijn in verschillende Europese landen verboden.

In zo’n wereld zien slachtoffers van koloniale onderdrukking vaak geen andere uitweg dan gewapende strijd. Palestijnen zijn hierin niet de enigen. Denk aan Indonesië, Algerije en talloze andere gekoloniseerde landen. Ze kwamen er al snel achter dat netjes om vrijheid vragen slechts meer koloniaal geweld en onderdrukking tot gevolg had. Hun verzet leidde tot bloedige koloniale oorlogen, waarbij kolonisatoren als Nederland en Frankrijk vaak het recht en de steun van de ‘verlichte westerse wereld’ aan hun zijde vonden. Mensen die vochten voor hun vrijheid werden ontmenselijkt en bestempeld als terroristen.

Dezelfde patronen zie je nu weer: Israël heeft volgens Nederlandse en Europese politici het volste recht keihard af te rekenen met Palestijnen. Net zoals ten tijde van slavernij of Apartheid in Zuid-Afrika rechtvaardigt de kolonisator diens geweld en macht door de slachtoffers te ontmenselijken en hun rechten (in dit geval water, voedsel en elektriciteit) af te pakken. Dat maakt het voor de huidige rechtse regering-Netanyahu ook mogelijk om expliciet te zijn over de wens om Palestina volledig te laten verdwijnen.

Geschiedenis wordt geschreven door hen die winnen, maar koloniale geschiedenis kent geen winnaars: slechts generaties aan getraumatiseerde en ontheemde mensen. In het licht van de excuses voor het Nederlandse kolonialisme zou het politici en beleidsmakers nu passen te stoppen met onvoorwaardelijk steun aan koloniale bezetter Israël. Roep op tot een staakt-het-vuren, vergroot humanitaire en andere hulp aan Palestina en roep Israël ter verantwoording voor de misdaden die het al decennialang begaat. Alleen dan maken we nog een kans niet langer medeplichtig zijn aan de vernietiging van een volk en land.

Edson Olf is lijsttrekker van BIJ1 bij de Tweede Kamerverkiezingen 2023.

Lees ook:

‘Als Palestijnse christen lig ik wakker, en rouw ik om alle doden’

Ook Palestijnse christenen in Nederland zijn geraakt door de ontwikkelingen in Israël en Palestina. Maar ze zien het verhaal van hun eigen families vaak niet terug. Hoe beleven zij deze dagen?

In Antwerpen mag een demonstratie voor solidariteit met Palestina wél doorgaan

De burgemeester van Antwerpen schaart zich openlijk achter Israël. ‘Zeer pijnlijk’, vinden de duizenden Palestijnen in Antwerpen. Maar in tegenstelling tot in andere Europese steden mag hun demonstratie wél doorgaan.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Geachte redactie**

de Volkskrant

19 oktober 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Opinie; Blz. 29

**Length:** 588 words

**Body**

**Verdienloterij**

Om een vergunning te krijgen moeten loterijen 40 procent van hun inkomsten afstaan aan goede doelen. De overige 60 procent draagt bij aan hun winst.

In hun advertenties wijzen de loterijen nooit op die afdracht. Zij zijn alleen geïnteresseerd in de overblijvende 60 procent - hun verdienmodel.

Maar nu hebben zij een nieuwe waarschuwingstekst voor gokken weten te voorkomen, door te wijzen op ... verlies van inkomsten voor goede doelen. Bedoeld is: verlies van de 60 procent eigen inkomsten. Daar is men ingetrapt. H.J. Rang, Almelo

**Joodse buren**

Erdal Balci (O&D, 18/10) slaat de plank behoorlijk mis, als hij schrijft dat wij in Europa onze Joodse buren ergens in het Midden-Oosten hebben achtergelaten. Hij vergeet kennelijk dat er decennia daarvoor al zoiets bestond als het zionisme: een eigen keuze. Leo Visser, Biervliet

**Huisvesting**

In zijn bijdrage over het falend huisvestingsbeleid (O&D, 17/10) van de VVD en het CDA vergeet Gregory Fuller de rol van de PvdA. In het tweede kabinet Rutte waarvan de PvdA deel uitmaakte is afgesproken om een verhuurdersheffing in te voeren die met name de sociale woningbouw trof.

De verhuurdersheffing heeft er jarenlang voor gezorgd dat woningcorporaties minder geld te besteden hadden om te investeren in nieuwe woningen. Begin dit jaar is de heffing afgeschaft maar inmiddels is de schade, door de vereniging van woningcoöperaties becijferd op bijna 14 miljard euro, geleden.

Marcel van Dam, Barendrecht

**Komma**

De anekdote die Rudy Schreijnders aanhaalt over Karl Kraus (Geachte redactie, 18/10) schreef hij vrijwel letterlijk over van Max Pam (Volkskrant, 17/5, 2022). Ook Pam laat Kraus zeggen 'Als de komma goed geplaatst was, hadden de Japanners nooit bommen op Shanghai gegooid.'

Ik zoek dus verder naar de bewuste zin met die foute komma. Tot ik stuit op het citaat van Martin van Amerongen in De Groene (13/7/1994): 'Als alle komma's op hun plaats hadden gestaan, was Shanghai nooit gebombardeerd.' Dat is dus wat Kraus écht zei. Hugo Pinksterboer, Assendelft

**Geschiedenis**

Sylvana Simons maakte ooit in de Kamer de slavernijgeschiedenis voelbaar door Rutte met de neus op de feiten te drukken met 'De moeder van mijn grootmoeder is in slavernij geboren'. Max Pam maakt ons met zijn rondreis door Duitsland de recente geschiedenis van de Jodenvervolging extra voelbaar door het verwoestende antisemitisme nog eens te benoemen.

Helaas voor Simons en Pam: beide geschiedenissen hebben géén correctief effect op het menselijk gedrag: we blijven als mensheid fout op fout stapelen en graven zo ons eigen graf .

George de Haan, Elburg

**Beesten**

Laten we voor eens en altijd ophouden om onmensen beesten te noemen.Beesten zijn dieren en ik heb nog nooit een dier met een raket, een kalasjnikov of een bom gezien. Linda Wiffers, Enschede

**Haan**

In haar overigens voortreffelijke column (17/10) verwijst Marcia Luyten naar de haan die driemaal kraaide nadat Petrus Jezus had verloochend. Een hardnekkig misverstand. De Bijbel meldt niet dat de haan drie keer kraaide. Hij kraaide terstond nadat Petrus Jezus voor de derde maal verloochende; hoe vaak hij kraaide, wordt niet vermeld. Eigenlijk past dit nog beter. Als Adema bij de derde stemming opnieuw de Kamer verloochent, mag hij denken aan de haan bij Petrus en hoort hij die misschien wel kraaien.

Ameling Algra, Enschede

**Hoogland Spelen**

Je kunt wel Schots doen in Oud-Beijerland (18/10) maar een Hema-onderbroek bij paalwerpen oogt lullig. De ware Schot draagt geen ondergoed. D. Drenth, Nuenen

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 29

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**Een welwillende politicus kan reclame kopen op sociale media, maar Rusland net zo goed. Wie houdt dat in de gaten?**

Het Parool.nl

19 oktober 2023 donderdag 01:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1428 words

**Byline:** Wouter Peer

**Body**

Sociale media zijn een snoepwinkel voor politieke partijen die kiezers willen bereiken. Maar de platforms zijn ook broeinesten van haat en desinformatie. Hoe verantwoordelijk voelen TikTok, X, Facebook en Instagram zich daarvoor? En wie ziet daarop toe? ‘Iedereen die het kan betalen kan zo mensen beïnvloeden. Dat is best gevaarlijk.’

Je begint het misschien al een beetje te merken. Zit je te scrollen op TikTok, duiken er in je For You Page opeens debatfragmenten op met Caroline van der Plas. Of je opent je Insta, en je stuit wéér op die reclame van de VVD. Nou, wen er maar aan, want het campagnegeweld zal de komende weken steeds verder losbarsten in de smartphone.

Met de opkomst van het digitale tijdperk is sociale media een centrale speler geworden in verkiezingscampagnes. Er is geen platform met een groter bereik dan Facebook, Instagram, X (vroeger Twitter) en TikTok. En politieke partijen weten dat.

Al zijn ze wel laat wakker geworden. “De rol van sociale media is al wel een tijdje belangrijk,” zegt Sanne Kruikemeier, hoogleraar Digitale Media en Samenleving. Vooral de vorige verkiezingen leken een wake-upcall voor veel partijen, aldus Kruikemeier. “Campagne voeren was toen offline niet mogelijk door corona, dus het kon alleen via online media.” Ook nu, met alle nieuwe gezichten in de politiek, wordt campagne op sociale media weer cruciaal, denkt Kruikemeier.

In de advertentiebibliotheek van Meta is te zien dat VVD zo'n 400 euro heeft betaald om de volgende post te verspreiden:

Algoritmen bepalen wat populair is

Sterker nog, de kans is groot dat we onze keuze mede laten afhangen van wat we op sociale media te zien krijgen. Lotje Beek van stichting Bits of Freedom denkt dat informatie op de platforms ‘bepalend’ is. Ze wijst erop dat de algoritmen van Instagram, TikTok en X bepalen welke politieke posts populair zijn en welke niet. Als je eenmaal een post van Frans Timmermans hebt uitgekeken of geliket, denkt de computer dat jij meer van hem wil zien. En dus zal hij vaker opduiken in je feed. “Hiermee bepalen die bedrijven eigenlijk wat we wel en niet te zien krijgen. Daarmee hebben sociale media dus ook ontzettend veel invloed op stemgedrag.”

Die invloed legt een aanzienlijke verantwoordelijkheid bij de platforms. Maar de vraag is wel: voelen zij die verantwoordelijkheid ook? Een rondje langs de velden.

Dit campagnefilmpje is door Volt in stukken geknipt. Ieder deel wordt veelvuldig door Volt gedeeld via advertenties, voornamelijk onder jongeren:

Neemt X zijn beleid nog serieus?

De mate van verantwoordelijkheid varieert sterk per bedrijf. En er is een verschil tussen beloven en waarmaken. Neem X. Dit platform heeft in principe een uitgebreid beleid om civic processes te beschermen, met andere woorden, verkiezingen. X zegt geen onjuiste informatie toe te staan die de verkiezingen zou kunnen verstoren, zoals verkeerde stemlocaties en -tijden. Bovendien heeft X een streng beleid als het gaat om foutieve informatie. Deze berichten worden alleen niet verwijderd, ze krijgen labels en worden min of meer onzichtbaar gemaakt, is de belofte.

Het lijkt er alleen op dat X dit beleid tegenwoordig niet al te serieus meer neemt. Onlangs heeft Elon Musk nog een aanzienlijk deel van zijn ‘election integrity teams’ ontslagen. Na de bestorming van het Amerikaanse Capitool investeerde de voormalige ceo Jack Dorsey aanzienlijk in deze teams, die onder andere verantwoordelijk waren voor het factchecken van informatie tijdens verkiezingen wereldwijd. Die zijn nu dus weg, deelde Musk op zijn Musks via een bericht op X: ‘Oh, bedoel je het integriteitsteam dat de integriteit van verkiezingen ondermijnde? Ja, die zijn weg.’

Facebook en Instagram: adverteren kan

Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, erkent in een reactie op vragen van deze site dat zijn platforms een grote rol spelen in maatschappelijke discussies. Een woordvoerder stelt dat Meta ‘enorme investeringen’ heeft gedaan om wereldwijd verkiezingsverstoring te voorkomen en kiezersontmoediging tegen te gaan.

Net als X verwijdert Meta verkeerde informatie die mensen kan weerhouden te stemmen. Andere berichten, bijvoorbeeld over partijplannen of politici, worden volgens Meta gecontroleerd door onafhankelijke factcheckers en voorzien van waarschuwingslabels.

In tegenstelling tot sommige andere platforms staan Facebook en Instagram politieke partijen wel toe om te adverteren. Er moeten wel labels worden toegevoegd en alle informatie is te vinden in Meta’s advertentiebibliotheek.

Klinkt goed en transparant, maar politiek adverteren kan ook verkeerd gebruikt worden, waarschuwt Lotje Beek van Bits of Freedom. “Iedereen die het kan betalen kan zo mensen beïnvloeden. Dat is best gevaarlijk.” Zo kunnen bijvoorbeeld ook lobbyclubs, buitenlandse mogendheden als Rusland of andere belanghebbenden advertenties inkopen.

Politiek adverteren is verboden op TikTok, maar dat weerhoudt de BBB er niet van regelmatig een debatclip van Caroline van der Plas op het platform te plaatsen. De video’s krijgen veel views, elk minimaal 50.000:

TikTok: geen waterdicht beleid

TikTok verzekerde onlangs in een gesprek met de Tweede Kamer dat ze een team hebben met een ‘adequaat aantal mensen’ om de Nederlandse verkiezingen op de app te monitoren. Public policy manager Thierry Marchand beloofde de Kamer dat ‘het onze intentie is om de verkiezingen veilig te laten verlopen’.

Op TikTok is politiek adverteren verboden en wordt twijfelachtige informatie gefactcheckt door onafhankelijke organisaties. Posts die helemaal niet kloppen worden van de app verwijderd, onzekere informatie wordt onvindbaar gemaakt. Van politieke content houdt TikTok sowieso niet, maar het kan wel; wanneer het educatief, wetenschappelijk, artistiek of nieuwswaardig is, mag het blijven.

Het beleid van TikTok is echter niet waterdicht. De vertegenwoordigers konden niet garanderen dat China geen gegevens van Europese gebruikers kon verkrijgen om onze samenleving te beïnvloeden. Daarnaast bleek dat ‘slechts’ 83 procent van de video’s die in strijd zijn met de richtlijnen meteen wordt verwijderd. De rest blijft dus zichtbaar.

Ook nu in de nasleep van de aanvallen van Hamas op Israël is te merken dat het systeem van TikTok niet waterdicht is: Eurocommissaris Thierry Breton gaf de app afgelopen week nog een reprimande om het verspreiden van nepnieuws onder kinderen.

Voor deze video, waarin lijsttrekker Henri Bontenbal wordt voorgesteld, heeft het CDA zo’n 500 euro betaald om te verspreiden:

‘Niet aan de overheid’

Er wordt dus een hoop gedaan om de verkiezingen zo veilig mogelijk te laten lopen, maar volledige garantie dat alles betrouwbaar is, is er simpelweg niet. “Het blijven commerciële bedrijven met een winstoogmerk,” zegt Beek. Ze hoopt dat er meer wetgeving en regulering komen om de bedrijven in het gareel te houden.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt desgevraagd dat het regelmatig contact heeft met socialemediaplatforms. Naast het verspreiden van juiste informatie over verkiezingen op de eigen kanalen heeft het ministerie bij Meta, Google, TikTok en Snapchat de status van Trusted Flagger. Dit betekent dat meldingen van misstanden door het ministerie met prioriteit worden opgepakt. Op Twitter had het ministerie deze status ook, maar met de koerswijzigingen bij opvolger X is het onzeker hoe lang die intact blijft. Een woordvoerder van het ministerie benadrukt echter dat ze deze status zeer terughoudend gebruiken.

De overheid is van mening dat het aan de platformen zelf is om desinformatie tegen te gaan. “Het is ook niet de primaire taak van overheden om te bepalen wat desinformatie is. Dit is een taak voor onafhankelijke media en factcheckers,” laat het ministerie weten. Zelfs bij grootschalige desinformatiecampagnes, bijvoorbeeld vanuit Rusland, blijft de aanpak beperkt tot webinars, trainingen en oefeningen. “Bij eerdere verkiezingen in Nederland zijn geen aanwijzingen geweest dat die campagnes hebben plaatsgevonden,” luidt het antwoord. Er is wel een Rijksbrede strategie, laat een woordvoerder weten.

Volgens Bits of Freedom is de aanpak van Binnenlandse Zaken bij lange na niet voldoende. Beek pleit voor strenge wetgeving. “Als we echt willen dat deze platformen zich aan regels houden, moeten we harde wetgeving invoeren.” Tot die tijd adviseert ze: “Lees verkiezingsprogramma’s, laat je informeren door websites in plaats van sociale media die slechts een deel van het verhaal vertellen.”

Het ministerie van Binnenlandse Zaken verwijst naar de websites www.elkestemtelt.nl en www.isdatechtzo.nl voor advies over waar je op moet letten tijdens de verkiezingen.

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**Ziek thuis vanwege de oorlog: 'Vraag gewoon eens: hoe gaat het nu met je?'**

NRC.nl

oktober 19, 2023 5:32 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 1419 words

**Byline:** Sheila Kamerman, Karel Smouter

**Highlight:** Bij sommige organisaties lopen de spanningen hoog op wegens de Israël-Gaza oorlog. „Je hebt meer aan dialogen dan aan petities.”

**Body**

Rafael Baroch zit thuis. Hij deed wat hij nooit eerder deed: hij meldde zich ziek, omdat werken hem nu even niet lukt. De reden is dat zijn werkgever, Vluchtelingenwerk Nederland, de gewelddadige aanval van Hamasstrijders op onschuldige Israëlische burgers niet veroordeelde. En hem op dat cruciale moment niet steunde.

Daarnaast, zegt Baroch (52), mogen ze ook de Israëlische bombardementen op Gaza veroordelen. Want die zijn óók verschrikkelijk. En natuurlijk mag je benadrukken dat de situatie in Gaza al daarvoor erbarmelijk was. „Maar die gruwelijke aanval waarbij zeker 1.400 mensen werden gedood en – volgens het Israëlische leger – 203 kinderen, vrouwen, ouderen werden gegijzeld, moet je expliciet veroordelen. En het zou ook fijn zijn geweest als iemand had gevraagd hoe het met míj gaat.”

In plaats daarvan verscheen vijf dagen na de inval van Hamas op het intranet een sussend bedoelde oproep om met respect naar elkaars meningen te luisteren. De directieraad verwijst naar „discussies over de aard van het conflict binnen de Vluchtelingenwerk-familie” en stelt: „Laten we elkaar heel houden en respectvol blijven benaderen.”

Baroch beschrijft een spanningsveld dat deze weken op veel plekken in Nederland voelbaar is. Meer dan bij andere conflicten lijkt het bij deze oorlog alsof je één kant moet kiezen. Het voelt voor sommigen alsof het vermogen tot inleving in het standpunt van de ander onder druk staat.

Dat werd vorige week bijvoorbeeld zichtbaar in de Rotterdamse gemeenteraad. Een motie van ChristenUnie, VVD en Leefbaar Rotterdam waarin de anti-Israël demonstratie in Rotterdam een dag na het bloedbad van Hamas „walgelijk en moreel verwerpelijk” werd genoemd, werd in stemming gebracht. Daarop verlieten 18 van de 38 aanwezige raadsleden de zaal. Zij wilden geen kant kiezen. Raadslid Simon Ceulemans van Leefbaar Rotterdam was woedend: „Raadsleden die te laf zijn om een keuze te maken op dit punt, moeten hun ogen uit hun kop schamen.” Raadsleden van Denk en BIJ1 bleven wel zitten en stemden tegen de motie.

**Oorlog importeren**

Ook van de andere zijde in het conflict klinkt op sommige plaatsen de roep om fermer stelling te nemen en zich uit te spreken voor de Palestijnse zaak.

Het bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) kreeg deze woensdag een door inmiddels zeker negenhonderd studenten, alumni, onderzoekers en medewerkers ondertekende petitie waarin zij de wijze waarop de universiteit op de oorlog reageert, afkeuren. „Wij veroordelen de genocide die momenteel wordt gepleegd door het Israëlische regime tegen de Palestijnse bevolking in Gaza,” schrijven promovendi Eleri Connick en Safae el Khannoussi. „We vinden het oorverdovende zwijgen van degenen die zichzelf dekoloniale theoretici noemen zorgwekkend.”

Machiel Keestra, filosoof en Central Diversity Officer bij de UvA, ziet de petitie met lede ogen aan, ook al onderschrijft ook hij, „juist omdat ik van Joodse komaf ben”, de noodzaak van druk op de regering van Netanyahu. Het ontbreekt volgens hem vaak aan „wederzijdse empathie”. „Vooral dat er niets in staat over de verwerpelijke aanval van Hamas is een gemiste kans.” Het dekoloniale discours, prominent aanwezig op deze universiteit, past volgens hem niet één-op-één op de Palestijnse kwestie. „Er zijn sporen van 3.000 jaar oud die wijzen op voortdurende aanwezigheid van Joden in die regio.”

In dit soort gespannen situaties heb je meer aan dialoog dan aan petities, zegt Keestra. „We hebben van de oorlog in Oekraïne geleerd hoe belangrijk persoonlijke ontmoetingen zijn. Het erkennen van elkaars verdriet en wanhoop. Studenten die in spanning zaten vanwege hun ouders in Marioepol ontmoetten bij de dialogen die we toen organiseerden Russische studenten die in de clinch met hun ouders lagen vanwege diezelfde oorlog.”

Dergelijke dialogen hoopt hij de komende weken ook rond deze oorlog te organiseren. „We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat we de oorlog naar de UvA importeren.” Hij vertelt dat in de eerste dagen na de inval van Hamas vooral islamitische studenten en docenten naar hem en de vertrouwenspersonen toekwamen, „uit angst voor islamofobie.” Intussen is dat volgens hem gekanteld en zijn het vooral Joodse en Israëlitische leden van de universiteitsgemeenschap die zich bij vertrouwenspersonen melden. „Ze bieden een luisterend oor en proberen waar mogelijk iets te betekenen om het gevoel van veiligheid te vergroten.”

Ook Vivian Rinat Fransman, directeur van stichting Joods Nationaal Fonds, maakt zich zorgen over de veiligheid. Het gebrek aan kennis en nuance in het publieke debat vliegt haar naar de keel. Mensen baseren hun oordeel op Instagramposts. Dat leidt tot een reëel gevaar voor de Joodse gemeenschap. „Bij mijn nichtje die op een niet-Joodse school zit, werd de aanslag van Hamas even aangestipt. De rest van de les ging over het leed dat Israël de Palestijnen al 75 jaar aan doet. Ze wist zich geen raad.” Voor de bat mitswa, de viering van het moment dat joodse kinderen ‘religieus meerderjarig’ zijn, van volgende week is extra beveiliging ingehuurd.

De anti-Joodse stemming voel je overal, zegt ze. Het heeft veel effect op haar. Ze vraagt zich af of mensen echt denken; daar heb je de Joden weer. Die zijn sowieso fout.

Het zorgt voor voorzichtigheid. Toen ze afgelopen week een VvE-vergadering te laat binnenliep, omdat ze met haar gedachten bij haar schoonfamilie in Israël was, hoorde ze zichzelf zeggen: „De situatie in Israël is verschrikkelijk, maar die in Gaza ook.” En als je dat er niet meteen aan toevoegt, doen je gesprekspartners dat wel. „De aanval op Israëlische burgers is verschrikkelijk, maar….”

Lees ook: De vlag uithangen uit solidariteit met Israël is niet vanzelfsprekend

**Ontheemd in Nederland**

Terug naar Rafael Baroch. Hij verstuurde een mail naar zijn afdeling en de directie waarin hij uitlegde waarom hij tijdelijk thuis zit. Hij kreeg maar weinig reactie van collega’s. De directie bleef bovendien stil. „Terwijl, het is simpel om te zeggen; sterkte ermee.”

Vluchtelingenwerk zegt het „vervelend te vinden” dat Baroch „zich niet gesteund voelt” en geeft aan hierover graag met hem in gesprek te willen. De organisatie zegt nooit een standpunt in te nemen over internationale conflicten.

Veel maatschappelijke organisaties denken niet meer in goed en kwaad, zegt Baroch. Ze denken in onderdrukkers en onderdrukten. De neiging is om te kiezen voor de zwakke partij, in dit geval de Palestijnen. „Maar dat is te simpel gedacht. We hebben het nu niet over de Palestijnen, maar over een terroristische organisatie, namelijk Hamas.”

Zijn desillusie zit ook in het feit dat hij zich de afgelopen jaren zeer heeft ingezet voor gevluchte Palestijnen in Nederland. Met gemak, hij verstaat Arabisch, en kent de cultuur. De gezamenlijkheid en het eten kent hij van huis uit – grootouders van moeders kant kwamen uit Irak naar Israël. Hij is voorstander van een twee-statenoplossing en heel kritisch over de huidige Israëlische regering. „Een linkse Israëliër dus.” Hij had nooit gedacht dat het besluit om géén Israëlische vlag te hijsen op het gemeentehuis van Rotterdam hem zou raken.

Maar het raakt hem nu wel. Diep.

Zo diep dat hij zich voor het eerst sinds lange tijd ontheemd voelt in Nederland. Net zoals dertig jaar geleden, toen hij in Nederland kwam wonen. Het duurde even maar hij kon wennen en na een aantal jaar raakte zijn identiteit als Israëliër op de achtergrond. Hij had er geen behoefte aan andere Israëliërs op te zoeken. Hij was Nederlander. Tot hij twee weken terug plotseling voor iedereen om hem heen ‘Israëliër’ was geworden.

Lees ook: Dan doe ik drie vlaggen, dacht de burgemeester in Vlaardingen

De sleutel voor een ander soort gesprek ligt volgens Machiel Keestra van de UvA bij het stellen van andere vragen. Vraag bijvoorbeeld niet naar elkaars mening over het conflict, maar naar elkaars gevoelens, bepleit hij. Hij vertelt over een Marokkaanse Nederlander die bij de UvA op de ict-afdeling werkt en ook bij een moskee actief is. „Hij klampte mij aan en vroeg mij waarom niemand hem had gevraagd hoe het nu met hem ging.”

Terwijl, in dialogen is dat de éérste vraag die je aan elkaar stelt, vertelt hij. „Hoe gaat het nu met je? Het is soms best pijnlijk om te zien hoeveel er uitgerekend in zulke gesprekken tussen wildvreemden die ook nog eens veel van elkaar verschillen aan emoties loskomt. In het gewone leven stellen we die vraag veel te weinig.”

*Correctie (19 oktober 2023): Rafael Baroch mailde niet de héle organisatie, maar zijn afdeling en de directie. Dat is hierboven aangepast.*

**Load-Date:** October 20, 2023

**End of Document**



**'denk drie keer na met post op sociale media'**

De Telegraaf

19 oktober 2023 donderdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; Blz. 11

**Length:** 628 words

**Body**

De 28-jarige voetbalprof Anwar El Ghazi is op non-actief gezet omdat hij volgens zijn werkgever, de voetbalclub Mainz 05, het geweld van Hamas in Israël op Instagram 'zou hebben gebagatelliseerd'. Maar hoe ver reikt de macht van een werkgever, als het gaat om uitlatingen die je privé doet?

1 Wat mag een werkgever bepalen over hoe je je gedraagt op sociale media?

Advocaat en hoogleraar arbeidsrecht Stefan Sagel van De Brauw komt dit onderwerp deze week vaker tegen in zijn praktijk. ,,Want als er maatschappelijke onrust is, zie je dat meteen terug in de arbeidsrechtelijke sfeer." Maar of je op straat gezet mag worden als je je uitspreekt over of tegen een organisatie of land of bevolkingsgroep, dat ligt volgens de jurist genuanceerd. ,,Er zijn geen harde regels. Het uitgangspunt is dat je hier in Nederland het grondrecht op vrijheid van meningsuiting hebt. Maar dat is geen vrijbrief voor discriminatie of belediging." Volgens Sagel hangt het onder meer af van de ernst van de uitlating en de schade die de werkgever wordt toegebracht of de werkgever maatregelen kan treffen. ,,Dus er is een lijn te trekken."

2 Wat kun je doen als werkgever om daarin duidelijk te zijn?

Volgens Sagel is het verstandig om als bedrijf een sociale media-policy op te stellen en ook medewerkers daarop te wijzen. Sagel vertelt dat tegenwoordig, zoals op LinkedIn, alles aan elkaar gekoppeld is. ,,In één klik weet je waar iemand werkt, als het al niet onder de post zelf staat."

Slim is volgens de jurist om behalve de sociale media-regels, ook de kernwaarden van het bedrijf op papier te zetten. Waar geloof je in als bedrijf? Als inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel staan en je ziet dat een werknemer op sociale media iemand de huid vol scheldt vanwege zijn geaardheid of religie, dan past dat niet bij deze kernwaarde. ,,En dat helpt enorm als je als bedrijf maatregelen treft en die bij de rechter moet uitleggen."

3 En wat kun je als werkgever doen als een werknemer de grens overgaat?

Sancties zijn maatwerk. Hoe ver de werkgever kan gaan, hangt af van de situatie. Sagel: ,,Zoals van de functie: heeft iemand een managementfunctie of werkt hij in de catering? Als leidinggevende moet je het goede voorbeeld geven, dat hoort bij de functie." Ook maakt het volgens Sagel uit of je eerder bent gewaarschuwd. ,,Een gewaarschuwd werknemer telt voor drie."

4 Hoe gaat het dan in de praktijk als je hiermee te maken hebt als werkgever?

Normaal gesproken is het lastig iemand op staande voet te ontslaan bij een eerste misstap. Ook in deze situatie is het vaak verstandig om eerst een waarschuwing uit te delen. ,,Maar als iemand zich echt heel bedreigend, agressief of beledigend uitlaat, is dat natuurlijk een ander verhaal. Dan komt zelfs ontslag op staande voet in beeld, mogelijk ook bij een eerste misstap."

5 Wat mag je wel als werknemer? Welke rechten heb je?

In Nederland heb je het recht om te demonstreren. Maar, zegt Sagel, blijf bijvoorbeeld niet bij een demonstratie staan die uit de hand loopt als je een jas draagt met daarop een groot logo van het bedrijf waar je werkt. ,,Maar privé mag je zonder meer demonstreren, zolang het vredig is." Daarnaast mag je natuurlijk je mening uiten. ,,Mits het niet beledigend of bedreigend naar anderen wordt."

Hij raadt mensen wel aan om drie keer na te denken voor ze wat op sociale media zetten. ,,Vaak is het 's avonds, na een borreltje en bij vermoeidheid, dat de gemoederen opspelen. Leg je berichtje onder je kussen en denk er 's ochtends bij je bakje yoghurt nog een keer over na of je dit echt wilt publiceren." Want hij weet, eenmaal online is online. ,,Het scheelt ook arbeidsrechtelijk een hele hoop narigheid als je je gedachten met respect voor de ander deelt."

Willemijn van Benthem

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**Terneuzen gaat aan ronde tafel over arbeidsmigranten**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 12:24 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 281 words

**Byline:** Guido van der Heijden

**Body**

Wie er allemaal moet aanschuiven aan de ronde tafel is nog niet duidelijk maar Terneuzen gaat op 2 november de koppen bij elkaar steken om te praten over het probleem van de huisvesting van arbeidsmigranten.

Klachten van omwonenden en controles van de gemeente die misstanden in de huisvesting van arbeidsmigranten aan het licht brengt. Het dossier arbeidsmigranten verdient het om eens heel goed besproken te worden, daarover waren de leden van de raadscommissie Omgeving het er woensdagavond unaniem eens.

Onderonsje

,,Bewoners voelen zich niet gehoord”, zei Patrick van der Hoeff (PVV). Hij vond dat een ronde tafel gesprek niet een politiek onderonsje moest worden. ,,Wie is daar behalve de politiek ook welkom? Is het ook voor publiek, bewoners en pers? Bij de informatieavond over het te bouwen complex voor arbeidsmigranten in Zandstraat ging het al mis toen er te weinig mensen werden uitgenodigd”

De komende tijd gaat een aantal gemeenteraadsleden aan de slag met bepalen wie er allemaal aan het ronde tafelgesprek gaat deelnemen. ,,De tijd is kort maar het kan niet zo zijn dat we dit niet kenbaar maken bij al onze voelsprieten in de samenleving.”

,,Is het college bereid ook iets met de uitslag van zo'n gesprek te doen”, wilde CDA’er Rolf Mobach weten. ,,Ja, we gaan wat doen met de uitkomst van het gesprek”, beloofde wethouder Frank van Hulle. ,,De uitkomst van het ronde tafel gesprek móet zelfs zijn dat er veranderingen moeten plaatsvinden. Anders zou het allemaal nu naar volle tevredenheid werken. Er ligt een nieuwe beleidsnotitie Flexwonen maar met de kennis van nu moeten we ons afvragen of we het nog verder moeten aanscherpen. Moet het beleid of de handhaving anders?”

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Geen festivals meer op Het Lageveld in Wierden? ‘Buren ervaren overlast’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 06:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 459 words

**Byline:** Fleur Rutenfrans

**Body**

Komt er een einde aan de drukbezochte festivals op recreatieplas Het Lageveld in Wierden? Overlast door de muziek zou, in het ergste geval, kunnen betekenen dat er een streep gaat door het jaarlijkse festival Boulevard Outdoor en het recent aangekondigde Turkse festival.

De festivals staan vooralsnog nog gewoon op de agenda van recreatieplas Het Lageveld in Wierden. Op zaterdag 29 en zondag 30 juni 2024. Maar volgens Cindy ter Riet, fractievoorzitter van Nieuw Enter Wierden, ervaren omwonenden steeds meer overlast van evenementen op onder meer Het Lageveld. „Die berichten krijgen wij. Dat gaat om bijvoorbeeld geluidsoverlast. Hoe zorgen we dat dit binnen de perken blijft?”, vraagt ze zich af. „En wordt er wel rekening gehouden met de zondagsrust?”, vraagt Jan Post van de ChristenUnie.

‘Grootste Turkse festival van Europa’

Ter Riet en Post stellen hun vragen naar aanleiding van de aankondiging van festivalorganisator Eser Güzel. Hij wil op het Lageveld het ‘grootste Turkse festival van Europa’ houden. „Het is een Turks festival van Nederlandse kwaliteit. Eigenlijk is het de Turkse versie van Boulevard Outdoor”, vertelde Güzel eerder. De festivalorganisator heeft begrip voor de vraag van de fractievoorzitter. „Maar het gaat om slechts een weekend per jaar”, geeft hij aan.

Dat klopt, zegt Bart-Jan Harmsen, directeur van Recreatieschap Twente, waar Het Lageveld onder valt. „Volgens het bestemmingsplan mogen we maximaal twee grote festivals op het terrein houden. Meer niet. Tot dusver wordt alleen het festival Boulevard Outdoor gehouden. Met de organisatoren hebben we een contract opgesteld. Wij faciliteren het terrein en we vragen altijd of zij ook een tweede festival willen houden. Dat willen ze dit jaar doen.”

We hebben muziek en dat is te horen. Maar dat betekent niet dat je er last van hebt

Zondagsrust

Festivalorganisator Güzel geeft aan dat er altijd goed contact is met de buurtbewoners bij Het Lageveld. „Ze krijgen een rondleiding over het festival, hebben de mogelijkheid om vragen te stellen en krijgen gratis toegang tot het festival”, vertelt hij. „We willen in gesprek blijven met de omwonenden, daar zetten we ons voor in. We proberen zoveel mogelijk rekening met ze te houden.”

Dirco Reijnders van de SGP heeft al eerder vragen gesteld over overlast van festivals. Dat ging toen om het Folk & Bock-festival in Hoge Hexel. „Of Boulevard Outdoor en het Turkse festival de zondagsrust verstoren? Dat is voor iedereen anders. Dat is een gevoel. We hebben muziek op ons festival en dat is te horen. Maar dat betekent niet meteen dat je er last van hebt”, vindt Güzel.

Burgemeester Doret Tigchelaar geeft aan dat ze naar de kwestie gaat kijken. „Het heeft onze aandacht. We kijken naar de omgeving. Dit krijgt nog een vervolg.”

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Arnhem gaat strijd aan met hufters op de weg: twaalf 'flexflitsers' en speciale aso-aanpak**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 01:14 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 522 words

**Byline:** Lars Barendregt

**Body**

Arnhem wil de strijd aanbinden tegen verkeersaso’s. Voor twaalf plekken in de stad ligt een aanvraag bij justitie voor een ‘flexflitser’, een verplaatsbare flitspaal. Het stadsbestuur komt ook nog met een eigen ‘verkeersaso-aanpak’.

Automobilisten die het gaspedaal vol intrappen bij een stoplicht. Motorrijders die hun uitlaat eens flink laten ronken. Ook het Arnhemse stadsbestuur bestempelt dit soort onnodige geluidsoverlast door verkeersdeelnemers als zeer hinderlijk.

Klachten hierover vormen nu al voortdurend onderwerp van gesprek met de politie en voor bijvoorbeeld de Centrumring vraagt Arnhem aandacht voor controles, schrijft het lokaal bestuur. Alleen: de beschikbaarheid van agenten bij het regionale team verkeershandhaving is ‘helaas beperkt’.

‘Verkeersaso-aanpak’

Naar aanleiding van raadsvragen van BurgerBelang Arnhem laat het stadsbestuur weten dit najaar te willen komen tot een eigen ‘verkeersaso-aanpak’. Amsterdam en Rotterdam beschikken daar al over. Zogenoemde lawaaiflitspalen, waarvoor de VVD in Arnhem ook al pleitte, moeten onderdeel worden van de aanpak in de Gelderse hoofdstad.

Als je flexflitsers hebt, en je zet ze steeds op andere plaatsen neer, krijg je in ieder geval geen gedrag dat is afgestemd op een bepaalde locatie

Het gaat om flitspalen die geen snelheid, maar geluid meten. In het westen van het land staan al zulke palen die bij wijze van proef een waarschuwing geven als weggebruikers te veel herrie maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een afbeelding van een sippe smiley. Onderzoeksbureau TNO bekijkt welke techniek en juridische basis nodig is om ook echt boetes te kunnen uitdelen.

Het Platform Arnhemse Centrumring is ‘buitengewoon groot voorstander’ van de maatregel, zei voorzitter Bert Kuiper recent. Alle oplossingen die bijdragen aan minder gejaag en geluidsoverlast én een betere luchtkwaliteit zijn volgens het platform overigens welkom.

‘Desnoods naar minister’

Bij het Openbaar Ministerie ligt al een verzoek voor ‘flexflitsers’ voor twaalf locaties in Arnhem. Zo’n flitser staat maanden op een bepaalde plek en verhuist daarna weer naar een andere. Arnhem zet de palen graag neer langs onder meer de Jansbuitensingel, de Weerdjesstraat en op enkele plekken langs de Metamorfosenallee. De vraag naar ‘gewone’ flitspalen blijkt in Nederland groter dan het aanbod.

Nico Wiggers van BurgerBelang Arnhem vindt het goed dat een aanvraag is gedaan, maar hij vindt ook dat het stadsbestuur straks geen genoegen moet nemen met een eventuele afwijzing. ,,Ga desnoods naar de minister”, zegt Wiggers. ,,Dit moet echt serieus aangepakt worden, want het is echt hartstikke hard nodig.”

Dat Arnhem mogelijk ‘flexflitsers’ krijgt in plaats van gewone exemplaren, ziet het raadslid niet als een probleem. Integendeel. ,,Op zich is dit hartstikke goed. Als je flexflitsers hebt, en je zet ze steeds op andere plaatsen neer, krijg je in ieder geval geen gedrag dat is afgestemd op een bepaalde locatie.”

Dat een Arnhemse ‘verkeersaso-aanpak’ volgt, stemt Wiggers tevreden. Al moet nog wel duidelijk worden waar het plan precies uit bestaat. De VVD overweegt nog vooraf uitgewerkte ideeën aan te leveren.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**De Oranjes doen hun werk naar behoren**

Trouw

19 oktober 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Opinie; Blz. 23

**Length:** 194 words

**Body**

De gefuseerde politieke partij Groenlinks-PvdA wil in het verkiezingsprogramma de afschaffing van de monarchie opnemen. Een slecht idee. De taken van de monarchie zijn verbinding leggen en gepaste representatie van Nederland in het binnen- en buitenland. Daar zijn de Oranjes voor opgeleid en ze doen dat naar beho- ren. Van hun fouten leren ze.

Bovendien: van de huidige Oranjes kennen wij alle relevante informatie, en zij zijn niet politiek gekleurd. Bij een wisselende, politiek gekleurde president als staatshoofd is het steeds weer afwachten of er uit onderzoek geen discutabele dingen naar boven komen. Zoals prins Claus het al eens verwoordde: "Nederland is een republiek met als staatshoofd een monarch".

Laat Nederland zuinig zijn op de stabiliteit die de monarchie biedt aan dit zeer pluriforme landje. Ook een president heeft trouwens een staf en personeel. Ook een president moet beveiligd worden. Die is dus niet per se veel goedkoper. De monarchie geeft nog enig cachet aan ons land en doet er ook wel degelijk toe. 'Alles van waarde is weerloos', dus koester onze staatsvorm.

Ronald C. Schuurman Amsterdam

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 23

**Graphic**

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken het apartheidsmuseum in Johannesburg. foto anp

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**Praat mee: Vind jij dat de plastictaks weer moet worden afgeschaft?; Wat vind jij?**

De Telegraaf.nl

19 oktober 2023 donderdag 10:00 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VROUW; PRAAT MEE

**Length:** 406 words

**Byline:** Rosan Bijpost

**Body**

Sinds juli betalen we allemaal een toeslag bij de koffie to-go of het patatje van de snackbar. De plastictaks die toen is ingevoerd zou zwerfafval tegengaan maar lijkt nu alweer zijn beste tijd te hebben gehad. De Tweede Kamer wil er vanaf. Wat vind jij? Moet de plastictaks worden afgeschaft?

1 juli voerde staatssecretaris Heijnen het verbod op het gratis verstrekken van wegwerpbekers en plastic maaltijdverpakkingen in. Ze gaf als reden de vervuiling van het milieu door de plastic verpakkingen en verwachtte zo zwerfafval tegen te gaan. Voortaan zou de klant voor de plastic verpakkingen moeten betalen. De verkoper zou zelf mogen beslissen om wat voor bedrag dat dan zou gaan. Met de opbrengst zouden de verkopers alternatieven voor de plastic verpakkingen kunnen aanschaffen.

Kritiek

Hier kwam al gauw kritiek op. De toeslag op plastic wegwerpbakjes is niet te handhaven, fraudegevoelig en niet goed uitvoerbaar, zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) tegen de NOS. De inspectie gaf ook aan NOS aan kritiek te hebben op dat er geen minimumbedrag is vastgesteld. Zo zijn er horecabedrijven die de toeslag eigenlijk ontwijken door maar één cent in rekening te brengen. Hierdoor wordt de klant niet geprikkeld een herbruikbare beker mee te nemen. Bij supermarkten gebeurt hetzelfde.

Ondernemertje pesten

De SP heeft een motie ingevoerd die het kabinet vraagt om de plastictaks zo snel mogelijk af te schaffen. De meerderheid van de Tweede Kamer steunt deze motie. Volgens de Kamer verhoogt de maatregel alleen maar de prijs van producten voor mensen, en draagt het niet bij aan verduurzaming. „Dat komt omdat producenten niet worden gedwongen tot verduurzaming”, zegt het SP-Kamerlid Jimmy Dijk. Ook de VVD, die eerder wel voor de taks was, is nu voor de afschaffing ervan. Volgens het VVD-Kamerlid Silvio Erkens is het consument en ondernemertje pesten, schrijft RTL Nieuws.

Praat mee

Wat vind jij? Moet de plastictaks weer worden afgeschaft? Of moeten we er nog aan wennen en het de tijd geven? Laat het ons weten, deel jouw ervaring(en) en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Volgens Melissa is het weggegooid geld.

Volgens Joyce is er een andere oplossing.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-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, Praat mee: Vind jij dat de plastictaks weer moet worden afgeschaft?, Getty Images

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Jan Carlo Bos voorgedragen als nieuwe wethouder Staphorst**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 11:10 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 358 words

**Byline:** Daphne ten Klooster

**Body**

ChristenUnie Staphorst draagt huidig fractievoorzitter Jan Carlo Bos voor als nieuwe wethouder. De positie werd afgelopen week vacant nadat wethouder Alwin Mussche aankondigde de overstap naar de gemeente Hardenberg te maken. Het zorgt voor verschuivingen in de op één na grootste fractie van de raad.

Naar verwachting wordt Jan Carlo Bos (42) tijdens de gemeenteraad van 12 december benoemd tot wethouder. Daarmee wordt het Staphorster college met ingang van het nieuwe jaar weer compleet. Huidig wethouder Alwin Mussche start per november als wethouder in Hardenberg. De Rouveense ondernemer Alberto Schra (48), sinds vijf jaar raadslid namens de ChristenUnie, neemt het fractievoorzitterschap per direct over van Bos.

Bos was de afgelopen vijf jaar fractievoorzitter van de ChristenUnie in de raad. Hij komt oorspronkelijk uit Rouveen en woont tegenwoordig in Staphorst. Op dit moment is hij werkzaam als teammanger van Team Samenleving bij de gemeente Nunspeet, daar valt het sociaal domein ook onder. Vanwege de opzegtermijn van zijn huidige baan kan hij nog niet direct na het afzwaaien van Mussche aantreden als nieuwe wethouder.

Eerder liet Bos weten dat de opvolger van Mussche niet per se uit de fractie hoeft te komen. Nu blijkt dat de partij daar toch voor kiest. ChristenUnie Staphorst gaf al aan dat er genoeg geschikte kandidaten voor het wethouderschap waren.

Kandidaten van binnen en buiten de fractie

Nieuwe fractievoorzitter Schra bevestigt dat er ‘een aantal’ gegadigden was voor het wethouderschap. Daar zijn gesprekken mee gevoerd en is uitgekomen dat Bos de meest geschikte kandidaat was: ‘In de afgelopen periode hebben we een procedure gevoerd om een nieuwe kandidaat-wethouder voor te dragen. Er hebben zich kandidaten van binnen en buiten de fractie gemeld. Ik ben blij dat Jan Carlo bereid is om deze stap te zetten. Zijn brede ervaring en toewijding aan het welzijn van onze gemeenschap maken hem de ideale kandidaat om deze verantwoordelijke rol op zich te nemen.’

De plek die vrijkomt in de fractie wordt gevuld door Nelie Huls-Klok (41). Zij is werkzaam bij scholengemeenschap Stad & Esch in Meppel en woont in Staphorst.

**Load-Date:** October 20, 2023

**End of Document**



**Mag er eenserie 'De Kroon' komen met Timmermans?**

de Volkskrant

19 oktober 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Economie; Blz. 21

**Length:** 482 words

**Byline:** PETER DE WAARD

**Body**

Column: de kwestie

In de serie The Crown is de Britse premier Harold Wilson in 1966 op audiëntie bij koningin Elizabeth, vlak na een mijnwerkersramp in Wales. Labour is dan nog de partij van de arbeidersklasse. Elizabeth twijfelt of ze wel genoeg compassie heeft getoond met de slachtoffers van de ramp. Misschien is ze wel geen goede koningin.

Met een tikkende klok op de achtergrond zegt Wilson in strikt vertrouwen dat hij ook geen goede voorman is van de arbeiders. 'Ik heb in mijn hele leven nooit ook maar één dag handwerk gedaan. Ik ben een academicus - een geprivilegieerde Oxford-don. Geen werker. Ik houd niet van bier, maar van cognac. Ik eet

wilde zalm in plaats van zalm uit blik, en chateaubriand in plaats van steak and kidney pie. En ik zou helemaal geen pijp willen roken, want ik houd veel meer van sigaren. Maar sigaren zijn een symbool van kapitalistische privileges. Daarom rook ik pijp. Dat maakt mij benaderbaar en aardig. We kunnen er niet voor iedereen zijn, en toch doen zoals we zijn. We doen wat we moeten doen als leiders. Meer crises oplossen dan creëren. Dat is onze taak. En u doet dat heel goed.'

Frans Timmermans zou zestig jaar later de rol van Harold Wilson kunnen vertolken. De PvdA, die ook zo lang op de arbeidersklasse leunde, is nu één partij met GroenLinks. Meer nog dan Wilson is Timmermans een studeerkamer-intellectueel.

Als Willem-Alexander ooit twijfelt of hij voldoende compassie toont door de miljoenen voor zijn jachtveld op Het Loo of voor privéjacht de Groene Draeck op te strijken, zal Timmermans dit kunnen zeggen: 'Majesteit, ik ben een diplomatenzoon die Franse letterkunde aan de Radboud Universiteit en Nancy-Université heeft gestudeerd. Mijn afstand tot de onderklasse is groter dan die van een voetballer van Helmond Sport tot Real Madrid. Werk in een industrieel bedrijf is voor mij een onbekende wereld. Ik kom op voor het milieu, hoewel mijn voetafdruk in 34 jaar reizen groter is dan alle inwoners van Roermond samen. U kunt zelf uitrekenen dat ik wel miljonair moet zijn met mijn banen als Kamerlid, minister en lid van de Europese Commissie. Maar dat kan ik niet zeggen, want ik moet benaderbaar en aardig worden gevonden. Daarom kijk ik nooit op mijn bankafschriften, zodat ik niet lieg op televisie. Ik koketteer met een rijtjeshuis in Maastricht, terwijl ik mij een villa in Wassenaar kan permitteren. Ik laat net als u mijn baard staan, terwijl ik liever fris geschoren aan de dag begin. Want zonder baard ben ik die witte, oude establishment-politicus. Ik kan er niet voor iedereen zijn, maar ik doe of ik de premier van het hele volk ben. Maar wat maakt het uit. Als ik als premier meer goede beslissingen neem dan slechte, dan kom ik daar, net als u, mee weg.'

Tijd voor een Nederlandse De Kroon, waarin het echte verhaal wordt verteld. Met een tikkende klok. En een kraaiende haan.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 21

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**’Linkse steun voor Palestijnen komt uit anti-westerse haat’; Franse antropologe Bergeaud-Blackler:**

De Telegraaf.nl

19 oktober 2023 donderdag 11:06 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 882 words

**Byline:** Kleis Jager

**Dateline:** AMSTERDAM

**Body**

De steun op links in Europa voor de Palestijnse zaak en het gebrek aan begrip voor Israël, laat zich volgens de Franse antropologe Florence Bergeaud-Blackler verklaren uit zelfhaat. „De demonstranten projecteren hun afkeer van het egoïstische, kapitalistische westen op de Palestijnse zaak.”

Overal in Europa zijn grote demonstraties gehouden om de Palestijnen in Gaza te steunen. De bijeenkomsten zijn door velen geduid als het bewijs van een falende integratie. Maar volgens Florence Bergeaud-Blackler, een van de meest prominente kenners van de politieke islam in Frankrijk, die begin dit jaar een boek publiceerde over de Moslimbroederschap dat veel stof deed opwaaien, is er meer aan de hand.

Wat drijft de pro-Palestijnse demonstranten in Europa?

„Dat veel Europese moslims anti-Israël zijn, was natuurlijk al heel lang bekend. Wat opmerkelijker is, is het gebrek aan begrip voor Israël op links en de weigering van sommige progressieven om Hamas ondubbelzinnig te veroordelen. Dit zijn mensen die het antisemitisme niet van huis uit mee krijgen, zoals bij veel moslims wel het geval is. De vraag is waar hun steun dan wel vandaan komt, als het geen Jodenhaat is. Ik denk dat een deel van links zijn afkeer van westers kapitalisme en egoïsme projecteert op de Palestijnse zaak. De Palestijnen zijn in hun ogen de underdog, slachtoffers van een koloniaal project die recht hebben op zelfbeschikking en die steun verdienen, door dik en dun..”

U noemt het deel van links dat woke is ’de nuttige idioot van het islamisme’. Wat bedoelt u daarmee?

„Mensen die anders altijd overal ongelijke behandeling zien, praten nu de pogrom van 7 oktober goed. Er zijn aardig wat voorbeelden van. Zo noemde de ’non-binaire’ voorzitter van een vereniging van rechtenstudenten aan de Universiteit in New York het bloedbad dat Hamas heeft aangericht ’noodzakelijk’.”

Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben op de Euromast in Rotterdam de Palestijnse vlag geprojecteerd. Hoe moeten we dat zien?

„Extinction Rebellion wil ook afrekenen met het westen, met het kapitalisme en het liberalisme. De Palestijnse zaak zien ze als een kans om dit gevecht aan te gaan, maar ze hebben niet door dat ze een regime steunen dat in staat is hen te vermoorden. Dat is namelijk gebeurd met pacifistische Israëliërs en de bezoekers van het dance festival. Het zijn voor Hamas allemaal nuttige idioten met een bijzonder kort geheugen.”

In Nederland heeft de oorlog tot veel rumoer geleid bij PvdA/GL en in Frankrijk bij de Nupes (Nouvelle Union Populaire écologique et sociale), een partij die ook een coalitie is van groenen en socialisten.

„De Nupes wordt verscheurd door een strijd tussen enerzijds degenen die Hamas ’een verzetsbeweging’ noemen en weigeren 7 oktober te veroordelen als een terreurdaad, en anderzijds degenen die vinden dat dit niet kan. Het gaat er bij PvdA/GL veel minder heftig aan toe heb ik begrepen. Dat is omdat de ideologie van de moslimbroeders, een islamistische beweging die in 1928 in Egypte werd opgericht, al heel stevig wortel heeft geschoten in de Nupes, die islamitische kiezers wil verleiden. Je kunt zelfs zeggen dat de Nupes de gevangene is geworden van deze strategie, het electorale belang is te groot. Bij de laatste presidentsverkiezingen in mei 2022 stemde volgens een peiling 70 procent van de islamitische kiezers voor Jean-Luc Mélenchon, de kandidaat van Nupes.

Kauthar Bouchallikht heeft zich teruggetrokken als kandidaat Kamerlid, omdat zij vindt dat er geen erkenning is voor het feit dat Israël in haar ogen de oorzaak is van alle problemen. Dat haar lijsttrekker Frans Timmermans heeft benadrukt dat de Palestijnen niet collectief gestraft mogen worden voor de daden van Hamas, is niet genoeg voor haar.

„.Bouchallikht was actief voor Femyso, de jongerenorganisatie van de moslimbroeders in Europa die een islamitische elite hoopt op te leiden. Nu valt het masker, zij kan niet anders dan haar ideologie trouw blijven. Als zij Kamerlid was geweest in Frankrijk voor de Nupes, dan had zij niet op hoeven stappen. Maar in de PvdA/GL is het cordon sanitaire tegen ’islam-linkse’ politiek dikker.”

De voetballer Karim Benzema ligt onder vuur om zijn Pro-Palestijnse standpunten. De minister van binnenlandse zaken van Frankrijk heeft hem beschuldigd van banden met de Moslimbroederschap.

,,Of die banden bestaan, weet ik niet. Benzema hangt in ieder geval de laatste jaren een strenge variant aan van het geloof en hij maakt gebruik van zijn grote bereik. Zo likete hij een oproep van de Russische MMA kampioen Nurmagomedov die opriep om blasfemische cartoonisten te straffen. Hij verklaarde zich nadrukkelijk solidair met Palestina, maar hij zweeg over de Hamas-progrom van 7 oktober. Hij maakte ook geen woord vuil aan de moord op een leraar door een jihadist in het Franse Arras. Zo laat hij zijn twinitig miljoen volgers zien welke positie je volgens hem als moslim in hoort te nemen.”

Wat is precies de link tussen de moslimbroeders en Hamas?

„Hamas heeft zijn ideologische wortels in de Moslimbroederschap. Hamas laat zich inspireren door Sayyid Qutb, een van de oprichters van de moslimbroederschap en de aartsvader van het jihadisme. Het doel is het stichten van een nieuw kalifaat in de islamitische wereld. Dat kan door verkiezingen te winnen of door geweld te gebruiken.”

**Graphic**

Image, In diverse plaatsen in Europa, zoals hier in Londen, werden de afgelopen weken pro-Palestijnse demonstraties gehouden., AFP

**Load-Date:** October 20, 2023

**End of Document**



**Niels (26) woont noodgedwongen nog op zolder, maar nu gloort er hoop dankzij splinternieuw stadshart**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 04:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 636 words

**Byline:** Gert Onnink

**Body**

Als jonge starter op de woningmarkt weet Niels Braal dat het vinden van een huis niet eenvoudig is. Toch hoopt de 26-jarige fotograaf binnen een paar jaar een eigen stekkie te vinden. Is het niet in één van de langverwachte woningen in eigen dorp, dan maar elders.

Niels Braal is geboren en getogen in Zwartewaal, een dorpje in de gemeente Voorne aan Zee onder de rook van Rotterdam met bijna tweeduizend inwoners. ,,Mijn vader komt uit Rotterdam, mijn moeder uit het Westland. Samen zijn ze hier begonnen.”

Waar menig mid-twintiger al lang en breed op zichzelf woont, moet Niels het doen met een zolderkamertje in de woning van zijn ouders in Zwartewaal. ,,We wonen hier met zijn zessen, mijn ouders, drie broers en ik. Mijn oudste broer is al het huis uit.”

‘Niet naar krotje op Rotterdam-Zuid’

Het liefste blijft Braal in zijn eigen dorp wonen, maar hij weet dat dat een kwestie van een lange adem kan worden. ,,In heel Voorne aan Zee is er niets onder de twee ton te vinden. In Rotterdam heb je in die categorie nog wel 150 à 200 huizen, maar eerlijk gezegd zit ik niet op een krotje op Zuid te wachten.’’

Braal is een kenner van de markt. ,,Ik ben afgestudeerd in het vastgoed. Ik wil op den duur projectontwikkelaar worden.’' Tot die tijd heeft hij zijn handen vol aan het raadswerk voor de VVD en zijn fotografiebedrijf, dat onder meer bruiloften en overheidsopdrachten vastlegt.

Maar in zijn eigen Zwartewaal gloort er nu hoop: de gemeenteraad van Voorne aan Zee stemde pas in met de verdere ontwikkeling van een nieuw dorpshart. Dat betekent niet alleen de bouw van een nieuwe basisschool en wijkgebouw, maar ook de komst van in totaal 85 nieuwe woningen.

,,Dat is goed voor Zwartewaal, hier hebben we lang op moeten wachten.” Het project met koop- en huurhuizen zou zijn kansen op een eigen onderkomen verhogen. ,,Natuurlijk zou dat mooi zijn, maar ik weet niet of ik zo lang wil wachten. Een sociale woning in Hellevoetsluis, Brielle of Oostvoorne mag ook hoor.” Hij zag dat de bouw van flexwoningen voor Oekraïeners vlot geregeld was. ,,Dan denk je wel eens: waarom kan dat voor ons ook niet zo snel?” Braal kent iemand die al elf jaar op een wachtlijst staat. ,,Ik schat dat er in Zwartewaal 30 tot 50 jongeren zijn zoals wij.”

‘Nieuw dorpshart kan voor doorstroming zorgen’

Als kandidaat-raadslid voor de VVD maakte Braal zich al sterk voor meer woningbouw voor jongeren. ,,Er moet voor ons gebouwd worden. Anders kunnen we niets vinden", sprak hij tijdens een verkiezingsdebat. Een jaar later is er nog weinig resultaat geboekt. ,,Het is moeilijk: stijgende bouwkosten, hoge rentestanden en de stikstof-kwestie.”

Braal denkt wel dat er door het nieuwe dorpshart meer doorstroming kan komen. ,,Elke verhuisbeweging leidt tot nieuwe kansen.” Hij vindt dat alle kernen in Voorne aan Zee vergelijkbare impulsen moeten krijgen.

Tijdens een wandeling door Zwartewaal laat hij zien waar het nieuwbouwproject gepland is. ,,Kijk, dat is mijn oude school, ‘t Want. Toen ik hier 14 jaar geleden op zat, werd er al gesproken over nieuwbouw. Kun je nagaan hoe lang zoiets duurt.”

De verwachting is dat de bouw van het nieuwe stadshart rond de jaarwisseling begint. Maar op de komst van de eerste woningen moet zeker tot medio 2025 worden gewacht, omdat eerst nog de school en het dorpshuis tegen de vlakte moeten.

Het nieuwe hart van Zwartewaal moet in 2027 klaar zijn, aldus de gemeente Voorne aan Zee. Niels Braal is dan 30 jaar. Waar hij dan woont, durft hij niet te voorspellen. ,,Dat kan in Zwartewaal zijn, maar net zo goed ergens anders. Maar de kans is groot dat ik hier ooit terugkom, desnoods als 55-plusser.”

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**'Stap verder dan de Chinezen'; Europees wetsvoorstel voor aanpak van online kinderporno stuit op verzet**

De Telegraaf

19 oktober 2023 donderdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; Blz. 10

**Length:** 612 words

**Byline:** Alexander Bakker

**Body**

Europees wetsvoorstel voor aanpak van online kinderporno stuit op verzet

door Alexander Bakker en Vian Schouten

Luxemburg - Big Brother is watching you. Dat is het angstbeeld dat het wetsvoorstel oproept van de Europese Commissie om online kindermisbruik aan te pakken. Experts, Europese toezichthouders en de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties hebben grote zorgen. De Tweede Kamer is tegen, maar het demissionaire kabinet weigert donderdag tijdens een vergadering van EU-justitieministers een blokkade op te werpen.

Berichten die we naar elkaar sturen via WhatsApp, iMessage en Signal mogen nu alleen nog door de politie worden gelezen als je wordt verdacht van een strafbaar feit. De makers van de apps kunnen ze helemaal niet inzien. Maar de Europese Commissie wil ontwikkelaars gaan verplichten om in de gaten te houden of er via hun platforms kindermisbruik plaatsvindt, waaronder kinderlokkerij en de verspreiding van afbeeldingen van kinderporno.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt gehakt van het wetsvoorstel dat volgens een woordvoerder 'grootschalig de grondrechten van burgers ondermijnt'. ,,Wij maken ons heel grote zorgen", zegt zij. ,,Je kunt het vergelijken met het ophangen van camera's in elk huishouden om te kunnen zien waar huiselijk geweld plaatsvindt. Zo'n ingrijpende maatregel in het leven van nagenoeg alle mensen staat niet in verhouding." De AP heeft ook zorgen over de kunstmatige intelligentie die gaat worden ingezet. ,,Software of AI maakt fouten. Dat betekent in de praktijk dat onschuldige mensen ten onrechte verdacht zouden worden gemaakt."

Tech-expert Danny Mekic vindt dat doodeng. ,,Het is zo'n door en door slecht plan", zegt hij. ,,Dit betekent het einde van de essentie van privacy. Klokkenluider Edward Snowden maakte bekend dat de Amerikaanse geheime dienst dit soort dingen stiekem deed. Nu wil de Europese Commissie het open en bloot gaan doen, en op veel grotere schaal." Volgens Mekic gaat het dagelijks bestuur van de EU zelfs een stap verder dan de Chinezen. ,,Daar houden ze je niet voor de gek. Iedereen in China weet dat de berichten die ze naar elkaar sturen niet veilig zijn", zegt hij.

EU-justitieministers zouden donderdag stemmen over hun gezamenlijke standpunt voor verdere onderhandelingen over definitieve wetgeving. Maar meerdere landen vinden de plannen veel te ver gaan. De Tweede Kamer heeft woensdag voor de tweede keer uitgesproken dat ze af willen van alle Big Brother-elementen. ,,Het is buitenproportioneel dat er meegekeken wordt met alle persoonlijke communicatie", vindt D66-Kamerlid Dekker-Abdulaziz.

Minister Yesilgöz (Justitie) legt, ondanks het feit dat ze demissionair is, de wens van de Kamer naast zich neer. Ze is wel tegen het scannen van berichten op kinderlokkerij en wat de minister 'nieuwe beelden' van kindermisbruik noemt. De VVD-bewindsvrouw wil namelijk wel berichten kunnen opsnorren van beelden die op een zwarte lijst staan. Dat kan volgens haar met 'betrouwbare technieken'.

Inbreuk

,,Het kabinet probeert de balans te vinden tussen de inbreuk die door detectie wordt gemaakt op bepaalde grondrechten en het belang van tegengaan van onlinemateriaal dat in verschrikkelijke aantallen rondgaat", aldus Yesilgöz. ,,Nederland is in Europa nummer één als het gaat om het hosten van online-kinderporno. Als wij hier de verantwoordelijkheid niet pakken om daartegen op te treden, wie doet dat dan wel?"

De minister heeft hoop dat voldoende lidstaten zich achter het Nederlandse standpunt scharen. Maar zelf gaat ze niet naar Luxemburg om haar inzet te verdedigen. Volgens een woordvoerder heeft ze als minister en lijsttrekker andere verplichtingen.

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**Opvang van asielzoekers in hotel is een gelopen race: ‘Goes kan veiligelanders echt niet weren’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 08:10 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 458 words

**Byline:** Rob Paardekam

**Body**

Er is geen twijfel meer: in hotel Van der Valk in Goes worden binnenkort 450 asielzoekers opgevangen. De gemeenteraad zal het licht daarvoor over drie weken op groen zetten.

Enkel de partij Nieuw Goes gaat misschien tegenstemmen, zo bleek donderdagavond. Die partij zal tijdens de raadsvergadering van 9 november, als een definitief besluit valt, nog proberen het aantal asielzoekers omlaag te krijgen. Raadslid Onno van de Velde vindt dat ze naar inwonertal evenredig over de gemeenten in de regio verdeeld zouden moeten worden.

Spartaanse opvang

Tijdens de zogeheten oordeelsvormende raadsvergadering lieten alle andere partijen doorschemeren het voorstel te steunen om het COA toestemming te geven asielzoekers op te vangen in Hotel Goes. Daarmee vervalt de noodopvang in de Zeelandhallen. Daar is bijna iedereen blij mee. ,,Het wordt een stuk menswaardiger’’, zei Yannick de Potter (CDA). André Alting (PvdA/GL) sprak over een ‘spartaanse opvang’ in de Zeelandhallen.

Waar de gemeente bij de opvang in de Zeelandhallen nog kon bedingen dat er geen zogeheten ‘veiligelanders’ zouden komen, was dit voor de opvang in het hotel niet mogelijk. Op de vraag van Nieuw Goes of de gemeente hier wel voor heeft gelpleit, antwoordde burgemeester Marcel Fränzel bevestigend. Maar het is volgens hem niet meer mogelijk voor gemeenten om deze groep buiten de deur te houden, omdat andere gemeenten, die zo’n eis niet stellen, dan evenredig veel veiligelanders zouden moeten opvangen. Van het aantal asielzoekers in het hotel zal straks vermoedelijk zo’n drie procent veiligelander zijn.

Dik veiligheidsplan

Veiligelanders komen uit landen die door Nederland als veilig worden beschouwd en zorgen voor relatief veel overlast. Volgens informatie op de website van het COA maken ze drie procent van het totaal aantal asielzoekers uit, maar veroorzaken ze veertien procent van de overlast. De burgemeester zei tijdens de raadsvergadering dat de komst van de veiligelanders er mede voor heeft gezorgd dat er een relatief dik veiligheidsplan ligt voor de opvang in het hotel. ,,Zodat we tijdig kunnen ingrijpen, mocht er iets gebeuren.’’

De gemeenteraad gaat in november akkoord met de opvang van 350 asielzoekers in het hotel en honderd extra (in totaal 450) op de momenten dat de nood hoog is vanwege een hoge instroom. Aangezien dat momenteel het geval is, wordt die optie meteen gelicht door het COA. De gemeente bekijkt elk half jaar of ze daar nog toestemming voor verleent. Op korte termijn komen waarschijnlijk al tachtig alleenstaande minderjarige asielzoekers naar het hotel. Ze worden apart van de andere asielzoekers opgevangen. Die laatste groep wordt waarschijnlijk vanaf december opgevangen bij Van der Valk. Daarna sluit de noodopvang in de Zeelandhallen.

**Load-Date:** October 20, 2023

**End of Document**



**Opa spreekt**

De Telegraaf

19 oktober 2023 donderdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; Blz. 5

**Length:** 498 words

**Body**

U nog iets, opa Hoogland? Oh nee, het is 2023, de tijdgeest vereist een andere bejaardenbenadering. Ik vraag het bij nader inzien als volgt: jij nog iets te melden, ouwe gek?

,,Jazeker. Ooit was er een grote gezondverstandkrant in Nederland, die weigerde sollicitanten aan te nemen die de School voor de Journalistiek hadden gevolgd. Reden: het was een ultralinks bolwerk. Ik was erbij. Vergis u niet, ik zit alweer 51 jaar in het vak."

Vanwaar deze mededeling?

,,Ik wil ermee verwijzen naar de verwerpelijke aanpak, door veel linkse vertegenwoordigers van de zelfbenoemde kwaliteitspers - let wel: óók in landen als Groot-Brittannië en de VS - van de horror bij dat Gaza-hospitaal op dinsdag 17 oktober. Israël werd, ten onrechte, direct verantwoordelijk gesteld en het door Hamas opgegeven aantal doden werd ongecheckt overgenomen."

Maar we zijn inmiddels ruim een halve eeuw verder.

,,Toch heb ik soms het idee dat er nog weinig is veranderd. Niet voor niets voelde James Cleverly, de huidige Britse minister van Buitenlandse Zaken, zich gedwongen de volgende verklaring af te leggen: 'Te veel mensen trokken overhaaste conclusies over het tragische verlies aan mensenlevens in het Al Ahli-ziekenhuis. Ze brachten daarmee nog meer levens in gevaar. Wacht op de feiten, rapporteer ze duidelijk en nauwkeurig, houd het hoofd koel'. Dat een politicus dit moet uitleggen zegt veel."

Maar...

,,Niks te maren, jongeman. Ik citeer nóg iemand: Andries Knevel. 'Diepe schaamte moet er nu heersen op de redacties van kranten (uitgezonderd De Telegraaf, het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad) en andere nieuwsmedia over de volstrekt onverantwoorde wijze van berichtgeving over de explosie in Gaza', zei hij. 'En weer complimenten voor GeenStijl. Terwijl de meeste nieuwsmedia met voorop de NOS het frame van Hamas volgen over vreselijke explosie in Gaza, houdt deze site de opties open'."

Hm.

,,Zodra de opruiend bedoelde verzinsels van Hamas naar buiten worden gebracht, heeft een groot deel van de Nederlandse pers er blijkbaar geen problemen mee als marionetten van die extremistische manipulators te fungeren. Alles wat de leugenmachine van Hamas beweert, wordt door deze nuttige idioten voor zoete koek geslikt, in dit geval ook door Frans Timmermans trouwens. Ze verworden daarmee tot de boodschappers van het kwaad, waarmee er, gezien de gevolgen her en der, bloed aan hun handen kleeft. Waar is het aloude principe van hoor & wederhoor? Er is op gênante wijze partij gekozen en daarom denk ik vaker dan ooit terug aan de jaren zeventig."

OK boomer!

,,Ach, meneer heeft geen argumenten meer? Op Twitter discussieerde ik een jaar of tien terug openlijk met Lodewijk Asscher. En wat denkt u? Gaat een oud-verslaggever zich ermee bemoeien, die toen alweer jaren docent journalistiek was. 'Goed nieuws, Lodewijk', zegt-ie. 'Ik ben weer lid van de PvdA'."

Ik noemde je toch een ouwe gek?

,,Ja."

Maak daar maar seniele idioot van.

Het aloude principe van hoor & wederhoor

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**Moddergooien in asieldiscussie EU: ’Goedkope retoriek om te zeggen dat aanslag voorkomen had kunnen worden’**

De Telegraaf.nl

19 oktober 2023 donderdag 6:03 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BUITENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 578 words

**Byline:** Alexander Bakker

**Dateline:** Luxemburg

**Body**

Terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers staat door de terreuraanslag in Brussel opeens hoog op de Europese agenda. De radicale moslim Abdesalem Lassoued, die maandag twee Zweden doodschoot, verbleef na meerdere afwijzingen jarenlang illegaal in België.

De aanslag werpt donderdag een schaduw over de vergadering van EU-migratieministers. Maar als het om de oplossingen gaat, wordt veel gewezen met de vinger naar de ander. Eurocommissaris Margaritis Schinas wijst bijvoorbeeld naar het Europees Parlement, daar ligt een nieuwe terugkeer-richtlijn al jaren stof te happen.

„Het is goedkope retoriek om te zeggen dat het een aanslag had kunnen voorkomen”, reageert hoofdonderhandelaar Tineke Strik. De GL-Europarlementariër hoopt wel dat de aanslag zorgt dat iedereen inziet dat er snel een akkoord moet komen. Een debat over hoelang illegalen mogen worden opgesloten vormt het laatste hete hangijzer.

„Iedereen moet een beetje water bij de wijn doen”, vindt Strik. „Anders blijft het dossier verlamd.” Eurofederalist Sophie in ’t Veld geeft de schuld aan de christendemocraten. Die zijn volgens haar druk met „populistische boodschappen” over migratie, terwijl ze een akkoord over de richtlijn „saboteren.”

CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers reageert als door een wesp gestoken: „In plaats van extreemlinks te helpen om het nog moeilijker te maken om mensen terug te sturen, kunnen de liberalen beter constructief bouwen aan beleid dat werkt. De enige populist is daar als je in de spiegel kijkt, Sophie in ’t Veld.”

Screening

Een strenger Europees asielbeleid, met opvang van kansloze asielaanvragen aan de buitengrenzen en betere screening, is in aantocht. Maar als de EU-onderhandelaars treuzelen over het asielpact dreigt door Europese verkiezingen opnieuw jarenlang uitstel.

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) wil in Luxemburg niet wijzen naar politieke bobo’s. De VVD-bewindsman wijst liever naar de échte wereld. „Het zijn hier niet zozeer de bewindspersonen die om tempo vragen. De bevolking van Europa vraagt aan ons, de lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement om in actie te komen.”

Om naast het eeuwige gekibbel snel iets te doen in de praktijk bedacht demissionair premier Mark Rutte met zijn Italiaanse collega Giorgia Meloni de Tunesiëdeal. Maar onderhandelingen over de afspraken verlopen veel stroever dan verwacht. Voor de Europeanen is het onderdeel over terugkeer een prioriteit, maar de Tunesiërs praten liever over de centen.

Terugsturen

Van der Burg hoopt dat er „over enkele maanden” resultaat komt. Ook Nederland heeft grote moeite met terugsturen van Tunesiërs en ook Nederland heeft enkele duizenden illegalen. „Maar zo erg als in Brussel is het niet”, zegt hij er wel bij. De Belgen slaan na de aanslag opeens een hardere toon aan. „Landen die niet meewerken moeten worden gedwongen”, aldus staatssecretaris Nicole de Moor (Asiel). „Helaas zijn er heel wat landen die nauwelijks meewerken aan terugkeer, Tunesië is daar ook bij.”

Maar op de vraag wanneer het geduld met Tunesië op is, komt geen antwoord van De Moor. Ook Eurocommissaris Schinas geeft na een vraag van De Telegraaf geen helderheid over hoe het nu staat met de Tunesiëdeal. Zijn collega-Eurocommissaris Ylva Johansson zegt „vier jaar lang heel hard gewerkt te hebben” aan terugkeer-afspraken met herkomstlanden. Maar gevraagd naar voorbeelden komt ze op de proppen met Bangladesh en Senegal. Niet de landen waar Nederland veel baat bij heeft.

**Graphic**

Image, Brussel werd deze week opgeschrikt door een man die zei in naam van IS te handelen en twee Zweden doodschoot., ANP/HH

**Load-Date:** October 20, 2023

**End of Document**



**Een totaalverbod op glyfosaat gaat wel ver, waarom zoeken we niet naar een tussenweg?**

de Volkskrant

19 oktober 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Ten Eerste; Blz. 12

**Length:** 557 words

**Byline:** RAOUL DU PRÉ

**Highlight:** De mogelijke schade voor de volksgezondheid geeft de lobby tegen glyfosaat wind in de zeilen. Namens grootverbruiker Nederland zou minister Adema daarin meer initiatief mogen tonen.

**Body**

Volkskrant-commentaar

Glyfosaat is prima spul, als je niet met een akker vol onkruid wil zitten. Anders dan de meeste onkruidbestrijders werkt het middel op vrijwel alle planten, althans die waarmee het direct in aanraking komt. Zodra het op de grond belandt, is het vrijwel meteen niet meer effectief. Ideaal dus in het vroege voorjaar, om de akker 'schoon' te maken voor het nieuw in te zaaien gewas.

Helaas is ook al jaren bekend dat glyfosaat schadelijk is voor bijen, hommels, het waterleven en de bodemflora. Zeker als het in grote hoeveelheden op grote oppervlakten wordt gebruikt. Zoals in Nederland, dat binnen de EU behoort tot de grootverbruikers per hectare.

Natuurorganisaties ijveren daarom al jaren voor een verbod, maar die lobby heeft pas de wind in de zeilen gekregen sinds er ook aanwijzingen zijn dat glyfosaat schadelijk is voor de volksgezondheid. Berichten over een relatie met kanker bleken op geen enkele manier wetenschappelijk onderbouwd, maar sinds enkele jaren wijzen onderzoeken wel op een link tussen glyfosaat en neurologische ziekten zoals parkinson.

Veel is nog onduidelijk, maar alleen al door de suggestie heeft het debat in Nederland een andere wending genomen: in de Tweede Kamer is inmiddels een duidelijke meerderheid ontstaan voor een verbod.

Het demissionaire kabinet is nog niet zo ver, want dat is diep verdeeld. De regeringspartijen VVD en CDA zijn tegen een verbod. Landbouwminister Piet Adema onthield zich onlangs binnen de EU dan ook van stemming over het voorstel om de toestemming voor het gebruik van glyfosaat weer met tien jaar te verlengen. Als die toestemming er niet komt, geldt vanaf volgend jaar een verbod. Maar ook daar stemde Nederland dus niet voor.

Die besluiteloosheid komt de bewindsman te staan op verwijten dat hij is gezwicht voor de landbouwlobby. Nu kan beïnvloeding niet worden uitgesloten, maar het is zeker niet het hele verhaal. Ook onafhankelijke experts waarschuwden de Tweede Kamer dat een totaalverbod geen zin heeft zolang er geen goede alternatieven voorhanden zijn. Andere pesticiden zijn minder effectief en vaak minstens zo schadelijk voor de omgeving. Onkruidbestrijding zonder pesticiden is zo arbeidsintensief dat het voor de meeste akkerbouwers simpelweg geen optie is.

Intussen wordt gewerkt aan betere, niet-chemische alternatieven en blijkt in de praktijk dat het wel degelijk mogelijk is om veel minder glyfosaat in te zetten en toch goede opbrengsten te hebben. Maar die ontwikkeling wordt natuurlijk niet bepaald gestimuleerd als de EU nu maar weer besluit tot tien jaar verlenging van de vergunning. Dan is elke prikkel om het anders aan te pakken voorlopig weer weg.

Een totaalverbod met ingang van komend jaar is het andere uiterste, maar waarom ligt de nadruk niet op de tussenweg: een dwingend Europees afbouwprogramma, met strenge eisen die het gebruik beperken tot de hoogst noodzakelijke hoeveelheden? In Nederland zijn daartoe al stappen gezet, maar als Adema zich daar nu ook zichtbaar voor inspande in Brussel zou hij wat minder de indruk wekken dat ook dit weer vervalt in pappen en nathouden, zoals in het Nederlandse milieubeleid deze eeuw al te vaak is gebeurd.

Als Adema zich zou inspannen voor een afbouw- programma voor glyfosaat, zou hij voorkomen dat dit weer vervalt in pappen en nathouden

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 12

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**Op vreemde bodem ziet Joas Pol van VIOS het bekerduel bij Heino als oefenpot: ‘We zien wel of we een kans krijgen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 04:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 615 words

**Byline:** Herman Nijman

**Body**

Elke week op onze site, de StentorToto. Prominenten uit het regionale amateurvoetbal kijken vooruit naar het aanstaande weekeinde. In aflevering 5: Joas Poll.

Aanvoerder Joas Pol (33) speelt sinds jaar en dag voor VIOS, de derdeklasser uit Vaassen waar coach Maikel Amzand sinds 2011 op de bank zit. Na twee kampioenschappen (2010, 2012) speelden de geelzwarten zes seizoenen in de tweede klasse.

Wedstrijd 1, Oene - Unicum: 2

,,Oene ken ik goed, Unicum wat minder. Met de strakke degradatieregels van dit seizoen zal Oene blij zijn als ze in de derde klasse blijven. Net zoals dat het geval is voor ons. Wat ik van die degradatieregeling vind? Het is pittig, maar je moet het ermee doen.’’

Wedstrijd 2, CSV Apeldoorn - OBW: 1

,,Ook een bekerwedstrijd, zeker? OBW zegt mij niet zoveel, dus CSV Apeldoorn zal die wedstrijd wel winnen. Die club volg ik nog wel, mijn opa was een van de oprichters. Ik heb daar ook vier seizoenen in de jeugd gespeeld. En voor dit seizoen zijn vier jongens van CSV naar VIOS gekomen. Maar dat is niet mijn schuld, hoor. De clubs hebben gewoon een sterke band.’’

Wedstrijd 3, De Graafschap - FC Groningen: 1

,,Dat duel wint De Graafschap, puur gebaseerd op het thuisvoordeel. Je kan wel duidelijk zien dat FC Groningen het na de degradatie nog niet zo goed doet. Het zal er nog steeds onrustig zijn.’’

Wedstrijd 4, Go Ahead Eagles - Sparta: 1

,,Daar heb je twee teams die het opvallend goed doen in de eredivisie. Twee mooie clubs ook. Sparta doet het al een aantal jaren goed en Go Ahead Eagles is ook heel stabiel geworden. Vroeger, toen Jochem de Weerdt daar nog speelde, hadden we een seizoenkaart. Tegenwoordig ga ik nog wel eens naar het stadion, maar als je kleine kinderen hebt, ik heb er twee, wordt dat toch minder.’’

Wedstrijd 5, FC Utrecht - Ajax: 2

,,Echt een degradatieduel dit, haha. Ik ga er alleen toch wel vanuit dat Ajax ooit weer eens een wedstrijdje gaat winnen. Dat zal dan dit duel wel zijn, een saaie 0-1 met amusementswaarde nul. Vroeger sliep ik wel in een Ajax-pyjama, maar die tijden zijn voorbij. Het is bizar om te zien hoe een club uit de subtop van Europa in zo’n korte tijd kan wegzakken naar plaats 16 in de eredivisie. Zo zie je maar weer dat een organisatie, ook zo’n grote club als Ajax, het moet hebben van één of twee individuen. Marc Overmars is weg, en dan gaat er teveel fout.’’

Wedstrijd 6, Chelsea - Arsenal: 2

,,Ik volg het Engels voetbal wel meer dan het Duits voetbal, hoewel Duitsland niet zover weg is voor ons. Chelsea zal niet winnen van Arsenal, want dat is toch een beetje het Ajax van de Premier League. Je kan wel heel veel geld hebben, maar dat zegt dus niet alles. Het gaat er ook om wat je ermee doet. Bovendien is Arsenal de laatste jaren sterk.’’

Wedstrijd 7, Barcelona - Athletic de Bilbao: 1

,,Barcelona is dit seizoen nog wel wisselvallig en ze missen natuurlijk Frenkie de Jong. Maar van Bilbao winnen ze wel, gok ik.’’

Over de eigen wedstrijd, Heino - VIOS Vaassen (za 14.00 uur)

,,Dit had een leuke bekerwedstrijd kunnen zijn, als het een thuiswedstrijd voor ons was geweest. Nu gaan we gewoon proberen om zo lang mogelijk de nul vast te houden, en maar zien of we zelf ook een kans krijgen. We hebben in het verleden wel een paar mooie bekerwedstrijden gespeeld. Op eigen veld tegen NSC of Sparta Nijkerk, toen we lang hoop hadden op een mooie uitslag. Dat maakt het dan leuk. Maar de poulewedstrijden voor het seizoen hebben we ook puur als oefenduels beschouwd. Ik denk wel dat we met het sterkste elftal spelen. Dan sta ik erin, ja. Ik sla niet over als het niet hoeft.’’

Tussenstand

1. Lauri Weijkamp (Be Quick’28), Carl Aventurin (Zeewolde) 3 goed.

3. Arjen Postma (Flevo Boys), Daan Hento (Witkampers) 2 goed.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Nog maandenlang kans op ongekende stroomstoring rond Doorn: zo zijn de gevolgen te beperken**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 09:54 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 662 words

**Byline:** Maaike Kooistra

**Body**

Rondom Doorn bestaat de komende maanden nog steeds een kans dat zeker 12.000 huishoudens te maken krijgen met een stroomstoring van ongekende omvang. Reden voor netbeheerder Stedin om bewoners van het bedreigde gebied een serie tips te geven voor áls er iets gebeurt. De situatie én (mogelijk) wat geruststelling in vijf vragen.

Wat was er ook alweer aan de hand?

Aan de Amersfoortseweg in Doorn staat een hoogspanningsstation. In dat bakstenen gebouwtje staan twee enorme transformatoren, die er voor zorgen dat de stroom die daar met 50.000 volt binnenkomt, wordt omgeschakeld naar kleinere transformatoren, zodat die uiteindelijk naar de klanten in de omgeving kan worden gebracht. De ene transformator is de backup voor de andere. Maar nu er een kapot is, is die backup er niet meer. En reparatie is pas mogelijk als netbeheerder Stedin daarvoor een vergunning krijgt

Waarom is dat erg?

Vanuit het transformatorhuis wordt stroom verzekerd voor Doorn, Leersum en Maarn, inclusief het gemeentehuis van Utrechtse Heuvelrug, enkele grote zorginstellingen, bedrijvigheid, scholen en heel veel huizen in het gebied. Als zich nu een storing voordoet in de nog werkende transformator, zal het hele gebied langdurig zonder stroom zitten. En daar gaat dan een groter gebied iets van merken. Dan worden namelijk schakelstations in onder meer Wijk bij Duurstede, Veenendaal en Leusden zwaarder belast om de schade op te vangen. Met opnieuw kans op storingen, ook daar.

Waarom wordt er dan niet gewoon gerepareerd?

Om de transformator te kunnen repareren moet Stedin het dak openen, van het bakstenen gebouwtje en het gevaarte eruit takelen om elders te laten repareren. Maar dat mag niet zomaar, nu na een eerste onderzoek blijkt dat de vleermuis zich op zijn plek voelt in het trafohuisje. En die is in Nederland beschermd. Pas als de netbeheerder alle nodige maatregelen heeft genomen om het beestje veilig te stellen, kan een vergunning voor de reparatieklus volgen, aldus de provincie. Stedin gaat er daarmee vanuit dat dat er pas begin volgend jaar in zit.

Wat is de kans dat het voor die tijd mis gaat?

Daarover maakte regiodirecteur Warmold ten Zijthoff eerder dit jaar al een inschatting. ,,Het net is ontzettend stabiel en veilig in Nederland met een leveringszekerheid van 99,9 procent: de kans op storingen is normaal gesproken verwaarloosbaar”, zei hij. ,,Maar hier is de kans dat zich dit jaar een grote storing voordoet 8 procent en dat vind ik best een fors risico.”

Hoe kunnen mensen zich voorbereiden?

Telefooncentrales kunnen uitvallen, mobiele telefonie raakt overbelast of valt na een paar uur helemaal uit, cv-installaties werken niet meer of de druk in de waterleiding kan wegvallen. Het is het crisis-scenario dat Stedin voor zich ziet als er toch iets gebeurt. Van te voren is het daarom goed om te bedenken welke essentiële zaken op stroom werken, benadrukte het bedrijf daarom recent in een brief aan bewoners rond het hoogspanningsstation. Denk aan medische apparatuur. Wie die gebruikt doet er goed aan nu al te overleggen met een medisch contactpersoon. Ook iets voor nu: eventueel een noodpakket samenstellen met daarin drinkwater en eten dat lang houdbaar is, een zaklamp en een opgeladen powerbank om een mobieltje op te laden.

En als zich echt een grote storing voordoet?

Dan is het slim om de stekkers uit stopcontacten te halen om te voorkomen dat apparaten schade oplopen op het moment dat de stroom weer terugkomt, tipt de netbeheerder. Bij kou is het bovendien belangrijk eraan t denken om ramen en deuren dicht te houden, omdat de verwarming dus waarschijnlijk niet meer werkt. En zo vraagt Stedin: Loop in dat geval even langs bij mensen die misschien hulp nodig hebben.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, (met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Bestraffen benzine-auto onredelijk als geen laadpaal beschikbaar is**

De Telegraaf.nl

19 oktober 2023 donderdag 5:15 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** OPINIE

**Length:** 229 words

**Body**

Het netwerk voor elektriciteit is propvol. De vraag naar stroom is zó groot dat het netwerk geen nieuwe klanten aankan. Er staan al bijna 7000 bedrijven op de wachtlijst.

Demissionair minister Jetten (D66) komt nu, samen met het bedrijfsleven dat netwerken aanlegt, met een pakket maatregelen om dit nijpende probleem op te lossen. Zo krijgen bouwers meer vrijheid om masten te plaatsen, bedrijven worden gestimuleerd om de vraag naar stroom te spreiden. Maar het kabinet overweegt ook draconische maatregelen waarbij bedrijven af en toe minder stroom krijgen.

Natuurlijk moet er haast worden gemaakt met de uitbreiding van het stroomnet. Maar hier past ook de constatering dat het wel érg laat is; al jarenlang bestaat dit probleem en nu pas is er een noodplan. En de ellende is er niet alleen voor de bedrijven, ook burgers lopen vast. Gezinnen kunnen de stroom van hun zonnepanelen niet kwijt, omdat het stroomnet te vol zit.

Bovendien ligt in delen van het land het gevaar op de loer dat er te weinig capaciteit is voor bijvoorbeeld laadpalen. Dat moet voldoende reden zijn om te stoppen met het wegpesten van de benzine-auto door verbodsregels en fiscale straffen. Het bestraffen of verbieden van een benzine-auto is onredelijk als er voor het alternatief, de elektrische auto, geen laadpaal beschikbaar is. Dat moet zelfs minister Jetten van de redelijke partij D66 begrijpen.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Joodse koepel: tientallen leerlingen willen overstappen naar Joodse school**

NRC.nl

oktober 19, 2023 7:05 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 762 words

**Byline:** Claudia Kammer

**Highlight:** Onder ouders van Joodse kinderen op niet-Joodse scholen heerst bezorgdheid. Na pesterijen zouden ze hun kinderen van school willen halen.

**Body**

Bij het Centraal Joods Overleg (CJO) zijn ze „ontzettend geschrokken”. Volgens voorzitter Chanan Hertzberger willen „tientallen” Joodse ouders hun kinderen vanwege de veiligheid laten overstappen naar een Joodse school. Zes kinderen zouden dat inmiddels hebben gedaan.

Er zijn in Nederland drie Joodse scholen, gevestigd in Amsterdam. Een basisschool, een school voor voortgezet onderwijs en een combinatie van beide. De Joodse scholen doen zelf geen uitspraken over de situatie, vanwege de veiligheid. Ze verwijzen naar het CJO. Voorzitter Hertzberger vertelt dat de stroom aanmeldingen zorgt voor praktische problemen: „Met aantallen leerkrachten, de grootte van klassen, dat soort dingen.” Van welke scholen de kinderen afkomstig zijn, weet hij niet.

**Scholen een dag gesloten**

De gemeente Amsterdam kan de aantallen die het CJO noemt niet bevestigen. „Wij hebben nu nog geen zicht op de aantallen van instroom of overplaatsing”, laat wethouder Marjolein Moorman (PvdA, Onderwijs) weten. Wel is bij de gemeente bekend dat er ook Joodse kinderen terugkeren uit Israël die een school zoeken in Nederland. Het zou gaan om zo’n vijftien kinderen. Volgens het CJO zijn die niet meegeteld bij de „tientallen” kinderen die binnen Amsterdam willen overstappen naar een Joodse school.

De zorgen van Joodse ouders zijn een weerspiegeling van wat er leeft in de Joodse gemeenschap, zegt Hertzberger. „De situatie in Israël leeft natuurlijk heel erg, maar wat ook heel erg leeft, is de vraag: zijn Joden nog wel veilig in Nederland? Vorige week was er die oproep tot jihad.” Hij doelt op dedie vanuit Qatar alle moslims opriep de Palestijnen te steunen in hun strijd tegen Israël.

Vrijdag gingen in veel landen sympathisanten van de Palestijnen de straat op.. Niet omdat ze onveilig waren, schreven ze aan de ouders, „maar omdat we erkennen dat het gevoel van veiligheid net zo belangrijk is”., nadat de gemeente Amsterdam had toegezegd de beveiliging op te voeren.

**Palestijnse vlaggen**

dat er „geen aanleiding is het dreigingsniveau te verhogen”. Wel zei demissionair premier Mark Rutte dat het kabinet „zeer alert” is op de veiligheid van de Joodse gemeenschap in Nederland.

Hertzberger: „Je hebt demonstraties, je hebt mensen die met Palestijnse vlaggen door de straten rijden, die daar foto’s maken. Mensen zijn al bang, en als je kind dan in een niet-Joodse omgeving zit… Er zijn in Nederland zo weinig Joden dat Joodse kinderen altijd de minderheid zijn in de school, behalve natuurlijk op de Joodse school. Dat is zwaar.”

Het CJO krijgt berichten van pesterijen tegen Joodse kinderen. „Kinderen brengen de Hitlergroet, hebben het over ‘kankerjoden’ of zeggen: jullie vermoorden Arabieren. Je hebt kinderen die daar tegen kunnen, maar er zijn ook kinderen die dat niet trekken.” Wat schijnend is, zegt hij, is dat dit ook Joodse kinderen overkomt die bijvoorbeeld in Groningen wonen. „Die kunnen niet overstappen.”

Zowel de Amsterdamse onderwijswethouder Moorman als minister Mariëlle Paul (VVD), verantwoordelijk voor het primair en voortgezet onderwijs, laten weten dat zij de signalen over pesterijen van Joodse kinderen kennen. „Discriminatie, racisme en antisemitisme zijn onaanvaardbaar”, zegt Moorman in een verklaring. „Wij horen en herkennen al langer deze geluiden. Daarom zijn we hier veelvuldig over in contact met scholen.” De wethouder gaat vrijdag op bezoek bij twee Joodse scholen.

Minister Paul noemt het „vreselijk en volstrekt onacceptabel als leerlingen worden gepest, bedreigd of zich onveilig voelen in de klas. Als dat ertoe leidt dat leerlingen (denken aan) overstappen naar een andere school, is dat natuurlijk heel verdrietig.” Ook het ministerie weet niet om hoeveel kinderen dit gaat.

Paul wijst erop dat scholen verplicht antipestbeleid moeten hebben en ervoor moeten zorgen dat alle leerlingen zich vrij en veilig voelen. „De school moet in alle omstandigheden een veilige plek zijn.” En ze spreekt haar waardering uit voor scholen en leraren die er „juist in deze periode in slagen het moeilijke gesprek in de klas te voeren”. „Als zo’n gesprek schuurt, is dat niet erg. Maar een gesprek mag nooit overgaan in bedreigingen, pesten, racisme of antisemitisme.”

Lees ook dit artikel: ‘Zijn jullie oké?’ vraagt de leraar. ‘Nee’, antwoordt een leerling

*Correctie (19 oktober 2023): in een eerdere versie stond dat Joodse kinderen die terugkeren uit Israël en een school zoeken in Nederland volgens het CJO wél worden meegeteld bij de „tientallen” kinderen die binnen Amsterdam willen overstappen naar een Joodse school. Dit is niet het geval en dat is gecorrigeerd.*

**Load-Date:** October 20, 2023

**End of Document**



**Wel dure nieuwe huizen, maar Jos Israel ziet woningnood in Lochem alleen maar groter worden**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 03:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 442 words

**Byline:** Niek Verhoeven

**Body**

Wél zes dure nieuwbouwappartementen aan de Deventerweg in Laren, maar waar blijven in de gemeente Lochem de goedkope en betaalbare woningen? De fractie van de PvdA heeft op die vragen naar eigen zeggen ‘zeer onbevredigende antwoorden’ gekregen en vraagt zich af of het gemeentebestuur de woningnood wel serieus neemt.

Dat in hartje Laren een compleet nieuw complex wordt gerealiseerd met appartementen die beginnen bij een koopprijs van 4 ton, dat gunt Jos Israel de toekomstige bewoners nog wel. Maar de fractievoorzitter van de Lochemse PvdA mist in zijn gemeente wél plannen in andere segmenten.

,,We gunnen iedereen woningen. Maar we zagen voor welke prijs ze te koop staan. Keer op keer worden er geen betaalbare woningen in Lochem en Laren gebouwd. We zien veel plannen voor dure woningen voorbijkomen. Het lijkt dat het college het niet wil snappen’’, zegt hij op geïrriteerde toon.

Veertien nieuwbouwwoningen en -appartementen

Die frustratie klonk ook door in de vraag die Israel onlangs stelde aan het college van burgemeester en wethouders. Hij vroeg zich af hoe het college ervoor zorgt dat naast deze dure nieuwbouwappartementen aan de Deventerweg 12 in Laren, er ook veertien nieuwbouwwoningen en -appartementen (huur en koop) worden gerealiseerd. ‘In het segment betaalbaar en middelduur.’

Er zijn hier partijen die vinden dat woningbouw geld moet opleveren. Maar er mag ook best geïnvesteerd worden

Hoe Israel aan dat getal van veertien woningen komt? ,,In de woonvisie staat uitgeschreven hoe de verhoudingen moeten zijn: 30 procent dure woningen en 70 procent goedkoop of middelduur. Dan moeten tegenover zes nieuwe huizen dus veertien woningen in het goedkopere segment staan. Dat is een eenvoudig rekensommetje. Die missen we dan en dat geeft irritatie. Het college levert niet.’’

Geen sturing mogelijk

Op de vraag van Israel gaf de gemeente overigens ook een antwoord, zij het heel kort. Lochem gaat niet voor die veertien woningen zorgen, is te lezen. ‘Bij woningbouwplannen die passen binnen het bestemmingsplan is geen sturing mogelijk op eigendom en prijsklassen.’

De fractievoorzitter van de PvdA is teleurgesteld in die reactie. ,,We kunnen hier niks mee, maar blijven het aan de kaak stellen. We vragen keer op keer: schiet nou op. Kijk ook naar de tiny houses waar maar geen locatie voor is. Ze doen het gewoon niet.’’

Een oplossing is volgens hem niet al te moeilijk. ,,Begin met de erkenning dat de focus op betaalbare woningen moet komen te liggen. Er zijn hier partijen die vinden dat woningbouw geld moet opleveren. Maar er mag ook best geïnvesteerd worden. De woningnood wordt zo alleen maar groter en de doorstroming loopt vast.’’

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Brandweer test weghalen paaltjes**

Het Parool

19 oktober 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Amsterdam; Blz. 14

**Length:** 243 words

**Byline:** MARC KRUYSWIJK

**Body**

De brandweer zal de komende tijd gaan oefenen met het zo snel mogelijk verwijderen van de paaltjes in de westelijke grachtengordel. Volgens verkeerswethouder Melanie van der Horst wordt het daarna makkelijker om de paaltjes te passeren.

Omdat brandweermensen op de eerste dag van het Palenplan de paaltjes niet loskregen, duurde het veel te lang voordat twee brandweerauto's van de Korte Prinsengracht naar de Noordermarkt konden rijden. De VVD stelde hierover vragen tijdens een vergadering in de raad.

De brandweermannen, die geen spoedgeval hadden, stonden te vloeken en te tieren om in totaal acht paaltjes te verwijderen, wat alleen met veel moeite lukte. "Het is dat er in dit geval geen spoed is, maar stel je voor dat er wel brand is en wij staan hier te kloten met paaltjes voordat we kunnen doorrijden. Dan hangen daar op de gracht de mensen wel met hun nageltjes aan de kozijnen. Dit is onverantwoord, als dit verdergaat gaan er doden vallen."

Van der Horst zei dat ze 'veel begrip' had voor de brandweerlieden en hun frustratie begreep. Volgens haar zou de brandweer hebben aangegeven geen probleem te zien. "Wat we wel gaan doen, is nog eens kijken en samen de hele procedure oefenen. Dat het qua proces goed gaat."

De wethouder zei ook geen dagelijkse updates naar de gemeenteraad te willen sturen, iets waar de VVD wel om vroeg. "Ik wil het monitoren graag overlaten aan waar het hoort: het stadsdeel."

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 14

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**Ook Breda wacht Palestina-manifestatie: ‘De hele bijeenkomst moet een lieve uitstraling hebben’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 06:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 517 words

**Byline:** Nico Schapendonk

**Body**

De Grote Markt in Breda is komende zondag het startpunt voor een ‘manifestatie tegen geweld en voor de vrijheid van Palestina’. Sjoukje Rietbroek, een van de initiatiefnemers van de groep Hart voor Palestina, vertelt wat de stad te wachten staat.

Hoeveel mensen komen er naar de demonstratie?

,,Dat is lastig in te schatten. Er is veel aan de gang en in Rotterdam en Den Haag zijn óók demonstraties. Maar ik reken toch op minstens driehonderd mensen, want we zijn ook de enige demonstratie in Brabant.”

Wat gaat u doen om de demonstratie geweldloos te laten verlopen?

,,We hebben het liever over een manifestatie dan over een demonstratie, met een ingetogen karakter. De hele bijeenkomst moet een lieve uitstraling hebben.”

Is er ruimte voor een tegengeluid tijdens de demonstratie?

,,Als er tegendemonstranten zijn, dan gaan we daar niet op in. De boodschap is: laat je niet provoceren. We vinden het afschuwelijk wat Hamas heeft gedaan. Dat staat buiten kijf en dat veroordelen we. Maar dit gebeurt na 75 jaar onderdrukking van het Palestijnse volk. Dat heeft even veel recht op een eigen land, zonder dat dit overigens ten koste moet gaan van de joodse gemeenschap.”

Stel dat er antisemitische leuzen worden geroepen, wat denkt u daar dan aan te doen?

,,Dat willen we absoluut niet, dus daar zijn we heel alert op. Als het gebeurt, dan grijpen we meteen in.”

Zijn Hamas-vlaggen verboden?

,,Die worden niet getolereerd tijdens de manifestatie. We willen niet provoceren. Daarom blijven we ook uit de buurt van moskeeën en synagogen. Wat er nu gebeurt, staat los van het geloof.”

Is er overleg geweest met burgemeester Paul Depla?

,,Daar zijn we druk mee bezig. We hebben de manifestatie in ieder geval gemeld. Eigenlijk gaat het vooral over de vraag of we een podium mogen plaatsen.”

Wie regelt de beveiliging tijdens de demonstratie?

,,Het is aan de politie om het veilig te houden. We hebben veel geleerd van de acties van Extinction Rebellion op de A12 in Den Haag. Daarom is er iemand van ‘sfeerbeheer’, die de boel in de gaten houdt. Zelf onderhoud ik de contacten met de politie.”

Bent u niet bang dat deze demonstratie bijdraagt aan een verdere polarisatie binnen Nederland?

,,We willen onze stem laten horen en op een vredelievende manier met mensen het gesprek aan gaan. We hebben het wel over drie miljoen mensen die geen rechten hebben. Zij vragen ons: laat van je horen.”

14.00 uur

De manifestatie start om 14.00 uur op de Grote Markt en eindigt om 16.00 uur in het Valkenberg. Er zijn verschillende sprekers, onder wie Watheq Asaadeh, woordvoerder van de Palestijnse gemeenschap in Nederland, Yuval Gal, kandidaat Tweede Kamer BIJ1, en Nadia Benaissa van de stichting Kifaia.

De gemeente Breda laat weten ‘in gesprek te zijn met de organisatie om ervoor te zorgen dat de demonstratie goed georganiseerd kan plaatsvinden’.

Dana de Windt, secretaris van de Nederlands Israëlitische Gemeente in Breda, zegt dat ‘demonstreren een democratisch recht is': ,,Maar antisemitisme en oproepen tot haat en vernietiging van de staat Israël zijn dat niet. Ik hoop dat er op wordt toegezien dat dit laatste niet gebeurt.”

**Load-Date:** October 20, 2023

**End of Document**



**Europese Unie worstelt met reactie op drama in Gaza en Israël**

De Telegraaf

19 oktober 2023 donderdag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BUITENLAND; Blz. 14

**Length:** 539 words

**Byline:** Alexander Bakker

**Body**

door Alexander Bakker

Straatsburg - De kritiek op hoe de Europese Unie worstelt met Israël en Gaza zwelt aan. Tijdens een debat in het Europees Parlement moesten verschillende EU-kopstukken het ontgelden.

De afgelopen weken stuurde Brussel verschillende boodschappen de wereld in. Het ene moment dreigt de EU alle geldstromen richting de Palestijnen de bevriezen om vervolgens een paar dagen later juist de hulp richting Gaza te verdriedubbelen.

EU-kopstuk Ursula von der Leyen wordt door sommige lidstaten verweten dat ze tijdens haar bezoek aan Israël te kritiekloos was. Haar Brusselse aartsrivaal Charles Michel (Europese Raad) belegde een paar dagen later een digitale top van regeringsleiders om extra luid te verkondigen dat Israël zich aan internationaal recht moet houden.

En terwijl leiders als Mark Rutte, Emmanuel Macron en Olaf Scholz oproepen dat er na de aanval van terreurorganisatie Hamas geen 'ja maar' mag zijn, lijkt EU-buitenlandchef Josep Borrell er een kunst van te maken om achter elke steun voor Israël een komma te plaatsen ten gunste van de Palestijnen.

Het Europees Parlement heeft genoeg van de chaos, zo bleek woensdag tijdens een debat over de aanval van Hamas op Israël. ,,Het gerommel van de afgelopen weken moet stoppen", eist voorman Stéphane Séjourné van de Europese liberalen. ,,Er is een eensgezind geluid in Europa nodig."

De extreemlinkse Europarlementariër Manon Aubry is vooral woedend op Von der Leyen: ,,U heeft de stem van de EU verdraait met uw onvoorwaardelijke steun aan Israël. Hoe kunt u een blanco cheque geven aan de Israëlische premier? U moet met de fakkel van de vrede de wereld rondgaan."

Manfred Weber, chef van de Europese christendemocraten en partijgenoot van Von der Leyen, juicht het recente bezoek aan Israël juist toe. ,,We staan aan de kant van Israël. Geen mitsen en maren", zegt de Duitse CSU-politicus. ,,Ik was verrast dat de Europese Raad er tien dagen over moest doen om tot een EU-standpunt te komen. En onze buitenlandchef gaat op zo'n moment naar China. Hij is nog nooit in Israël geweest om een vredesproces op poten te zetten."

Von der Leyen reageerde niet op de kritiek, ze verliet voortijdig het debat om terug te vliegen naar Brussel. JA21-Europarlementariër Michiel Hoogeveen vindt de communicatie een rotzooitje: ,,Dit laat zien dat het gemeenschappelijk buitenlandbeleid een papieren tijger is."

SGP'er Bert-Jan Ruissen probeerde ondertussen nog steun te verzamelen om de geldkraan naar de Palestijnen deels dicht te draaien. ,,Miljoenen hebben we overgemaakt aan de Palestijnse Autoriteit, terwijl diezelfde autoriteit terrorisme faciliteert door royale salarissen uit te betalen aan familieleden van omgekomen terroristen bijvoorbeeld", aldus de SGP'er. ,,En wat te denken van de waterleidingen, betaald met EU-geld, die Hamas gebruikt om bommen mee te maken?"

Het leverde hem applaus op in de zaal. Maar niet van de linkse Spanjaard Josep Borrell: ,,Stop met het vertellen van onwaarheden over de subsidies. We controleren het goed." Richting de christendemocraten zegt de buitenlandchef: ,,Ik hoop naar Israël te reizen, maar dan moet ik ook naar de Palestijnse hoofdstad Ramallah kunnen."

'Eensgezind geluid is nu noodzakelijk'

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**



**Raadsvragen GroenLinks over benadeelde huishoudens die recht hadden op toeslagen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 03:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 185 words

**Byline:** Dennis l'Ami

**Body**

De Alphense GroenLinks-fractie wil van het gemeentebestuur weten waarom huishoudens met meerdere uitkeringen slechts over de laatste twee jaar worden gecompenseerd voor misgelopen toeslagen.

Dat huishoudens die het al niet breed hebben door een ‘weeffout’ in het systeem sinds 2016 benadeeld worden omdat ze toeslagen mislopen, is al langer bekend. Dat er nog altijd geen oplossing voor deze groep is, noopt de politiek dan ook tot bijzondere oplossingen.

Voor gemeenten, en dus ook voor Alphen, geldt bijvoorbeeld dat zij inwoners die getroffen zijn kunnen compenseren over de laatste twee jaar. GroenLinks wil nu van de gemeente weten of het Rijk de overige jaren jaren, van 2016 tot en met 2021, gaat compenseren.

Uit onderzoek van de gemeente Alphen blijkt dat er 29 benadeelde gezinnen binnen Alphen wonen die in aanmerking komen voor compensatie, waarvan er sinds september vier zijn benaderd. Dit lage aantal houdt verband met het feit dat er pas onderzocht kan worden op hoeveel compensatie de huishoudens recht hebben als ze daar toestemming voor geven. GroenLinks wil van de gemeente horen of dit klopt.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Hoe een geheim rapport toch openbaar werd en weggelakte passages zichtbaar werden met een keukenmesje**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 05:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 575 words

**Byline:** Kim Spanjers

**Body**

HILVARENBEEK - De inwoners van Hilvarenbeek moesten burgemeester Evert Weys maar geloven dat er niets geks was gebeurd bij een gronddeal in Diessen. Want een rapport dat tot die conclusie kwam, bleef geheim. Tot nu. Het BD kreeg inzage, maar niet zonder slag of stoot. En de door de gemeente weggelakte passages? Een keukenmesje brengt uitkomst.

De geruchtenmachine werkte op volle toeren toen begin 2021 duidelijk werd dat de zoon van raadslid André Fouchier een kavel kon kopen aan de Gulden Akker in Diessen. Het was onderdeel van een gronddeal. De gemeente kon dan twee kavels van vader en zoon Fouchier kopen in het toekomstige gebied voor woonwijk Vroonacker 4.

Die geruchtenmachine moest op twee manieren de kop worden ingedrukt. Op de eerste plaats, en daar was de gemeenteraad het hartgrondig mee eens: het hele proces moest transparant worden. Punt twee: burgemeester Weys liet een onderzoek doen naar de gronddeal. Dat hij vervolgens wel geheim hield, behalve voor de gemeenteraad. Reden voor het BD om een beroep te doen op de Wet open overheid (Woo). Die wet bepaalt dat overheidsinformatie openbaar is, op enkele uitzonderingen na.

Nemen we openheid en transparantie serieus of toch maar even niet als dat ons niet uitkomt?

Wil Vennix (VVD) trok die geheimzinnigheid in een gloedvol betoog in twijfel tijdens de gemeenteraad van 8 juni. Toen werd het woo-verzoek van het BD behandeld. ,,Nemen we openheid en transparantie serieus of toch maar even niet als dat ons niet uitkomt?”, vroeg hij zich af. Want inwoners konden niet controleren waar de conclusie van het rapport op is gebaseerd. Er was geen aanleiding om te twijfelen aan de integriteit van de betrokkenen. Meer kwam niet naar buiten.

,,Dit brengt ons wel in een zeer lastige positie. Wij krijgen met grote regelmaat vragen van inwoners hoe het nou zit, wat er precies gebeurd is en hoe dit heeft kunnen gebeuren”, zei Vennix. ,,Op al deze vragen kunnen wij echter totaal geen antwoord geven, gelet op de opgelegde geheimhouding.”

De VVD stemde tegen het feit dat het rapport geheim bleef. Na een schorsing kwam HOI Werkt terug op hun eerste beslissing en ging toch akkoord met openbaarheid, waardoor er een meerderheid ontstond. Het duurde vervolgens nog vier maanden voordat het zover was.

In het rapport zijn namen en cijfers weggelakt, onder meer met Tipp-ex. Dat mag overigens met bepaalde gegevens. Wat blijkt: die is met een keukenmesje vrij eenvoudig weg te schrapen. Zo worden namen en cijfers toch zichtbaar. Het maakt het rapport meteen makkelijker te lezen. Wie zegt wat wanneer? Welke bedragen zijn afgesproken? Met wat krassen worden details onthuld.

Na alle publicitaire, sensatie-zoekende ellende in het BD

Zo werd duidelijk dat de berichtgeving in het BD verkeerd is gevallen bij raadslid André Fouchier: ,,Na alle publicitaire, sensatie-zoekende ellende in het BD, is het fijn om te lezen hoe direct betrokkenen over mijn rol in deze denken”, schrijft hij na lezing van het rapport.

Waarom deze passage is weggepoetst met Tipp-ex, is niet duidelijk. Met een mesje wordt bijna alles leesbaar. Zoals ook het zinnetje over vader en zoon Fouchier. Die na een verschil van mening de extern adviseur laten weten dat ze wel contact opnemen met wethouder Leon van de Moosdijk. ‘Vergelijk het met een klein kind dat bij moeder niet zijn zin krijgt en naar vader loopt’, schrijft de adviseur.

Uiteindelijk gaat de deal niet door.

Hoe kwam de omstreden deal tot stand? Lees dat hier.

**Load-Date:** October 20, 2023

**End of Document**



**Ramkraak bij Etos in Kerkdriel: Tassen vol scheermesjes en parfum gestolen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 12:24 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 359 words

**Byline:** Brigit Groeneveld

**Body**

KERKDRIEL - Bij drogisterij Etos op het Mgr. Zwijsenplein in Kerkdriel is in de nacht van woensdag op donderdag een ramkraak gepleegd. De daders gingen er vandoor met tassen vol scheermesjes, flesjes parfum en elektrische tandenborstels.

Bij de ramkraak is een personenauto gebruikt. Daarmee zijn de deuren aan het Zwijsenplein opengebeukt. Volgens Etos-eigenaar Wim van den Oord gebeurde dit 's nachts rond 02.00 uur. ,,De alarmcentrale belde dat het inbraakalarm afging”, legt hij uit. ,,Ik ben er meteen heen gegaan, maar toen waren de daders al gevlogen. Dit gaat zo snel, ze zijn misschien twee minuten binnen geweest. De auto is later verderop in Kerkdriel teruggevonden, aan de Ipperakkeren.”

Ze wisten precies waar ze moesten zijn

De totale schade heeft Van den Oord nog niet in beeld. ,,Maar ik denk dat de schade aan de pui groter is dan de waarde van de spullen die gestolen zijn. De deuren zijn vernield en moeten vervangen worden. Dat zal wel even duren. Tot die tijd maken we een noodvoorzieningen en is deze ingang dicht. De winkel is wel gewoon open. We hebben gelukkig ook een ingang in de winkelpassage dus daar kunnen onze klanten gebruik van maken.”

Van den Oord vermoedt dat de daders geroutineerd zijn. ,,Het ging heel snel en ze wisten precies waar ze moesten zijn om de dure artikelen te pakken. De buit zal denk ik meteen doorgaan naar de zwarte handel. Want wat moet je anders met zoveel scheermesjes en parfum?” Het is niet de eerste keer dat Van den Oord in zijn winkel de scherven bij elkaar moet vegen. ,,Ik heb ook supermarkten gehad en daar is het ook wel eens gebeurd. Toen ging het om sigaretten.”

Het kan ook anders lopen

Bij de ramkraak is niemand gewond geraakt. ,,Ik vond het niet erg dat de daders al weg waren toen ik kwam", zegt Van den Oord. ,,Wij hebben hier een paar jaar geleden gezien dat het ook heel anders kan lopen.”

In december 2016 was er op hetzelfde plein een ramkraak bij de ReadShop. De eigenaar van de winkel heeft de overvallers toen overlopen, kreeg klappen en belandde in het ziekenhuis. Tot overmaat ontstond er door die ramkraak ook een grote brand, die meerdere winkels en woningen in de as legde.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Mainelaan in Eindhoven moet het doen met bestaande bouwplannen, ondanks bezwaren uit de buurt**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 07:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 451 words

**Byline:** Karin Rosendaal

**Body**

EINDHOVEN - Teleurgesteld zijn de bewoners van de Mainelaan in de Eindhovense wijk Achtse Barrier. Ze voelen zich niet serieus genomen door burgemeester en wethouders. Die reageerden onlangs op raadsvragen van het CDA over de nieuwbouwplannen in hun straat.

,,B en W luistert niet naar de omwonenden. Luisteren misschien wel, maar ze doen er niets mee. Participatie met buurtbewoners is een schijnvertoning”, zegt buurtbewoner Gerard Landsweers

De bewoners hadden verwacht mee te kunnen praten over de te bouwen woningen in hun straat. Op het braakliggende terrein in de Mainelaan in de Achtse Barrier, waar ooit de afgebrande basisschool Onder de Wieken stond, komen sociale huurwoningen van woningcorporatie Trudo.

Frustratie bij omwonenden

In juni werd al duidelijk dat omwonenden gefrustreerd waren. Ze zijn niet tegen de bouw van woningen, maar vragen onder meer om meer woningen voor senioren, bouw die beter past bij de omliggende bebouwing en oplossingen voor parkeeroverlast. Volgens hen is er geen sprake van een participatieproces. In hun gesprekken met de gemeente en het projectteam van Trudo kwamen ze geen stap verder. Ze kregen geen antwoorden op hun vragen en wijzigingsvoorstellen.

Raadslid Remco van Dooren (CDA) stelde hierover vragen aan burgemeester en wethouders (B en W). Uit hun antwoorden blijkt dat ze achter de keuze van Trudo staan en dat het participatieproces volgens de regels is verlopen. Trudo heeft al toezeggingen gedaan. Jongeren uit de wijk krijgen voorrang, vitale senioren komen ook in aanmerking en er wordt gekeken naar extra parkeergelegenheid. Verder komen er geen aanpassingen van het plan.

‘Te laat in gang gezet’

Landsweers: ,,Trudo had veel eerder moeten beginnen met het overleg met omwonenden. Het participatieproces is te laat in gang gezet. Het plan was al tot de finesses uitgewerkt.”

,,Wij hadden voorgesteld om jongeren uit de Achtse Barrier die nog thuis wonen, voorrang te geven zodat zij in hun eigen wijk blijven wonen. Het is goed dat Trudo en de gemeente dit willen doen. Wel vinden we het teleurstellend voor de omwonenden dat er niet óók woningen komen voor de senioren uit de buurt, want zo zouden de huizen vrijkomen voor gezinnen. Er blijven daarnaast zorgen over parkeren. We hopen dat de gemeente en inwoners in de zienswijzeprocedure tot een gedragen oplossing komen. Want de bewoners geven aan dat er nu al parkeeroverlast is”, aldus Van Dooren.

De wijkbewoners hebben tot nu nog geen terugkoppeling ontvangen. Ze leggen zich zeker niet neer bij de plannen. Zij hebben een zienswijze met hun bezwaren en advies ingediend. ,,We verwachten er niet veel van, maar we wachten af en daarna stappen we eventueel naar de rechter”, sluit Landsweers af.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Gemeente Etten-Leur hoopt er nog steeds uit te komen met eigenaar winkelcentrum: ‘We zijn nog in gesprek’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 06:10 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 457 words

**Byline:** Hélène Schenk

**Body**

ETTEN-LEUR - ,,We willen dat er rekening gehouden wordt met de belangen van omwonenden en ondernemers uit het winkelhart van Etten-Leur”, zegt wethouder Ger de Weert. Hij ziet nog steeds ‘mogelijkheden om er uit te komen’ met de eigenaar van het winkelcentrum.

Onlangs zijn weer vier sessies geweest, voornamelijk met ondernemers uit het centrum. Bijeenkomsten die, net als bij de vorige - waarbij ongeveer tachtig bewoners aanwezig waren - informatie en suggesties opleverden waarmee Etten-Leur een visie maakt op de toekomst van het centrum. Binnenkort is er een laatste sessie, dan met de vastgoedeigenaars.

Markt autoluw

Wat duidelijk is, is dat de vergroening van het winkelhart - nu vrij ‘stenig’ - prioriteit heeft. Zoals er ook een brede wens leeft de Markt autoluw of - helemaal autovrij en aantrekkelijker te maken, de horeca meer ruimte te geven en het aanbod aan winkels meer divers te maken. Wat niet wil zeggen dat het aanbod nu al niet als ‘ruim voldoende’ ervaren wordt. Maar wat meer speciaalzaken en meer ruimte voor lokale ondernemers zijn wensen die vaker voorbijkwamen.

Dan is er ook de behoefte aan meer diversiteit in verblijfsmogelijkheden. De Weert: ,,Denk aan musea, een activiteitencentrum, een speeltuintje voor de kinderen bij de Markt, een plek waar je kunt poolbiljarten - ik noem maar wat voorbeelden.”

Omwonenden en ondernemers

Belangrijk aandachtspunt is ook participatie, zegt de wethouder en daarmee bedoelt hij dat ondernemers en omwonenden in de plannen meegenomen worden. Dat geldt voor de gemeente, maar ook voor de eigenaar van het winkelcentrum: Unifore.

Bekend is dat de gemeente al geruime tijd met Unifore in gesprek is over de wensen en mogelijkheden. De gemeente wil dat er diversiteit is in het aanbod aan woningen. Er moeten dus ook sociale huur- en goedkope koopwoningen komen, waarbij De Weert zich best realiseert dat Unifore een commercieel bedrijf is en de rente- en bouwkosten blijven stijgen.

We zijn nog steeds in onderhandeling. U wilt iets, wij willen ook iets

Een ‘kwestie’ is ook het parkeren voor de nieuwe bewoners. De parkeerkelder is volgens de wethouder geen optie. Unifore zal op eigen grond, ‘op de begane grond of op een dek’ naar mogelijkheden moeten zoeken. De Weert: ,,We zijn nog steeds in onderhandeling. U wilt iets, wij willen ook iets. En ja, ik denk dat we daar uit kunnen komen. Die mogelijkheid is er nog steeds. Maar zij (Unifore, red.) moeten uiteindelijk de investering doen.”

Participatie is in ieder geval een belangrijk punt, zegt hij, waarbij hij ook de zorgen van ondernemers benoemt ‘die niet twee, of drie jaar in een bouwput willen zitten’. ,,We streven naar breed gedragen plan.”

Het eerste kwartaal van 2024 buigt de raad zich over visie en uitvoeringsplan.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Om 23.00 uur klinkt de nieuwe plaat van The Stones al bij Plato (maar veel échte fans liggen dan al op bed)**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 01:17 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 417 words

**Byline:** Maarten Venderbosch

**Body**

De verwachtingen zijn hooggespannen en dat is ook te merken bij Plato aan de Utrechtse Voorstraat. Donderdagochtend vroeg druppelen de telefoontjes al binnen: kunnen jullie alvast een exemplaar reserveren van het nieuwe album van The Stones?

Vrijdag ligt Hackney Diamonds in de winkels, maar fans die zolang niet willen (of kunnen) wachten kunnen vanavond al terecht bij Plato voor de officiële launchparty. Om 23.00 uur wordt de nieuwe release ‘lekker hard’ in de winkel gedraaid en een uur later, vanaf 00.00 uur precies, kan hij worden gekocht en mee naar huis.

Hoe druk gaat het worden? Verwachten Plato-eigenaren Jeroen Vedder en Willem de Vries een stormloop en lange rijen Stones-fans voor de deur? Willem: „Het zal wel meevallen, denk ik. Laten we zeggen: een man of veertig. Je moet niet vergeten dat de échte fans net zo oud zijn als The Stones zelf, dus een jaar of tachtig. Die liggen om elf uur al in bed.”

Het is voor het eerst sinds 2005 dat The Rolling Stones een album met uitsluitend nieuw materiaal uitbrengen. „Dat zorgt wel voor extra sfeer rond het verschijnen van de nieuwe plaat”, zegt Jeroen Vedder. Net als Willem is hij zelf geen grote fan, zijn voorkeur gaat uit naar het vroege werk uit de jaren zestig. „Maar denk je eens in: dat is onderhand zestig jaar geleden, we moeten zélf ook haast op tijd naar bed.”

Launchparty van Hackney Diamonds

Plato is een van dertig winkels in het land die Hackney Diamonds al donderdagavond laten horen, in de provincie Utrecht doet ook Velvet Music in Amersfoort mee. Twee nummers zijn al bekend, de rest is een grote verrassing. De eerste recensies zijn lovend, naar verluidt klinken The Stones weer als in hun beste jaren.

Willem: „We richten een Stones-hoekje in, met wat shirtjes en andere merchandise. Er worden ook goodies weggegeven, zoals een poster en lanyards. Het is voor ons ook best bijzonder, het is toch een wereldwijd evenement waarbij we zijn aangehaakt.”

Halverwege de donderdagochtend wordt Hackney Diamonds met dozen tegelijk afgeleverd bij Plato. Voor de launchparty, maar meer nog voor de komende dagen en weken, als de fans hun exemplaar komen halen. Jeroen Vedder: „Er zijn 31 dozen geleverd. In sommige zitten andere dingen, maar in de meeste toch echt The Stones.”

Bekijk hieronder onze best bekeken video’s!

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie ,(met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Vervoersbedrijf Arriva komt in handen van Amerikaanse investeerder**

De Volkskrant.nl

19 oktober 2023 donderdag 09:39 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 828 words

**Byline:** Ashwant Nandram

**Body**

De Duitse spoorgigant Deutsche Bahn verkoopt dochterbedrijf Arriva aan een Amerikaanse investeringsfirma. Arriva verzorgt in Nederland het openbaar vervoer in onder meer Groningen, Friesland, Brabant en Limburg. Daar gaat ‘niets aan veranderen’, benadrukt het bedrijf.

Deutsche Bahn maakte de verkoop van Arriva donderdagochtend bekend. Het vervoersbedrijf is in Nederland een relatief grote speler: het heeft 5.500 medewerkers in dienst en rijdt 1.500 bussen en 164 treinen, vooral buiten de Randstad. Het van oorsprong Britse bedrijf streek in 1998 neer in Nederland. Sindsdien heeft het zich ontpopt tot de kuitenbijter van de NS.

Buiten Nederland is Arriva actief in nog eens negen Europese landen. Het gaat om onder meer het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Polen. Zo verzorgt het bedrijf onder meer de befaamde rode dubbeldekkers in de Londense binnenstad. In totaal heeft de Arriva Group 35,5 duizend medewerkers.

Private equity uit Miami

Dat Arriva in de etalage stond, was al jaren bekend. De Duitse spoorwegmaatschappij wil zich meer gaan focussen op de thuismarkt. Ook de NS trok zich onlangs om dezelfde reden terug uit het Verenigd Koninkrijk.

Met de verkoop komt Arriva nu in handen van de Amerikaanse investeringsfirma I Squared Capital. Het bedrijf, dat zich focust op beleggingen in infrastructuur, werd in 2012 opgericht door de Egyptisch-Amerikaanse Sadek Wahba. Wahba (1965) was in het verleden werkzaam bij de Wereldbank en bij zakenbank Morgan Stanley.

Zijn bedrijf beheert vanuit Miami zo’n 40 miljard dollar aan investeringen in meer dan vijftig landen. 40 procent van de investeringen zitten in de energiesector, de rest in onder meer nuts- en transportbedrijven. De firma probeerde vorig jaar al het Britse busbedrijf First Group te kopen, maar die ketste de deal vervolgens af.

Wahba ziet grote voordelen van private equity-investeringen in infrastructuur, zei hij afgelopen zomer tegen de Amerikaanse nieuwszender CNBC. ‘Gespreid eigendom zorgt voor meer concurrentie. Meer concurrentie zorgt voor meer efficiëntie, en dat zorgt weer voor lagere prijzen voor de consument.’ Daarbij is het volgens hem wel belangrijk dat er een sterke overheid is die met regelgeving de teugels strak aantrekt. Anders zijn private investeringen, zoals die van zijn eigen investeringsfirma, ‘een recept voor rampspoed’.

Marktwerking

Anne Hettinga, topman van Arriva Nederland, verwelkomt de overname door I Squared Capital. Hij spreekt in een verklaring van ‘mooi nieuws’. Met de nieuwe eigenaar gaat Arriva de ‘toekomst vol vertrouwen in’. Hij benadrukt dat er ‘niets verandert aan de manier waarop we onze diensten leveren’. Dat betekent dat er niets verandert aan de eerder gelanceerde plannen, zoals de trein van Groningen naar Parijs of de overname van 26 NS-treinen. Ook zullen er geen ontslagen vallen, bevestigt het bedrijf.

De verkoop zal niet door iedereen met euforie worden onthaald. Geruchten over de verkoop, zorgden eerder al voor beroering onder linkse politici. Zo had de PvdA in onder meer Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg vragen gesteld in de provinciale politiek. De partij wilde weten wat de verkoop zou betekenen voor het lokale ov.

Ook SP-Kamerlid Sandra Beckerman uitte haar zorgen. ‘Ons regionaal openbaar vervoer is geprivatiseerd, waardoor we er als samenleving nauwelijks nog iets over te zeggen hebben. Ik moet er niet aan denken dat een Amerikaanse investeringsmaatschappij daarmee aan de haal gaat.’

Volgens deskundigen is die angst niet per se terecht. Zo zei hoogleraar publieke inkoop Fredo Schotanus (Universiteit Utrecht) eerder tegen deze krant dat marktwerking in het ov juist effectief is gebleken. ‘Het levert meer bussen op tegen lagere kosten. Zo’n commercieel bedrijf heeft schaalvoordelen en kan personeel carrièrekansen bieden.’

Boeteclausules

Daar hoort wel een kanttekening bij. Regionale overheden stellen nu een groot aantal eisen aan bedrijven zoals Arriva. Ze schrijven bijvoorbeeld voor hoe vaak en waar er een bus moet rijden. Ook stellen ze vergaande eisen aan het materieel dat wordt ingezet. Die ‘tender loving care’ vanuit het provinciehuis, zoals ov-onderzoeker Wijnand Veeneman (TU Delft) dat noemt, is een belangrijke verklaring voor het succes van vervoersbedrijven.

Het is mogelijk dat Arriva’s dienstverlening dankzij de overname achteruit kachelt. In dat geval kunnen regionale overheden terugvallen op de concessies. Die bevatten immers ook boeteclausules, mocht Arriva niet meer aan eisen rondom kwaliteit of dienstregeling voldoen. In het uiterst geval kan het contract worden ontbonden.

De verkoop van Arriva moet in 2024 zijn afgerond. Voor welk bedrag het bedrijf is verkocht, is niet bekendgemaakt. De Britse zakenkrant Financial Times meldde onlangs dat het om een overnamesom van 1,6 miljard euro zou gaan. De verkoop moet nog wel eerst worden goedgekeurd door de raad van commissarissen van Deutsche Bahn en het Duitse ministerie van Transport, maar dat lijkt slechts een formaliteit.

**Load-Date:** October 21, 2023

**End of Document**



**Vera Bergkamp kijkt naar mogelijkheden om Watersnoodramp in Kamer te herdenken**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 01:45 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 288 words

**Byline:** Rolf Bosboom

**Body**

In het gerenoveerde gebouw van de Tweede Kamer komt mogelijk een plek om stil te staan bij de Watersnoodramp. Kamervoorzitter Vera Bergkamp gaat bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Zij heeft dit laten weten aan Jacqueline van den Hil (VVD). Het Zeeuwse Kamerlid wil dat de Watersnoodramp ook in de Tweede Kamer de aandacht krijgt die deze verdient. Zij heeft onder meer voorgesteld een plek of een kunstwerk te wijden aan de slachtoffers van de Ramp.

Bergkamp zegt het belang van de herdenking te onderschrijven. Zij praat binnenkort met Thierry Aartsen, voorzitter van de commissie die de jarenlange verbouwing van de Tweede Kamer begeleidt. ,,Met hem wil ik bespreken of er in het gerenoveerde Kamergebouw een plek kan worden gecreëerd om stil te staan bij de Watersnoodramp.”

Ik ben blij dat mijn Zeeuwse geluid in Den Haag wordt gehoord

Ook vindt de Kamervoorzitter het een goede zaak als jaarlijks op 1 februari in de Tweede Kamer aandacht wordt besteed aan de herdenking. Dat kan voorafgaand aan het plenaire debat, zoals dit jaar ook is gebeurd. Bergkamp, die na de komende verkiezingen vertrekt, zegt toe dit aan haar opvolger door te geven.

Verder juicht zij het toe als de Kamer een afvaardiging stuurt naar de jaarlijks herdenking in Ouwerkerk. De Zeeuwse Kamerleden kunnen hierbij ‘een voortrekkersrol vervullen’.

,,Het is belangrijk dat de Watersnoodramp, die tot op de dag van vandaag bij de inwoners van Zeeland leeft, herdacht wordt in ons parlement. Ik ben blij dat mijn Zeeuwse geluid in Den Haag wordt gehoord”, zegt Van den Hil over de reactie van Bergkamp. ,,Het is ook goed dat zij Zeeland heeft bezocht en heeft gezien wat de Ramp van 1953 teweeg heeft gebracht in onze provincie.”

Bekijk ook onze videoreportages:

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Weerpresentatoren Reinier van den Berg en Amara Onwuka: ‘Wij zijn een soort klimaatambassadeurs’**

NRC.nl

oktober 19, 2023 9:22 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 2206 words

**Byline:** Colin van Heezik

**Highlight:** Zij is erin gerold na de kunstacademie, hij wist al op zijn tiende dat hij weerman wilde worden: Amara Onwuka en Reinier van den Berg. Beide weerpresentatoren zetten zich in voor meer klimaatbewustzijn.

**Body**

Het is zijn „buurtkroeg”, vertelt Reinier van den Berg over het Wageningse café Onder de Linden waar we hebben afgesproken. De weerman is op de fiets gekomen. Zijn collega Amara Onwuka woont ook in Wageningen. Het is een „stad van weerkundigen,” vertelt Van den Berg (61), vooral vanwege de studie meteorologie aan de universiteit. In de jaren tachtig had hij nog een professor die ook boer was. „Die stond vaak met modderige laarzen college te geven.”

Meteen na zijn studie ging hij in 1986 aan de slag bij Meteo Consult. „En vanaf de start van RTL 4, in 1989, werd ik weerman op tv.” Toen was hij nog gladgeschoren met een vrolijke haardos, nu heeft hij een baardje en wat minder haar.

Onwuka (48) arriveert een paar minuten later. Ze is Nederlands-Nigeriaans en studeerde aan de kunstacademie in Utrecht, waar ze graag wolkenluchten schilderde. In 2006 werd ze, na een opleiding bij Meteo Consult, weerpresentator voor regionale zenders – later bij RTL4 en tegenwoordig bij SBS6.

Van den Berg: „Wij hebben eigenlijk twee beroepen. We zijn meteoroloog en presentator. Je moet complexe meteorologische informatie kunnen vertalen voor tante Miep op de bank. En dat is niet vanzelfsprekend. Want een goede meteoroloog kan soms te langdradig zijn.”

Onwuka: „Maar als supergoede presentator zonder meteorologische achtergrond val je ook door de mand.”

Van den Berg: „Ze hebben het wel een keer uitgeprobeerd, op RTL Veronique. Het idee was: zet een mooie dame voor een weerscherm. Maar dat ging echt niet. Er zijn landen waar een fotomodel er wel mee weg kan komen, maar dat past niet in Nederland.”

Wordt het weerbericht in Nederland extra serieus genomen?

Onwuka: „Mensen hebben het altijd over het weer. Het is een stukje cultuur, denk ik. Nederland is natuurlijk best wel een planlandje. Nederlanders willen weten wat het weer gaat doen. Slecht weer kan echt tegen je werken: in het verkeer, op de fiets naar je werk. En als het mooi weer wordt dan willen Nederlanders met z’n allen gaan genieten, dan gaat iedereen mooiweeractiviteiten plannen.”

Het was dit jaar de warmste zomer aller tijden.

Van den Berg: „Op Europese schaal wel. En op wereldschaal ook. Maar voor Nederland niet.”

Onwuka: „Nederland zat volgens mij in de top-5.”

In 2018 was de zomer hier nog warmer.

Van den Berg: „Ja, maar vergis je niet. Dat is ook een vraag die ik onlangs aan het publiek stelde tijdens een lezing. ‘Wat vond je van de zomer die we net hebben gehad?’ Mensen vonden het een beetje een tegenvallende zomer. Maar wist je dat afgelopen zomer ongeveer even warm was als de topzomer van de vorige eeuw: die van 1976?”

**Reinier van den Berg (61)** is sinds de start van RTL4 in 1989 weerman.

De laatste jaren is hij steeds meer klimaatambassadeur. Hij geeft lezingen over klimaatverandering. Ook investeert hij als ondernemer in start-ups voor innovatieve klimaatoplossingen.

Van den Berg woont, net als Onwuka, in ‘weerkundigenstad’ Wageningen.

Dus we zijn er al aan gewend dat het warmer is.

Van den Berg: „Ja.”

Maken jullie je zorgen om de toekomst?

Onwuka: „Zeker! Inmiddels zijn de nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI uitgerold. Die liegen er niet om. Bij een flinke opwarming kan in de toekomst in Nederland jaarlijks 40 graden worden gehaald en worden de droogtes, maar ook de regenbuien, veel extremer. In de rest van de wereld zullen er steeds meer plekken komen waar niet meer geleefd kan worden door extreme weercondities en de gevolgen hiervan.

„Wat ik nog het engst vind, is dat we niet in de toekomst kunnen kijken. De opwarming kan een aantal kettingreacties in werking zetten, waardoor een domino-effect ontstaat. Er is al een aantal kantelpunten in gang gezet die het klimaat volledig op zijn kop kunnen zetten. Denk aan het instorten van de ijskappen op Groenland en delen van Antarctica en het smelten van permafrost, bevroren grondlagen die nu beginnen te ontdooien.”

Van den Berg: „Ik ben vader van drie zoons en heb vier kleinkinderen. Ik vraag me geregeld af in wat voor wereld zij opgroeien. Hoe ziet het eruit over dertig jaar? Wereldproblemen zijn niet specifiek van deze tijd, kijk maar naar wat er de vorige eeuwen aan ellende voorbij is gekomen. Toch wordt het nu allemaal wel heel groot en complex. Klimaatverandering, verlies van natuur en biodiversiteit, en meer en meer onrust en oorlogsgeweld. Dus ja, ik maak me zorgen. Wat hebben wij mensen van deze wereld gemaakt, en kunnen we eensgezind het tij toch nog keren? Het zal moeten, een alternatief is er niet.”

Reinier, jij bent nog meer klimaatpaus dan weerman: je geeft overal lezingen over klimaatverandering en de energietransitie.

Van den Berg: „Meestal meerdere per week, ja. Omdat ik het heel belangrijk vind.”

Onwuka: „Ik doe het ook regelmatig.”

**CV's**

**Amara Onwuka (48)** studeerde aan de kunstacademie in Utrecht. In 2006 volgde ze een opleiding bij Meteo Consult, daarna werd ze weervrouw bij RTL4 en nu bij SBS6.

Onwuka geeft regelmatig lezingen over klimaatverandering. In 2015 deed ze mee aan *Expeditie Robinson* (en won).

Zien jullie het als jullie verantwoordelijkheid om klimaatbewustzijn te vergroten?

Onwuka: „Zeker. Ik denk dat voor ons een rol weggelegd is, om op een toegankelijke manier aan mensen te laten zien wat er gebeurt in de wereld op het gebied van het klimaat. En wat voor systeem van oorzaak en gevolg daarachter zit. En daarmee misschien ook mensen te stimuleren om groener en duurzamer te leven.”

Van den Berg: „Veel weerpresentatoren zijn tegenwoordig een soort klimaatambassadeurs. Omdat we veel publiek bereiken en autoriteit hebben, maar ook beschikken over de helikopterview en kennis. Vroeger voelde je je een roepende in de woestijn, dat is nu minder. Maar nog steeds is het een boodschap die soms niet wordt gewaardeerd. Dat merk ik vooral op de a-sociale media... daar krijg je veel bagger over je heen.”

Onwuka: „Ja, ik ben gestopt met Twitter. Ik zag daar te veel negativiteit.”

Jij hebt zelfs bedreigingen gekregen, Reinier.

Van den Berg: „Ik ben vrij actief op Twitter. Om klimaatoplossingen in de spotlight te zetten. En om de urgentie te blijven benadrukken. Wat duiding te geven van zo’n ramp in Griekenland of Libië of de bosbranden in Canada. En omdat je veel bereik hebt als bekende Nederlander vind ik het niet erg dat ik bagger over me heen krijg. Dat streep ik weg tegen de meerwaarde.”

Ook bedreigingen?

Van den Berg: „Ja die bedreigingen, dat is dan van het type dat mensen zeggen: ‘Ze zouden je moeten ophangen.’ En op dat moment ben je wel een beetje geshockt.”

Onwuka: „Is dat dan eenmalig?

Van den Berg: „Het is één keer gebeurd, op Twitter, door één anoniem figuur. Maar ja, dat is wel iets wat iedereen kan lezen.”

Laat je je niet afschrikken door zoiets?

Van den Berg: „Nee. Want ik vind het te belangrijk. En je oogst niet alleen bagger, maar ook veel support. Dat mensen zeggen: ‘Blijf dit doen, want we weten het nog niet voldoende.’ Dan kun je beter daarop focussen dan op die paar shitbedreigingen.”

Onwuka: „Wat je nu wel merkt, is dat mensen zelf zien dat het weer extremer wordt. Als ze op vakantie gaan naar het Gardameer, merken ze hoe vaak het daar tegenwoordig extreem weer is. En niet alleen daar. Grote hagel, valwinden, tornado’s in Europa. Dat zijn allemaal gevolgen van de atmosfeer die warmer wordt en explosiever is. En daar kunnen wij op meeliften: verklaren waarom het zo is en hoe belangrijk het is dat we er wat aan doen.”

Van den Berg: „Ik heb vanmorgen tijdens een lezing een kleine peiling gedaan, met de vraag: ‘Hou je in je zomervakantieplannen rekening met klimaatverandering?’ Meer dan de helft van de zaal zei dat ze daar rekening mee houden, minder vliegen, minder ver weg. Klimaatverandering als ver-van-mijn-bed-show is toch wel een beetje voorbij nu. Met zo’n zomer als we net gehad hebben komt het wel dichtbij voor veel mensen.”

Volgens het internationale weerinstituut Copernicus is de warme zomer van 2023 een direct gevolg van de opwarming van de aarde.

Van den Berg: „Ja, dat is 100 procent zeker.”

Maar een storm als Poly is toch niet een op een te koppelen aan klimaatverandering?

Van den Berg: „Een losse storm niet. Maar kijk eens naar storm Daniel die we deze zomer zagen op de Middellandse Zee.”

Onwuka: „Die in Griekenland heeft rondgedold en toen naar Libië is gegaan.”

De dodelijkste Middellandse Zee-storm ooit…

Van den Berg: „Hoe kan zo’n storm zich voordoen? De Middellandse Zee was in mei al veel te warm, was afgelopen zomer lokaal 30 graden. Dat is een veel makkelijker voedingsbodem voor zo’n *Medicane* [mediterrane orkaan].”

Onwuka: „Dat zijn gewoon systemen die het veel beter doen in een warmer klimaat dan in een koeler klimaat.”

Van den Berg: „Dan ga je met rekenmodellen en klimaatmodellen zo’n Medicane tegen het licht houden en kijken of het vijftig jaar geleden ook tot zo’n Daniel gekomen was. En dan blijkt dat een Medicane met deze kracht zich alleen maar kan voordoen in het huidige klimaat. Dat had vroeger niet gekund.”

Onwuka: „Ik denk dat genoeg mensen inmiddels wel beseffen dat er iets aan de hand is. Maar dat veel mensen hun levensstijl niet willen of kunnen aanpassen.”

Vinden jullie ook dat mensen die zelf geen zonnepanelen kunnen betalen, geholpen moeten worden door de overheid?

Onwuka: „Dat vind ik wel.”

Van den Berg: „Het klimaatdebat is een rechtvaardigheidsdebat. Vandaar dat het Engelse *climate justice* een terechte term is. Dat betekent niet alleen dat wij in het rijke Westen het grootste deel van de klimaatverandering veroorzaken, waardoor inwoners van het arme deel van de wereld, en dat is het grootste deel, een ramp over zich heen krijgen in neerslag en hitte, waartegen ze zich niet kunnen beschermen, terwijl ze niet hebben bijgedragen aan de problemen.

„Maar ook binnen Nederland is er zoiets als klimaatarmoede. Er zijn mensen die in een huurwoning met een huisbaas zitten die niet isoleert, en die hebben een gasrekening van 400 euro. Die kunnen ze niet betalen. Dus het is denk ik onontkoombaar dat je in het klimaatdebat een verschuiving van middelen krijgt.”

Onwuka: „Er moet een vangnet komen voor de mensen die het niet kunnen betalen.”

Van den Berg: „Het is echt oneerlijk. Ik heb een energierekening van nul. Ja, lekker. Ik heb mijn hele huis verduurzaamd.”

Onwuka: „Ik ook.”

Doen jullie zelf nog meer voor het klimaat?

Onwuka: „Ik vlieg zo weinig mogelijk.”

Van den Berg: „Ik ook haast niet. Alleen als er een bijzondere reden is.”

Onwuka: „Ja precies. De afgelopen jaren zijn we naar Spanje en Frankrijk geweest, met de elektrische auto. En de vouwwagen daarachter.”

Van den Berg: „Wat leuk!”

Onwuka: „Ja, maar er zijn best wel mensen die dan zeggen: ‘Jeetje, hoe vaak moet je dan wel niet laden onderweg? Moeilijk, moeilijk, moeilijk!’ Dan denk ik: vroeger kwam ik wel eens rond zwarte zaterdag bij een pompstation... en dan staan mensen dus gewoon een halfuur in de rij om te tanken. Wij gaan lekker de snelweg af en staan rustig bij een laadpaaltje te eten.”

Wanneer heb je voor het laatst een vliegtuig genomen?

Onwuka: „Volgens mij toen ik meedeed aan *Expeditie Robinson* .”

In 2015.

Onwuka: „Ja, zoiets. En op het moment dat je toch een keer gaat vliegen kun je die CO2-uitstoot compenseren. Maar ik vind eigenlijk: als je niet hoeft te vliegen, dan moet je het helemaal niet doen.”

Hoe kijken jullie naar het bezetten van snelwegen door Extinction Rebellion?

Onwuka: „Ik denk dat alle vormen van protest bij elkaar optellen. Kijk, ik zou daar zelf niet gaan zitten, het is niet mijn vorm van protest.”

Van den Berg: „Zo kijk ik er ook naar. Ik heb me ook nog nooit vastgelijmd aan de A12.”

Onwuka: „Maar als je je vastlijmt aan een schilderij of aan een talkshowtafel, dan heb je wel een ludieke actie die overal in het nieuws is. En als je daarmee aandacht genereert voor het klimaatprobleem, dan heb je dus wel je doel bereikt.”

Er worden ook luchtiger zaken besproken. Hoe fijn je kunt kanoën rond Ameland. We kijken een hilarisch filmpje uit 1991 waarin een 29-jarige Van den Berg aan een meertje met een speedboot vertelt over het zomerse weer. Maar telkens weer dringt dat grote onderwerp, klimaatverandering, zich op. Beiden zijn enthousiast over innovatieve klimaatoplossingen. Van den Berg investeert er zelf in en vertelt over kweekvlees, waar hij veel potentie in ziet.

Onwuka: „Innovatie is essentieel. Juist hier kunnen we nu een grote slag slaan. En in het begin is het nooit rendabel.”

Van den Berg: „Het begin is duur.”

Onwuka: „Maar dat is nodig. Op windmolens is ook flink wat kritiek. Het kost te veel, het lost niks op. Zonnepanelen zijn ook zo begonnen, die waren ook niet rendabel, maar inmiddels heeft bijna iedereen ze.”

Van den Berg: „Ik ben een optimist en geloof in oplossingen. De techniek van kweekvlees is al bewezen. Je oogst een stukje weefsel uit een koe, ter grootte van een peperkorrel. En dat laat je groeien onder perfecte omstandigheden, op een boerderij. Uiteindelijk heb je dan 10.000 kilo hoogwaardig rundvlees. Met 95 procent landbesparing en 93 procent CO2-besparing. Je hebt geen dierenleed, geen soja-import. Allemaal *big smiles* .”

Beiden vinden dat de overheid nog veel meer kan doen. Van den Berg: „Het kan veel kosten, miljarden, maar het kost nog veel meer als je het niet doet. Dan wordt het echt onbetaalbaar.”

Onwuka: „Precies. En dan wordt het een soort van pleisterplakmanagement. Dan is het gewoon te laat.”

**boek**

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**‘Gemeente Gorinchem waarschuwt ondernemers tegen cybercriminelen, maar is zij zelf wel voorbereid’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 01:01 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 312 words

**Byline:** Anja Broeken

**Body**

De gemeente Gorinchem waarschuwt ondernemers zich te wapenen tegen cybercriminelen. Maar is zij zelf wel voorbereid op hackers en oplichters die met hulp van kunstmatige intelligentie hun slag willen slaan?

,,Ligt er een plan klaar voor het geval dat cybercriminelen ons op de korrel nemen?’’, vraagt VVD-fractievoorzitter Niels van Santen zich af. ,,Samen met Platform Veilig Ondernemen en buurgemeente Molenlanden hebben we deze maand een congres gehouden voor ondernemers om hen te waarschuwen. Maar hoe zit het met onze eigen digitale veiligheid?’’

Aanval weerstaan

Het raadslid maakt zich zorgen of Gorinchem in staat is om een aanval van cybercriminelen te weerstaan. ,,Ik wil in elk geval weten of we op zijn minst een plan hebben klaarliggen voor het geval dat het misgaat’’, zegt Van Santen. Die vraag ligt inmiddels bij burgemeester en wethouders. ,,De vraag is niet of het misgaat, maar wanneer.’’

Van Santen verwijst naar de gemeente Buren die vorig jaar ineens persoonlijke gegevens van haar burgers zag opduiken op het dark web. Hackers bleken via het account van een externe softwareleverancier de gemeentelijke systemen te zijn binnengekomen. Maar Altena en Vijfheerenlanden meldden deze zomer nog dat zij vreesden dat informatie over hun inwoners op straat was beland. Beide gemeenten hielden online enquêtes via een extern bureau dat bleek te zijn gehackt.

De zorgen van het raadslid worden verder gevoed door een recente waarschuwing van experts. Die vinden dat de Nederlandse overheid het cybercriminelen een stuk moeilijker moet maken. Onder meer door de eigen websites te voorzien van een eigen domeinnaam, zoals in het buitenland ook gebeurt.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Uitslag Stelling: ’Te weinig werkgelegenheid’; Respondenten verdeeld over bouwen buiten de Randstad**

De Telegraaf.nl

19 oktober 2023 donderdag 5:00 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** WATUZEGT

**Length:** 527 words

**Byline:** Martine de Vente

**Body**

De stellingdeelnemers tonen zich verdeeld over de vraag of nieuwbouw buiten de Randstad moet plaatsvinden. Er zijn iets meer tegen- dan voorstanders. Een tegenstander: ,,Behoud natuur en cultuur, vooral in kleine kernen en gemeenten.”

Een andere tegenstander: „Mensen willen bij hun werk wonen. Verplaats Schiphol naar Lelystad en ga bouwen op de plek van Schiphol.” Een van de voorstanders vindt dat er in het noorden voldoende ruimte is voor nieuwe dorpen.” Een andere voorstander stelt als voorwaarde: „Zorg voor meer werk in deze regio’s, anders staan we met z’n allen straks nog meer in de file.”

Minister de Jonge van Wonen wil onder andere in Twente, tussen Groningen en Assen en in Zuid-Limburg grootschalig gaan bouwen. Veel van deze genoemde regio’s hebben nu te maken met krimp. Een meerderheid van de stellingdeelnemers denkt wel dat het gezond is als hier meer mensen komen wonen. Een respondent merkt hier bij op: „Zorg eerst dat de leegstaande woningen in de krimpregio’s bewoond worden, voordat je het daar weer helemaal gaat volbouwen.”

Twee derde van de stemmers denkt echter niet dat de bewoners in het oosten, noorden en zuiden van het land zitten te wachten op meer inwoners. „Alsjeblieft geen westerlingen in onze mooie provincies. Ze zijn luidruchtig, spreken de taal niet en niet bereid zich aan te passen.”

De aangewezen gebieden hebben last van vergrijzing. Het antwoord op de vraag of de plannen van De Jonge hier tegen zouden helpen, laat een verdeeld beeld zien. Een respondent die het plan van De Jonge wel ziet zitten: „Bouw vooral kleinere woningen voor ouderen, zodat die kunnen doorstromen en er huizen vrijkomen voor gezinnen.” Een stemmer van buiten de Randstad kan zich niks voorstellen bij vergrijzing. „Hoezo wonen hier alleen maar ouderen? Het is hier heel levendig, echt drukker hoeft het niet te worden.”

Een andere reden om niet meer te bouwen in de Randstad zou de stijging van de zeespiegel kunnen zijn. Slechts een minderheid gaat mee in deze gedachtegang. „Niet meer bouwen in het westen. Daar gaan we verzuipen.”

Het CDA, de partij van De Jonge, is vooral groot in deze krimpregio’s. Een meerderheid gelooft dat de CDA’er hiermee de kiezers aldaar wil paaien. Een criticaster: „Loze kreten en gebaseerd op losse flodders. Een goed doordacht plan heb ik hiervoor nog niet gezien. Kiezersbedrog.”

Toch gelooft maar een tiende van de respondenten dat de plannen van De Jonge ooit zullen doorgaan. Iemand schrijft: „Plannen van minister De Jonge zijn ondertussen op voorhand onrealistisch, niet geloofwaardig en onuitvoerbaar. Een andere respondent: „Waar is het stikstofprobleem ineens gebleven in deze plannen? Want hoe moet het met de natuur als we in deze gebieden gaan bouwen?”

Van de door De Jonge genoemde gebieden zijn de regio Eindhoven en de stedendriehoek Apeldoorn-Zutphen-Deventer bij de respondenten het populairst. Zuid-Limburg is het minst in trek.

Waar de meeste respondenten niet op zitten te wachten zijn nieuwe zogeheten Vinexwijken. „Geen Vinexbouw, maar houd het groen, met veel ruimte er tussen”, beveelt iemand aan. En een andere respondent zegt: „Vinex staat synoniem aan ghetto, dus alsjeblieft niet.”

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**’Koningshuis is te duur’**

De Telegraaf.nl

19 oktober 2023 donderdag 7:00 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** WATUZEGT; WATUZEGT/LEZERSBRIEVEN

**Length:** 84 words

**Body**

H. v. Daal begrijpt dat PvdA/GL van het ’dure koningshuis’ af willen.

De PvdA/GL wil een einde aan het koningshuis. Ik begrijp dat wel.

Ze hebben miljoenen, en kosten onderhoud krijgen ze ook nog van de burgers cadeau.

Het mag weleens stoppen. Bovendien krijgen ze het ieder jaar, en dat zonder belasting te betalen. Dat klopt niet.

Een president is denk ik goedkoper. Bovendien kunnen we dan elke vier jaar kijken of hij weer gekozen kan worden of niet. Waarom kan dat wel in Frankrijk, Duitsland, etc?

H. v. Daal

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**’Weerzinwekkend dat er vuurwerk werd afgeschoten op agenten’; Woede na uit de hand gelopen pro-Palestina-demonstratie**

De Telegraaf.nl

19 oktober 2023 donderdag 9:36 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 481 words

**Byline:** Tanja Verkaik

**Dateline:** DEN HAAG

**Body**

Een pro-Palestina-demonstratie in Den Haag waar honderden mensen op afkwamen, is woensdagavond flink uit de hand gelopen. Politieagenten werden bekogeld met vuurwerk en er werden politiehonden en politiepaarden ingezet om de groep demonstranten in toom te houden. „Iedere vorm van geweld tegen de politie is verwerpelijk”, zegt een woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen. „Zeker omdat er juist werd gedemonstreerd tegen het geweld in het Midden-Oosten.”

De demonstratie, die woensdagmiddag rond 16.00 uur startte bij het Internationaal Strafhof, verliep in eerste instantie zonder problemen. Maar toen de demonstratie rond 17.30 uur werd afgebroken door de politie, trok een deel van de demonstranten richting de Turfmarkt in het Haagse centrum. Daar werden leuzen gescandeerd en gebouwen beklad.

Op last van de burgemeester werd de demonstratie ontbonden en werden de demonstranten uiteindelijk richting het station gedreven. Hierbij werd ook vuurwerk afgevuurd op agenten. Een deel van de demonstranten op het station weigerde te vertrekken, waarna het daar nog korte tijd onrustig was. „Eén persoon werd aangehouden vanwege bekladding. Mogelijk volgen er meer aanhoudingen na het uitlezen van onder meer camerabeelden”, zegt een woordvoerder van de politie.

Afschuw

Een deel van de Haagse politiek spreekt haar afschuw uit over de uit de hand gelopen demonstratie. „Weerzinwekkend dat er vuurwerk werd afgeschoten op agenten”, zegt PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis. „Het leek meer op een haatmars dan een demonstratie. Iedereen heeft het recht om te demonstreren, maar er moet wel worden opgetreden als demonstranten zich niet aan de regels houden. Ook wil ik dat er tolken rondlopen van de politie, die aangeven wanneer er Hamas-leuzen worden gescandeerd.”

Ook Rachid Guernaoui, veiligheidswoordvoerder van Hart voor Den Haag, werd niet vrolijk van de beelden. „Ik begrijp de emoties, van beide kanten, maar een demonstratie is geen vrijbrief om de hele stad te bezetten. Demonstreren is een grondrecht dat we moeten koesteren, maar wie niet luistert naar de aanwijzingen van de politie en de regels niet opvolgt, moet maar voelen.”

Dialoog

De gemeente Den Haag spant zich vooral in om de dialoog aan te gaan in buurthuizen en andere plekken in de buurten. „We willen een uitlaatklep bieden voor alle gemeenschappen die geraakt zijn door het geweld in het Midden-Oosten. Doel is om de spanning die er leeft om te zetten in een gesprek”, zegt de woordvoerder van de burgemeester. „Ook om excessen als dit te voorkomen.”

De gemeente en politie hebben nog geen signalen dat er dagelijkse demonstraties aankomen. Als er meer demonstraties worden aangemeld de komende tijd, is de politie daar wel op voorbereid. „Waar wij nodig zijn, zijn wij inzetbaar. Het is onze taak om demonstraties te begeleiden. Natuurlijk volgen wij de situatie wel op de voet”, aldus de politiewoordvoerder.

**Graphic**

Image, Een pro-Palestina-demonstratie in Den Haag liep woensdagavond flink uit de hand, waarbij de politie met vuurwerk werd bekogeld., ANP

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Dordt weigert 90 appartementen voor spoedzoekers in kantoor Yulius: ‘Op deze manier nog niet meegemaakt’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 12:04 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 325 words

**Byline:** André Oerlemans

**Body**

Het bedrijf Divorce Housing wil in het leegkomende kantoor van Yulius in Dordrecht negentig appartementen maken voor jongeren en gescheiden mensen, maar de gemeente dwarsboomt de plannen vooralsnog.

Vanwege de enorme woningnood onder die doelgroep hebben zich hiervoor al 380 zogeheten spoedzoekers uit Dordrecht en omgeving aangemeld.

De gemeente heeft de aanvraag echter afgewezen vanwege gebrek aan parkeerplaatsen en fietsenstallingen. ,,Dit is echt absurd. Dit hebben we nog nooit op deze manier meegemaakt”, zegt eigenaar Maickel van den Burg van Divorce Housing.

Yulius verlaat het kantoor op de Hellingen per 1 januari. Net als het huidige stadskantoor en de sociale dienst zal het kantoor over enkele jaren gesloopt worden om plaats te maken voor 500 nieuwe woningen aan de Spuiboulevard. Tot die tijd staat het kantoor leeg, want opnieuw verhuren is niet gelukt.

Tijdelijke woonruimte jongeren

Divorce Housing verhuurt tijdelijke woonruimte aan jongeren die geen woning kunnen vinden en aan gescheiden mensen die dakloos dreigen te raken. Het heeft al duizend spoedzoekers gehuisvest en nog eens 1300 mensen op de wachtlijst staan.

Ook in Dordrecht is de nood hoog. Duizenden mensen kunnen geen woning vinden, jongeren blijven noodgedwongen langer bij hun ouders wonen en gescheiden mensen slapen soms bij het Leger des Heils.

Volgens Van den Burg zijn de argumenten van de gemeente flauwekul. Hij huurt 43 parkeerplaatsen in de naastgelegen parkeergarage en het kantoor heeft een grote eigen fietsenstalling achter. Bovendien wonen om de hoek in Crownpoint al ruim 800 Oekraïners. Wethouder Marc Merx (Bouwvergunningen, VVD) laat weten dat hij binnenkort met een reactie komt. Van den Burg heeft de gemeenteraad gevraagd om in te grijpen.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres, dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Geldgebrek in Zwolle raakt ook het onderwijs: komst van nieuwe scholen mogelijk later en soberder**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 09:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 405 words

**Byline:** Jordy Boschman

**Body**

Voor 250 miljoen euro vertimmert de gemeente Zwolle jarenlang het complete onderwijsland. Het is echter maar de vraag of dat volgens plan lukt. De gemeente kampt met geldgebrek, waardoor in de toekomst vertraging dreigt bij nieuwbouw en renovatie van (basis)scholen.

Wethouder financiën Paul Guldemond (D66) van de gemeente Zwolle windt er in een interview met de Stentor geen doekjes om. De vette jaren zijn voorbij in de stad. Zwolle wil veel, maar heeft onvoldoende geld om alles te realiseren. En dat gaat ook het onderwijs in de stad raken.

Drie jaar geleden presenteerde Zwolle een omvangrijk wederopbouwplan voor het lokale ‘leerland’. Nodig omdat veel van de bijna honderd schoolgebouwen voor basis- en voortgezet onderwijs (te) oud zijn. Dagelijks sloffen tienduizenden scholieren door gebouwen die een gemiddelde leeftijd van veertig jaar hebben. Dus wil de gemeente Zwolle, die verantwoordelijk is voor onderwijshuisvesting, er een slordige 250 miljoen euro tegenaan gooien voor nieuw- en verbouw.

Waarschuwing

Een meerjarige operatie, maar het is zeer de vraag of Zwolle de gewenste investeringen kan betalen. Er gaat nog geen streep door ingezette projecten, maar wethouder Guldemond geeft wel een waarschuwing af. „De komende jaren kunnen we de dingen doen die we belangrijk vinden, maar voor de iets langere termijn zullen we nog nadere keuzes maken rondom het onderhoud of de huisvesting van scholen.”

Schoolbesturen kunnen zich daar maar beter alvast op voorbereiden. „Ze hoeven zich nog geen zorgen te maken, maar enige alertheid kan ik begrijpen. We hebben gewoon een plicht om te voorzien in onderwijshuisvesting. Dat doen we, maar het betekent wel dat we daar het geld ook voor op tafel moeten leggen. Dat hebben we nu nog niet vrij besteedbaar liggen.”

Gesprek met scholen

Hij vervolgt: „Dat kan ook zijn dat je zegt dat sommige schoolgebouwen nog wel wat langer mee kunnen dan op papier het geval is. Of misschien kan het her en der wat soberder. Daar zullen we in gesprek met de schoolbesturen keuzes in moeten maken.”

Niet alleen het onderwijs wordt geraakt door het geldgebrek van de gemeente Zwolle. Ook is het maar de vraag of gebiedsontwikkelingen en de verduurzaming van gemeentelijke panden à 150 miljoen euro tijdig van de grond komen en of de ambtelijke organisatie komende jaren voldoende versterkt wordt. Dit alles blijkt uit de begroting van de gemeente Zwolle voor 2024 en de doorkijk naar de toekomst.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Oproepje: indebuurt zoekt Nijmeegse halloweenfans**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 01:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 214 words

**Byline:** Desiree Cuijpers

**Body**

Op dinsdag 31 oktober is het Halloween. Staat er in jouw agenda al maanden een dikke cirkel om deze datum? Lees dan even verder. indebuurt zoekt namelijk Nijmeegse halloweenfans.

Halloweenfan is een ruim begrip. We zoeken dan ook verschillende Nijmegenaren die helemaal weg zijn van dit feest. Voel jij je door een van de onderstaande zinnen aangesproken? Laat dan van je horen.

Halloweenfanaten in Nijmegen

Verander jij je huis in oktober in een horrorhuis?

Breng jij je tuin vol-le-dig in halloweensferen (denk aan grafstenen, bewegende skeletten en andere gekkigheid)?

Versier jij samen met je buurtgenoten uitbundig de straat in oktober?

Wandel jij als griezel mee in spooktochten?

Organiseer jij halloweenfeesten?

Ben jij een (hobby)grimeur? En creëer jij met make-up, schmink en attributen de engste looks?

Maak jij halloweenkostuums?

Of ben jij om een andere reden fanatiek met Halloween bezig?

Meld je aan!

Dan zoeken we jou! Stuur een mailtje naar nijmegen@indebuurt.nl of reageer onder het Facebookbericht. Dan nemen wij misschien wel contact met je op voor een verhaal op indebuurt.

Dit is een artikel van indebuurt Nijmegen. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Veel meiden in de zaal voor Taylor Swift: ‘We gaan dit nooit meer vergeten’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 05:27 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 539 words

**Byline:** Anita Vliegenberg

**Body**

EINDHOVEN - Is de echte hype rond de concertfilm The Eras Tour van Taylor Swift al een beetje over in Eindhoven? De grote Imax-zaal boven in Pathé was donderdagmiddag maar voor iets meer dan de helft gevuld. Echte ‘Swifties’ trekken zich daar niks van aan.

En zo kun je de 13-jarige vriendinnen Julia, Roos en Anouk uit Heeze wel noemen. Met de trein zijn ze naar Eindhoven gekomen en compleet met zonnebril, hoed en rode lippenstift verheugen ze zich op de film. Sinds een jaar zijn ze fan van Taylor Swift en hebben alle muziek thuis. Ze houden alles bij op social media en daar gaat veel tijd in zitten.

,,Ze is echt een voorbeeld en inspiratiebron. Ze stimuleert dat je kan doen wat je wil en dat is belangrijk.” Anouk spreekt voor hen drieën. Ze hebben niet eens geprobeerd om tickets te krijgen voor het concert dat Swift volgend jaar geeft in Amsterdam. Te snel uitverkocht en het mocht ook niet van hun ouders. Deze film is een registratie van het concert The Eras Tour en het is een goed alternatief. ,,We gaan dit nooit meer vergeten”, knikken ze.

Vooral meiden in de zaal

De film draait sinds een week wereldwijd in zo’n 8500 zalen in ongeveer honderd landen, waaronder Nederland. The Eras Tour is een tour waarin alle albums en verschillende tijdperken voorbij komen. Swift brengt 44 nummers uit de tien eras van haar carrière. Bij de film is geen dresscode, maar veel fans zijn gekleed in een van Taylor’s Eras thema’s. Ook hebben veel meiden hun vriendschapsbandjes om, zodat ze kunnen ruilen met andere fans in de zaal.

Ik ken helemaal niks van Taylor Swift, maar het is gewoon leuk zo’n vader-dochter uitje.

Het zijn vooral meiden die in de zaal zitten. Vriendinnengroepjes of met zijn tweeën, met ouders, moeders met dochters, maar ook een aantal jongens en zelfs een volwassen man alleen boven in de hoek. Arno van der Lans uit Valkenswaard is met zijn dochter Nora en zit gezellig midden in de zaal. ,,Ik ken helemaal niks van Taylor Swift, maar het is gewoon leuk zo’n vader-dochter uitje.” Nora is niet een hele grote fan, maar ze vindt de muziek wel erg leuk. En de armbandjes die ze om heeft gaat ze wel proberen te ruilen.

Concerttickets net voor de neus weg

Enora en Anna-Sophie (beide 12 jaar) uit Helmond vroeg zijn afgezet door de ouders van Anna-Sophie en slaan vast in de rij bij de frisdrank en popcorn. Ze hopen dat er wel gedanst en gezongen wordt in de zaal, ook al zijn er alleen zitplaatsen. Anna-Sophie heeft een trui aan met Taylor’s Version 89 erop en Enora heeft glitters bij haar ogen. ,,Ik denk dat wij eruit zien als Betty’s, dat is een liedje van vroeger.”

Verkleedpartijen, daar doet Maureen van Dijk (21) uit Boxtel niet aan. Zij is geen ‘gekke fan’ en komt met een vriendin puur voor de muziek. ,,Ik kon helaas geen tickets voor het concert krijgen, twee keer waren ze net voor mijn neus weg. Ik had er wel tweehonderd euro voor over gehad, want het is toch een once-in-a-lifetime experience. Maar ik denk dat dit een goed alternatief is.” Van Dijk houdt onder andere van de muziek omdat Swift in haar liedjes opkomt voor vrouwenrechten.

Bij de eerste tonen van het concert bewegen de hoofden in de zaal al voorzichtig mee. ,,Dansen? Dat weet ik niet, maar gezongen wordt er sowieso”, weet Maureen.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Politierechter stuurt bedreiger naar de cel: ‘Dan zijn we even van deze man af’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 06:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 220 words

**Byline:** Dominique Elshout

**Body**

EINDHOVEN - ,,Ik heb een wapen, ik schiet je dood, ik haal mijn broer erbij, die maakt je ook dood.” Dreigende taal die een toezichthoudster en een vrouwelijke boa in Eindhoven te horen kregen. Plus nog wat beledigingen.

De 31-jarige man uit Geleen die het allemaal riep, kreeg donderdag drie weken cel van de politierechter in Den Bosch. Hij was er zelf niet bij. Sinds afgelopen dinsdag zit hij vast vanwege een diefstal. Het is niet voor het eerst dat hij de gevangenis van binnen ziet. Hij werd al eerder veroordeeld voor dreigende taal en stelen. Hij heeft een alcoholverslaving en woont begeleid.

Middelvinger naar de politie

Op 17 september ging het mis op het Stadhuisplein in Eindhoven, waar de man vrouwen lastig viel. Hij werd daarop aangesproken door de twee vrouwelijke professionals en begon te schreeuwen. De politie pakte hem uiteindelijk op. Toen agenten hem later uit zijn cel wilden halen, kregen ze een middelvinger. Aan een verhoor werkte de man niet mee.

De politierechter keek naar het verleden van de man en zag weinig vooruitgang. De vrouwen die het mikpunt werden van de bedreigingen verdienen bescherming volgens de rechter, die de verdachte drie weken cel gaf. ,,Hij bleef maar schreeuwen. Op zo’n moment word ik heel cynisch en denk ik: als we hem opsluiten zijn we in ieder geval even van hem af.”

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Van beetje eng tot luguber: hier in Enschede koop je een halloweenkostuum**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 03:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 258 words

**Byline:** Charmain Zwijnenberg

**Body**

Ben jij al klaar voor Halloween? Of je nu verkleed wil gaan als skelet, magere Hein of een andere griezel, bij deze winkels in Enschede kan jij je halloweenkostuum kopen.

Bertus Workel

Een Wednesday Addams-outfit voor je kind en een nonnenkostuum uit horrorfilm The Nun voor jezelf. Bij Bertus Workel slaag je sowieso. Alleen een masker, wat nepbloed of een heksenneus? Kan ook!

SoLow

Winkelketen SoLow mag niet in deze lijst ontbreken. Welk themafeest je ook hebt, je vindt hier een geschikte outfit die je tot in de puntje afmaakt met accessoires. De bovenste verdieping is de halloweenafdeling. Daar vind je complete kostuums, maar ook bebloede schorten en handschoenen, spinnenkettingen en lugubere maskers.

Yuanda

Ook bij Yuanda vind je een goede outfit voor jouw halloweenfeest. Van een beetje griezelig tot doodeng. Genoeg keuze!

Flying Tiger

Halloweenoutfits bij Flying Tiger? Ja. Vleermuisoren, skelettenkostuums, vampierengebitten en nepwonden, bijvoorbeeld.

Action

Bij Action koop je halloweenkostuums voor een klein prijsje. Ga voor een heksenpak, houdeen eng masker of een haarbeugel met duivelsoren en jij bent klaar voor Halloween!

Stef Verhuur

Een halloweenkostuum huren kan ook. Bij Stef Verhuur, bijvoorbeeld. Denk aan een skelettenpak, een masker van een horrorclown of draculatanden. De kostuums huur je, de accessoires zijn te koop.

Dit is een artikel van indebuurt Enschede. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Ellen (69): ’Roodharigen zijn gevoelig op alle mogelijke manieren’; VROUW Magazine**

De Telegraaf.nl

19 oktober 2023 donderdag 7:30 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VROUW; VROUW MAGAZINE

**Length:** 613 words

**Byline:** Mariëlle Wisse

**Body**

Je moet maar durven: jezelf laten zien in je eigen kleding en daarna in een lingeriesetje van ons. Deze week Ellen Bakker (69). Ze is moeder van drie kinderen, gepensioneerd en runt de BIJwei, een ontmoetingstuin voor laaggeletterden.

Ik sta vandaag in VROUW, omdat…

„Mijn haar perfect past bij het thema van deze week: on fire. Naarmate ik ouder word, wordt het wel steeds lichter, maar roodharig ben je voor het leven. Het zit ’m namelijk niet alleen in de kleur van je lokken. Roodharigen zijn gevoelig op alle mogelijke manieren.

Zo is mijn huid gevoelig voor crèmes en frutseltjes en ben ik hoogsensitief, wat in mijn geval betekent dat alle geuren, geluiden en lichten om mij heen keihard binnenkomen. Vroeger was mijn haarkleur voer voor pesters, maar veel last heb ik daar gelukkig nooit van gehad. Daar zorgden mijn vijf broers wel voor.”

Mijn mooiste lichaamsdeel…

„Vind ik niet één specifiek deel, maar het totaalplaatje. Voor mijn gevoel klopt het allemaal. Vroeger was dat anders. Ik was veel langer dan mijn klasgenootjes en had armen en benen waarmee ik me totaal geen raad wist. Daarbij had ik rood-oranje haar, van die kleine Shirley Temple-krulletjes én was mijn boezem zo plat als een dubbeltje.

Toen ik een jaar of veertien was, vond mijn moeder het toch maar eens tijd voor een beha en stuurde ze me naar de winkel. Ik had geen idee waar ik moest beginnen en nam de kleinste mee naar huis. Wat denk je? Véél te groot. Sindsdien ga ik beha-loos door het leven.”

Ik eet…

„Heel bewust. Mijn slankheid wil ik graag behouden. Op een grote, zware boezem zit ik al lang niet meer te wachten. Een tijd terug voelde ik me alles behalve goed. Op een gegeven moment kon ik bijna niet meer lopen. De artsen hielden het op astma en schreven allerhande medicatie voor. Dat zag ik niet zitten. Er moest een andere manier zijn.

Op aanraden van de arbo-arts ben ik me gaan verdiepen in het alternatieve circuit. Homeopathie, fysiotherapie en uiteraard voeding. Na gewoon maar wat proberen, kwam ik erop uit dat mijn lichaam het allerbeste functioneert op minder vlees, minder zuivel, nauwelijks suiker ‒ op heel af en toe een lekker taartje na ‒ en vooral vers en gezond eten.”

Ouder worden vind ik…

„Iets wat er nu eenmaal bij hoort. Het scheelt dat ik me in de periode dat ik ziek was wel tachtig voelde. Daarbij vergeleken voel ik me nu topfit! Maar uiteraard merk ik wel dat ik geen twintig meer ben. Daarnet vroeg de fotograaf me een rondje te draaien. Het ging, maar een stuk minder soepel dan vroeger, haha.

Naarmate ik ouder word, denk ik vaker na over de dood. Natuurlijk hoop ik heel oud te worden, maar zeker weten doe je het nooit. Als ik écht oud en krakkemikkig word, hoop ik dat ik niet in een verzorgingshuis terecht kom. Dat je ’s morgens wordt aangekleed en daarna naar de koffie en de bingo word gereden… nee bedankt.”

Ik ben trots op…

„De manier waarop ik mijn leven leid. Ik ben met pensioen, wat mij de vrijheid geeft om lekker elke dag te tuinieren in de ontmoetingstuin die ik run. Ik heb altijd in het onderwijs en met taal gewerkt en zet mijn kennis nu in om laaggeletterden en mensen die nieuw zijn in Nederland op weg te helpen.

In de BIJwei hoort iedereen erbij. Ook het meisje dat vroeger altijd buiten de boot viel met haar rode krulletjes en slungelige ledematen.”

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 e-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, ’Vroeger was mijn haarkleur voer voor pesters, maar veel last heb ik daar gelukkig nooit van gehad. Daar zorgden mijn vijf broers wel voor.’, Stef Nagel

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Kans op massale nieuwbouw in Zeeland is klein, maar met een straatje hier of daar kom je ook al een eind**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 05:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 696 words

**Byline:** Ondine van der Vleuten

**Body**

Bouwminister Hugo de Jonge heeft een lijst gemaakt van plaatsen waar na 2030 snel grote nieuwe woonwijken kunnen verrijzen. Zeeland staat er niet op. Is dat iets om rouwig om te zijn? Absoluut niet, stelt directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw. Een straatje erbij kan al genoeg zijn om de nood voor de Zeeuwen te lenigen.

Bijna een miljoen woningen moeten er tot 2030 worden bijgebouwd, was eerder al becijferd. De bevolking groeit echter zo hard, dat nog een miljoen woningen extra nodig zijn tussen nu en 2050, stelt demissionair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Dat moet met grote stappen gebeuren. Alleen bouwen op kleine en middelgrote locaties is niet genoeg.

Zeventien locaties voor grootschalige woningbouw zijn al aangewezen. Die worden uitgebreid. Ook komen er nieuwe gebieden bij. ‘Daarvoor kijken we nadrukkelijk ook naar het oosten, het noorden en het zuiden. We zullen heel Nederland moeten benutten en heel Nederland recht moeten doen’, aldus De Jonge deze week in een brief aan de Tweede Kamer.

De bewoners van die nieuwbouwhuizen moeten wel in de nabije omgeving kunnen werken

En Zeeland? Dat wordt begin komend jaar duidelijk, zegt De Jonge’s woordvoerder Emile Vaessen. Dan wordt de Nota Ruimte vastgesteld, waarin de nieuwe grootschalige woningbouwlocaties benoemd worden. Vooralsnog wordt gedacht aan Eindhoven, de Stedendriehoek, Twente, Zuid-Limburg en de regio Groningen-Assen-Emmen. Vaessen: ,,Het gaat er op dit moment niet om wie wel en niet genoemd worden. In dat stadium zitten we nog niet.”

Heen en weer reizen

Maakt Zeeland kans? Is juist hier niet genoeg ruimte? ,,Dat is een terechte vraag”, zegt hoogleraar Peter Boelhouwer van de TU Delft. Dat Zeeland (nog) niet op het lijstje voorkomt, vindt de woningbouwexpert wel logisch. De druk op de woningmarkt is in Zeeland minder dan in de Stedendriehoek (het gebied rondom Apeldoorn, Deventer en Zutphen) en de andere genoemde gebieden. Boelhouwer: ,,Een ander punt is de werkgelegenheid. De bewoners van die nieuwbouwhuizen moeten wel in de nabije omgeving kunnen werken, als je niet wil dat mensen op en neer blijven reizen. De treinen zijn al overvol, de files ongekend lang. Bovendien, ik kom vaak in Goes: dan moet je toch een heel eind rijden.”

Straatje verder bouwen

Voor wie in de Randstad wil (of moet) blijven werken, is Schouwen-Duiveland een aantrekkelijke woonlocatie. Maar, zo stipt Boelhouwer aan, daar heb je weer te maken met kwetsbare natuur. De vraag is ook of nieuwbouw van de omvang die De Jonge voor ogen heeft, wel passend is bij Zeeland. Het zou gaan om locaties waarop in een redelijk snel tempo zo’n drieduizend woningen gebouwd kunnen worden. ,,Ik denk dat je in Zeeland meer moet denken aan bouwen voor de eigen bevolking: kleinschalig, een straatje verder bouwen.”

Met hier en daar een straatje erbij, buiten de bebouwde kom, kan het tekort aan woningen ook verlicht worden. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) bracht daar onlangs een rapport over uit. Directeur Taco van Hoek van het EIB: ,,Als minister De Jonge Zeeland niet expliciet noemt in zijn plannen voor grootschalige woningbouw, zou ik daar niet rouwig om zijn. Als je het in Zeeland over een groot project hebt, denk je aan een paar honderd woningen, niet aan duizenden. En waarom zou je per se grootschalig willen? Je kunt in Zeeland juist kiezen voor mooie, kleinschalige oplossingen. Een straatje erbij, soms net even buiten de bebouwde kom, soms binnenstedelijk.”

Extra geld onbereikbaar voor Zeeland

De woningnood mag hier minder groot zijn dan in Randstad, ook in Zeeland zijn huizen nodig. Gedeputeerde Dick van der Velde hoopt dat het Rijk Zeeland daarbij een beetje tegemoet wil komen. ,,Het Rijk heeft regelingen om onrendabele nieuwbouwprojecten toch te kunnen financieren en om bestaande bouw te verduurzamen. Het is echter voor ons, in Zeeland, heel lastig om te voldoen aan de criteria daarvoor; onder meer omdat de bouwprojecten daarvoor hier te kleinschalig zijn. Daar vragen wij steeds aandacht voor. Het is niet erg dat er veel geld naar de Randstad gaat, maar vergeet ook de buitengebieden niet.”

Bekijk ook onze videoreportages:

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Trancegod Armin van Buuren komt uit de kast als gamer, spacegeek en nieuwbakken pianist**

De Volkskrant.nl

19 oktober 2023 donderdag 02:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 2290 words

**Byline:** Robert van Gijssel

**Body**

Het burn-outspook dat al jaren rondwaart in de overspannen dance-industrie, kreeg ook Armin van Buuren te pakken. Sindsdien doet de dj en muziekproducent alleen nog dingen waarin hij iets van zichzelf kan leggen. Ook als Weekendgids blijft hij dicht bij zichzelf.

Je zou het misschien niet zeggen maar het is echt waar, hij maakt geen grappen: Armin van Buuren (46) doet het al een tijdje wat rustiger aan. De trancegod staat weliswaar nog altijd op de grootste dj-podia ter wereld, van Miami tot Ibiza. En natuurlijk draait hij dit weekend tijdens het Amsterdam Dance Event ook weer op het hoogste podium in de Johan Cruijff Arena. En verder brengt hij met de regelmaat van de klok nieuwe tracks en albums uit – laatste wapenfeit: album Feel Again, eerder dit jaar.

Maar de echte Van Buuren-volgers, en dat zijn er veel, zien subtiele gaatjes opduiken in zijn touragenda.

‘Ik heb een donkere tijd achter de rug’, zegt hij. ‘Ik was het contact met mezelf kwijt. Het was even voor corona en ik dacht: misschien ga ik helemaal stoppen. Met mijn dj-werk, met mijn radioshow A State of Trance, met altijd maar optreden en overal opdraven.’ Het bekende burn-outspook, dat al jaren rondwaart in de overspannen dance-industrie, had Van Buuren te pakken? ‘Ja, zeker.’

Kopzorgen en gezondheid

Wat hem dwarszat? Hij wil het best uitleggen en neemt daar de tijd voor. We spreken elkaar in een kantoor van zijn platenlabel en studio Armada Music in Amsterdam. Waar ook een muur vol vinyl staat, en twee draaitafels. Van Buuren, een van de grootste popmusici die Nederland rijk is, de man die een imperium bouwde op zijn baanbrekende dj-werk en danceproducties, de man die ruim duizend radioshows vol draaide en alleen al op Spotify 14,5 miljoen maandelijkse luisteraars heeft, praat openhartig over kopzorgen en gezondheid. En natuurlijk over ‘zijn’ trance, de dancemuziek van de opgewekte beats en de bliepende synths, die al bijna dertig jaar een ontsnappingsroute wil wijzen uit het duister van het alledaagse leven.

Onze gids dit weekeinde is een rubriek in Volkskrant Magazine waarin een bekend persoon (op velerlei terreinen) uit binnen- of buitenland ons gidst langs zijn of haar favorieten.

Van Buuren liet zich enigszins meeslepen door het genre dat hij zelf vanaf de jaren nul mede in het leven had geroepen. Altijd maar aan het werk. ‘Ik ben een people pleaser, dus ik zei altijd maar ja als ik werd gevraagd als dj, of om weer met iemand een track te maken. Je wilt je promotor niet teleurstellen en ja, daar staan straks toch ook weer 100 duizend man voor je op dat festival. Dan gieren ook de endorfinen door je lijf. Dit werk kan een stevige verslaving zijn.’

Het begon aan hem te vreten, al bleef hij aan de buitenkant de indruk wekken van een gezonde jongen die lekker in zijn vel zat. ‘Ja, de buitenkant dus. Maar van binnen ben ik een perfectionist. Vaak nerveus, niet snel tevreden, my own worst critic. Ik las online alle kritiek na shows of nieuwe tracks. Onmogelijk natuurlijk, maar ik deed het. Ik wilde vooral mijn fans tevreden houden. En dat begon zich te wreken. Wie ben ík nu eigenlijk? Ik merkte dat ik vaak bijna dezelfde set draaide, omdat die nummers van me werden verwacht. Ik was gewoon niet tevreden met wat ik deed. Wat wíl ik nu nog met mijn muziek, dacht ik.’

Rust en therapie

Therapie hielp. En rust. ‘Ik ben laatst een maand met mijn gezin op vakantie geweest! En ik heb al een paar keer ‘nee’ gezegd tegen de festivals die normaal gesproken graag gebruikmaken van mijn diensten. En tegen artiesten die een nummer met me willen maken waar ik weinig bij voel. Ik doe alleen nog dingen waarin ik iets van mezelf kan leggen. Voor succes hoef ik het niet meer te doen, dat ei heb ik nu wel gelegd.’

Toch houdt hij nog zielsveel van de trance, de melodieuze tripmuziek waar dj en publiek op kunnen wegdrijven, live op een feest of thuis achter de radio. Van Buuren verhuist zijn eigen festival A State of Trance volgend jaar van de Utrechtse Jaarbeurs naar de Rotterdamse Ahoy, in een nog verder uitgebouwde variant. En zijn gelijknamige, wekelijkse radioshow, met nog altijd meer dan 40 miljoen luisteraars per uitzending, mag nooit wijken. ‘De radio is mijn grote liefde. Voor mij is radio nog steeds pure magie: je zet de knop om en je hoort de stand van zaken in de wereld óf welke muziek je allemaal moet kennen. De kracht van het hier en nu.

‘Voor mij is alles begonnen met de radio: ik luisterde naar de dj’s Ben Liebrand, Robin Albers en Ronald Molendijk. Wij liepen echt voorop hoor, met dance op de radio. Ken je het geweldige radioprogramma Crapuul de Lux nog van de VPRO, met Luc Janssen? Ik nam dat altijd op en fietste dan met de cassette in mijn walkman naar school. Dat was mijn dance-opvoeding. Ik heb alle bandjes nog. Naar de Roxy in Amsterdam kon ik niet, daar werd ik geweigerd omdat ik eind jaren negentig nog te jong was. Maar de Chemistry-avonden werden ook op de radio uitgezonden. Ik zoog dat allemaal op.’

Van Buuren deelt zijn culturele voorkeuren met liefde. ‘Ik ken de rubriek, leuk om mee te doen. Ik had mijn lijst een beetje voor me uit geschoven maar ben er gisteren eens goed voor gaan zitten. En ik heb besloten dicht bij mezelf te blijven.’ Zo zien we het graag. Want wij willen nu ook weleens weten wie Armin van Buuren echt is.

Boek: De kracht van kwetsbaarheid, Brené Brown

‘Ik las het boek van deze Amerikaanse hoogleraar in mijn periode van neergang. Het kwam enorm binnen. Ik heb best een lelijke kant, zoals veel mensen, denk ik. Maar ik probeerde aan een ideaalbeeld te voldoen en die nare kant niet te laten zien. Ook in mijn muziek. Brown laat zien hoe je minder bang kunt worden om op je bek te gaan, juist door je kwetsbaarheid te tonen.

Ik leerde vrede te hebben met het feit dat niet iedereen je muziek goed vindt. Denk aan de beroemde uitspraak van Friedrich Nietzsche: wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zu grunde gehen. Kunst moet prikkelen en het is prima dat we er allemaal anders naar kijken. Bohemian Rhapsody van Queen staat jaar in, jaar uit boven in de Top 2000. Maar er zijn ook mensen die het een vreselijk nummer vinden. Je kunt niet iedereen behagen. Ik heb nu door dat het goed is dat er mensen zijn die mijn album één ster geven. Dat is precies de bedoeling, van kunst.’

Game: Horizon: Call of the Mountain

‘Ik heb me er altijd een beetje voor geschaamd, maar dit zeg ik nu ook maar even eerlijk want ook dat is de kracht van kwetsbaarheid. Ja, ik hou van gamen. Heel nerdy, misschien. Maar gamen geeft mij troost, en biedt een ontsnapping. Je bent even in je happy place. Als ik onderweg ben, pak ik vaak de Nintendo en speel ik Zelda. Thuis heb ik een gamekamer, daar speel ik vaak alleen of met mijn kinderen. En dan het liefst Horizon: Call of the Mountain, met een virtualrealitybril op. Wat is dat fantastisch, wát een wereld gaat er voor je open in dit spel, dat helemaal om je heen zit. Ik kom uit de tijd van Atari en Pacman. Als ik dit speel denk ik: dat ik dít mag meemaken. En het is gemaakt door een Nederlandse gamestudio, Guerrilla Games. Het is Nederlands fabricaat, daar ben ik echt trots op.’

Album: The Orb – The Orb’s Adventures Beyond the Ultraworld

‘Mijn vader had een drukke baan als huisarts en muziek was zijn ontsnapping. Mijn slaapkamer lag boven de kamer van mijn ouders en ik hoorde altijd zware bassen door de vloer komen, ook van Jean-Michel Jarre, Vangelis en Kitaro. Ik vond dat mooi.

Ik ging zelf ook op zoek naar muziek, vooral op de radio. De VPRO-dj Luc Janssen draaide eens het nummer Little Fluffy Clouds van de Britse ambientband The Orb, en ik ging daarna gelijk naar de platenzaak in Leiden. Ik kocht het album The Orb’s Adventures Beyond the Ultraworld, rende naar huis en werd daar een andere wereld in gezogen. Ik hoorde ineens wat je allemaal met geluid kunt doen, hoe je met samples een universum kunt creëren, zonder de dwangmatigheid van een beat. Dit album is heel belangrijk voor me geweest als producer, omdat het me leerde de vrijheid in de muziek te zoeken, je te laten leiden door onderzoek en gevoel. Maar ook omdat het mijn muziek werd. The Orb was van mij en niet van mijn vader. Het was mijn eigen ontsnapping.’

Compositie: Simeon ten Holt, Canto Ostinato

‘Toen ik de compositie Canto Ostinato voor het eerst live hoorde, begreep ik het niet zo. Pas later toen ik een opname draaide, van de pianisten Sandra en Jeroen van Veen, greep het me. Canto Ostinato viert de kracht van de herhaling, die paar noten die opkomen en weer verdwijnen. Het is muziek die zich heel langzaam ontwikkelt en bij veel mensen een heftige emotie oproept. Ik zou niet weten hoe je dat moet verklaren, dat is denk ik ook de magie van dit werk.

Deze compositie raakt natuurlijk ook aan de trance. Ook daarin hoor je die herhaling en ja, voel je ook de emotie. Ik ervoer het pas weer toen ik draaide in de Utrechtse Jaarbeurs bij A State of Trance. Ik draaide een set van zes uur en tijdens een stuk met wat oude tranceplaten gebeurde het weer. Ik voelde kippevel opkomen en de zaal leek ook op te stijgen. Dan denk je niet aan succes, of je status, of geld en of het uitverkocht is of niet. Je bent gewoon even heel gelukkig.’

Album: Wendy Carlos, Switched-on Bach

‘Als Mozart een laptop had gehad, dan hadden we heel andere muziek van hem gehoord. Wat ik daarmee wil zeggen? Dat de ontwikkeling van de techniek een enorme invloed heeft op de muziek. Ik vind die geschiedenis zeer fascinerend.

De eerste synthesizer werd gebouwd door mannen met witte stofjassen. Het instrument werd niet serieus genomen, er werd zelfs op neergekeken. Nu wordt 99 procent van alle popmuziek gemaakt of gegenereerd door computers. Hoe kan dat zo zijn gegroeid? Boeiende vraag. Toen The Beatles een Moog-synth introduceerden op hun White Album kwam er pas waardering voor het apparaat. Daarna kwam langzaamaan de acceptatie. Ik las pas jullie verslag over Lowlands in de Volkskrant en daarin schreven jullie ook: pas toen de beats begonnen, werd het gezellig. Kun je nagaan wat er is veranderd. Wendy Carlos maakte het album Switched-on Bach in 1968. Zij speelde Bach op synthesizers. Wow. Je zet hem nu misschien niet voor je lol op, maar haar album heeft onvoorstelbaar veel betekend voor de rol van de synthesizer in de muziek.’

Boek: The Winner Effect, Ian Robertson

‘Dit boek gaat over wat macht doet met mensen. De Ierse hoogleraar Ian Robertson toont met wetenschappelijk onderzoek aan dat de vorm van de hersenen van mensen met succes verandert. Hij geeft ook een verklaring. Toen wij mensen als nomaden rondtrokken, was het belangrijk dat iemand de leiding nam. De achterblijvers deden er niet toe. Degene die de leiding nam, moest sterk blijven zodat de groep kon overleven. En werd, zoals we nu zien, vaak een arrogante eikel.

Ik betrok deze theorie op mijzelf. Ik ben ook een minder leuk persoon geworden onder invloed van roem en succes. Ik kreeg ineens een ego, zie ik nu in. Waarom? Robertson geeft antwoord op die vragen. Het verschijnsel zit kennelijk in ons dna opgesloten. En als je inzicht krijgt in hoe het gebeurt, kun je ook meer doen om die gedragsveranderingen te voorkomen. Succes is als coke, laat Robertson ook zien. Het maakt endorfinen aan maar verandert je ook in een klootzak. Gelukkig heb ik nooit coke gebruikt. Ik drink trouwens ook niet meer. Interessant boek. Wil je het lenen?’

Podcast: Zimmerman en Space

‘Ik ben helemaal fan van de podcast van Hens Zimmerman, van NPO Radio 2. Zimmerman vertelt over de ontwikkelingen in de ruimtevaart en de laatste stand van de techniek. Dat is ingewikkeld maar hij vertelt heel toegankelijk en met veel humor. En hij weet er ongelooflijk veel van.

Dankzij hem heb ik de afgelopen jaren een enorme fascinatie voor de ruimtevaart ontwikkeld en voor sterrenkunde. Als je ziet wat we nu alleen te weten komen dankzij de beelden van de ruimtetelescoop van James Webb. Holy shit. Ik ben niet gelovig, maar voor mij is de oneindigheid van het universum, het uitdijende heelal, een soort hogere macht geworden. Het maakt alles ook lekker relatief. Waarom zou je je druk maken over de kleine dingen hier op aarde?’

Instrument: Piano

‘Ja, ik ben al lang bezig in de muziek. Maar er hangt nog iets in de lucht. Wat niet veel mensen weten, denk ik, is dat ik al een jaar of vijf pianoles heb van een ontzettend leuke gozer: Geronimo Snijtsheuvel. Of nou ja, de lessen zijn uitgemond in sessies waarin we eigenlijk gewoon samen stukken aan het schrijven zijn. Ik heb een Steinway gekocht en kan daar uren achter zitten. Ik ben geen begenadigd pianist hoor, maar de piano geeft mij weer die vrijheid die ik altijd heb gezocht in de muziek. Dat je ineens pure schoonheid hoort, misschien in iets heel eenvoudigs.

Ik heb natuurlijk veel gedaan met elektronica, met samples en alle plug-ins die je kunt bedenken. Maar het geluid van een piano kun je niet samplen. Want de kracht van de piano is de trilling van het instrument zelf, de resonantie van de snaren die je niet aanslaat. Ja, ik ga hier nog iets mee doen, daar zit ik echt over na te denken. En wie gaat mij vertellen dat ik dat niet zou mogen?’

CV Armin van Buuren

25 december 1976 Geboren in Leiden.

1996 Eerste trancesingle Blue Fear.

1997 Dj in club Nexus, Leiden.

2000 Eerste compilatiealbum A State of Trance.

2001 Radioprogramma A State of Trance bij ID&T-radio.

2002 Rechten Universiteit van Leiden.

2008 Popprijs 2007.

2007, 2008, 2009, 2010 en 2012 Nummer 1 in de top 100 dj-lijst van het blad DJ Magazine.

2010 Titel ‘Beste dj ter wereld’ tijdens de International Dance Music Awards in Miami.

2014, 2016, 2020 Drie Edisons voor Dance en een voor Song.

2017 Uitverkochte Arena: The best of Armin only.

2013 Album Intense, met de wereldhit This is what it feels like.

2013 Speelt zichzelf in de film Verliefd op Ibiza.

2023 Album Feel Again.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Thomas Bruns had geen zwart-witte pyjama: ‘Maar mijn eerste e-mailadres was Heracles01@hotmail.com’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 07:15 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 622 words

**Byline:** Ralph Blijlevens

**Body**

Een uitstervend ras? Dat is wellicht wat overdreven, maar veel kom je ze niet meer tegen: profvoetballers met liefde voor de club waar ze thuishoren. Bij Heracles is Thomas Bruns er daar eentje van, bij FC Twente is dat Daan Rots. Vooral rond de derby is die clubliefde éxtra voelbaar. In aanloop naar het treffen van zondag vertelt eerst Bruns over zijn liefde voor Heracles. Later vandaag is te lezen over het gevoel van Rots voor FC Twente.

Voor Wierdenaar Thomas Bruns (31) was het van begin af aan al duidelijk waar zijn liefde ligt: bij Heracles. Terug op het oude, vertrouwde nest maakt hij zich op voor de enige wedstrijd die echt telt: de derby.

Zijn laatste? Poeh, Thomas Bruns moet even diep graven. „Ik denk een jaartje of zes à zeven geleden misschien?” Zeven jaar dus, om precies te zijn op 2 oktober 2016. Een wedstrijd die bij de 31-jarige middenvelder niet direct herinneringen oproept. In het Polman Stadion opende Mateusz Klich vanaf de penaltystip de score, twee minuten later zorgde Samuel Armenteros voor de gelijkmaker. Daar bleef het bij.

Niet zomaar een potje

Toch is de Twentse ontmoeting voor Bruns niet zomaar een potje. Na een (inter)nationale rondreis die hem naar Vitesse, FC Groningen, PEC Zwolle, VVV-Venlo en het Turkse Adanaspor bracht, is de routinier dolblij het weer met ‘zijn’ Heracles op te kunnen nemen tegen het grotere FC Twente. „Hier gaat het om. De derby leeft bij de club, de supporters en zeker bij ons, de spelers. En voor mij helemaal, omdat ik uit de buurt kom. Je wilt niet weten hoe vaak ik al ben aangesproken over deze wedstrijd. Overal waar ik kom, vragen ze me naar de derby.”

De wereld zal niet vergaan als we verliezen, maar voor ons is een zege echt de kers op de taart

Meerwaarde

Zondag zijn er op Erve Asito drie punten te verdienen, toch zal een overwinning bij Heracles veel meer waarde hebben, zegt Bruns. „Het is een wedstrijd die we heel graag willen winnen, ja. De derby is een wedstrijd op zich. De wereld zal niet vergaan als we verliezen, maar voor ons is een zege echt de kers op de taart.”

In het seizoen 2012/2013 speelde Bruns zijn eerste twee derby’s. Heracles verloor in Enschede met 3-2, de return thuis leverde een gelijkspel op. In beide duels scoorde de Wierdenaar eenmaal. Tien jaar later straalt-ie bij de gedachte aan die potjes, aan wat het betekende om als Heraclied te scoren tegen de concurrent uit de streek. „Voor mij héél veel, want iedereen weet dat Heracles mijn club is.”

Tekst gaat verder onder de foto

Geruchten

In een zwart-witte pyjama heeft Bruns nooit geslapen, dat gerucht wil hij nu wel definitief uit de wereld helpen. En ook dat hij als speler van de gezamenlijke jeugdopleiding, waar hij in 2003 terecht kwam en alle elftallen tot en met de A1 doorliep, geen behoefte had aan de gratis wedstrijdkaartjes voor FC Twente, die de jonge talenten kregen aangeboden. „Die wisselde ik om met kaarten voor Heracles, stond ik in Almelo op de tribune.”

Fraai voorbeeld

Nog een fraai voorbeeld van zijn liefde voor de club? „Mijn eerste e-mailadres was Heracles01@hotmail.com. Nee, dat gebruik ik niet meer”, zegt Bruns met een brede glimlach op het gezicht. „Je bent jong, bezeten van voetbal en Heracles is je club. Dus dan maak je zo’n adres aan. Is toch logisch?”

Spelen met je hart voor jouw club, die boven alles stellen: Bruns ziet er wel wat van terug bij Diego van Oorschot. De jonge Almeloër, afkomstig van La Première, zit bij zijn eerste derby als speler van Heracles 1 op de tribune. De aanvaller liep vorige week bij een oefenwedstrijd bij Schalke 04 een dubbele beenbreuk op. „Ik denk dat ik het stokje wel aan hem kan overdragen. Ook Diego was al supporter van Heracles, voordat hij er zelf kwam spelen. Net als ik dat altijd ben geweest.”

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Jongeren lezen steeds vaker Engelstalige boeken. Wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse literatuur?**

NRC.nl

oktober 19, 2023 3:06 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 1950 words

**Byline:** Hanneke Chin-A-Fo, Toef Jaeger

**Highlight:** In Nederland lezen vooral jongeren steeds meer Engelstalige boeken. Dat is goed voor de boekhandel, maar wat betekent het voor de literaire uitgeverijen en voor de Nederlandse literatuur? In een vraaggesprek gaan vier uitgevers op zoek naar oplossingen.

**Body**

‘De wereld verandert razendsnel, het leesgedrag verandert in hetzelfde tempo”, schreven vijf uitgevers onlangs in *NRC* . Dat is waar. Wie de boekenmarkt volgt, ziet bijvoorbeeld dat de Nederlandstalige roman het momenteel moeilijk heeft. Het aantal verkochte boeken in het genre Nederlandstalige fictie daalde vorig jaar met 10 procent ten opzichte van 2021. Van de verkochte boeken is inmiddels één op de vijf Engelstalig en de verwachting is dat dit aandeel alleen maar groeit.

Maandag begon de (twee weken durende) Week van het Engelse Boek , en niet eerder in het zesjarige bestaan sloten zoveel boekhandels zich bij deze campagne aan. Dat is niet voor niets: marktonderzoek wijst uit dat 30 procent van de lezende jongeren liever Engels dan Nederlands leest. De sociale-media-fenomenen BookTok en Bookstagram stimuleren deze ontwikkeling, schrijft de organisatie van de Engelse week op zijn website, en ‘veel populaire titels op social media zijn *feelgood-* en *romance* -titels.’

Voor de Nederlandstalige literaire roman verandert de wereld dus inderdaad, zij het in een weinig optimistisch scenario. Nederland staat hier overigens niet alleen in: de verengelsing van de leescultuur is ook een verschijnsel in andere kleinere taalgebieden, zoals Scandinavië. Het is dan ook onderwerp van gesprek op de donderdag geopende Frankfurter Buchmesse, de belangrijkste jaarmarkt van het boekenvak in Europa.

Lang was de heersende opvatting over deze ontwikkeling tamelijk onbezorgd. We zijn allang blij áls jongeren lezen, was de gedachte. Maar nu er zoveel minder Nederlandstalige fictie verkocht wordt, roept dat de vraag op hoe Nederlandse uitgevers omgaan met de nieuwe leescultuur. Investeren ze minder tijd en moeite in de Nederlandse roman en het begeleiden van debutanten? Storten ze zich zelf ook op de Engelstalige markt, en hoe bevalt dat? Vinden ze dat uitgeverijen een maatschappelijke taak hebben om aan de hand van romans de wereld begrijpelijker te maken? En hoe zwaar weegt die mee in hun uitgeefbeslissingen?

Vier uitgevers vertellen erover in een Amsterdams café: Jasper Henderson (uitgever van Thomas Rap, JH), Tanja Hendriks (directeur-uitgever van Ambo|Anthos en Loft, TH), Paulien Loerts (directeur Singel Uitgeverijen, met onder meer Querido, De Arbeiderspers en Love Books, PL) en Mark Pieters (directeur-uitgever bij Van Oorschot, MP).

1.Zijn jongeren nog te bereiken met literaire romans? Zo ja, hoe?

JH: „Veel Nederlanders zijn opgevoed met vaste ideeën over wat je ‘mag’ lezen. Maar tegenwoordig keren mensen zich steeds meer van je af als je te stellig zegt: ‘dit is literatuur en dat niet’. De leeservaring is heel anders dan waar wij mee zijn opgegroeid. Dat is leuk om te zien. Niet alleen lezen jongeren meer Engels, ook lezen ze vaker andere genres.”

TH: „Je moet lezen inderdaad breder zien dan literatuur alleen. We hebben het veel over ontlezing, maar daar wordt al veertig jaar over gesproken. Naast lezen wordt er nu ook naar boeken geluisterd, en inderdaad lezen mensen meer verschillende genres. Maar er is nog steeds interesse voor verhalen en voor lezen. Natuurlijk blijft het een ingewikkelde afweging. Als uitgever moet je hoe dan ook goede literatuur blijven uitgeven, maar tegelijkertijd je aanbod verbreden.”

JH: „Dat je de jonge lezers niet bereikt, heeft ook te maken met hun perceptie dat de Nederlandse literatuur niet voor hen is. Want die gaat nogal eens over oude mannen die verliefd zijn en dat het dan niet lukt. We kunnen veel leren van jonge boekhandelaren, die vaak een eigen TikTok of Insta-account hebben. Van hen hoorde ik bijvoorbeeld dat de manier waarop wij boeken aanprijzen niet altijd goed valt. Omslagen en flapteksten kunnen aansprekender, vertellen ze ons.”

MP: „Soms moet je jezelf uitschakelen. Ik had laatst een manuscript waar ik niet wild enthousiast over was, maar dat de stagiair en de juniorredacteur van 25 wel goed vonden. Dan zeg ik niet meer: ‘Maar wacht even, ik ben de uitgever, dus dit gaan we niet op de markt brengen’. Ik geef ook les aan de opleiding voor redacteuren. Daar vraag ik de mening van studenten over omslagen. Je krijgt reacties die ik totaal niet had kunnen bedenken. Daardoor besef je dat je over sommige dingen terughoudender moet zijn.

„Niet dat we opeens vinden dat we alle energie op jongeren moeten richten omdat daar het potentieel zit en we daar op gaan binnenlopen. We moeten gewoon per titel een afweging maken, want er zijn ook nog steeds veel oudere lezers.”

PL: „Ik denk dat we steeds beter nadenken over de doelgroep van een titel. In de praktijk zien wij dat bepaalde titels meer gericht zijn op vijftigplussers en andere meer op 35-minners. De leeftijdscategorie daartussen leest relatief weinig.”

TH: „Als je je afvraagt waarom er minder literatuur wordt gelezen, moet je ook kijken naar het onderwijs. Al generaties lang wordt het literatuuronderwijs in Nederland steeds armoediger. De motivatie om te lezen is bij leerlingen echt laag. Ook hebben ze weinig concentratievermogen. Ik merk bij auteurs dat ze het lastiger vinden om bij scholen op bezoek te gaan. Ze moeten hard werken om een leuk gesprek met die leerlingen te hebben.”

PL: „Uit onderzoek blijkt dat in Nederland het onderwijs in de eigen taal anders is opgezet dan in andere landen. Wij stappen heel snel over van leesplezier naar begrijpend lezen. Dat gebeurt al in groep 4 of 5, dan wordt het leesplezier er vakkundig uitgeramd. Dat moet echt veranderen.”

2. Engelstalig uitgeven, waarom ook niet?

PL: „Heel veel mensen onder de dertig zijn Engels gaan lezen. Je ziet echt het verschil in het aanbod in de boekhandel.”

JH: „Hoe uitgevers met die verschuiving omgaan vind je terug in kleine dingen. Zo ontwerpen ze soms geen nieuwe omslag voor de Nederlandse vertaling, maar nemen ze dat van de Engelse versie over, omdat dat jongeren kennelijk aanspreekt.”

TH: „We hopen zo met onze Nederlandstalige uitgave de lezer te bereiken die ook graag Engels leest. Het idee erachter is dat Engelstalig en Nederlandstalig zoveel op elkaar lijken dat het niet meer uitmaakt.”

PL: „Sommige titels geven we alleen in het Engels uit.”

MP: „Ik legde laatst als test een manuscript van een nieuw aangekocht Engelstalig boek voor aan studenten, waarvan wij al hadden besloten het in het Engels uit te geven. Zij wilden het inderdaad liever in het Engels lezen. Wij gaan die proef dus nu ook een keer doen en brengen het in het Engels uit. Maar dan wel met een Nederlandse vertaling ernaast. Hun oordeel bevestigde ons in ons besluit.”

JH: „Als Nederlandse uitgevers een Engelstalige titel uitbrengen, ondervindt die wel concurrentie van de oorspronkelijke Engelstalige editie die ook in Nederland verkrijgbaar is. Dat blijft een probleem.”

PL: „Ja, daar kun je niet omheen. Daarom zorgen we ervoor dat we onze edities aantrekkelijker maken. Dat is toch echt het goede aan deze tijd, dat we nieuwe dingen proberen om te zien wat er lukt.”

MP: „Ik ben benieuwd hoe de boekhandel, die nu 20 tot 25 procent meer Engelstalige boeken verkoopt, omgaat met de ruimte in de winkel. Ten koste van wat gaat dat?”

PL: „Bij de meeste boekhandels ten koste van Nederlandse fictie en non-fictie. In alle winkels ligt veel meer Engels. Die beweging is niet te stoppen.”

MP: „Tja, het is fijn voor de boekhandel dat ze hun omzetdaling kunnen aanvullen met Engels en zo overeind blijven. De marges zijn slechter, maar toch.”

3.Heeft literatuur nog voldoende betekenis in de maatschappij?

MP: „Wij zijn een hardcore literaire uitgeverij. We merken dat het echt terugvalt, al is het misschien een beetje vroeg om te zeggen of dat structureel is. Niet dat ik wil bagatelliseren, ik denk echt dat er wat aan de hand is. We hebben goede jaren gehad, maar ik zie dat literatuur, ook de vertaalde, het moeilijk heeft.”

TH: „Je ziet dat mensen hun tijd op andere manieren besteden.”

PL: „De belangrijkste concurrentie voor literatuur is het kijken naar tv-series. We hebben tenslotte maar één keer tijd.”

TH: „En mensen zitten veel op hun telefoon, stappen snel over van de ene naar de andere activiteit. Daardoor kunnen ze zich moeilijker concentreren op een literaire roman. Ook is er een verschuiving naar ‘makkelijkere’ boeken. Een Franse auteur vroeg me laatst: denk je dat ik makkelijker moet gaan schrijven? In Frankrijk speelt dat dus ook. Ik heb haar gezegd dat dat een slecht idee is. Je moet schrijven vanuit je passie.”

PL: „De behoefte aan makkelijkere boeken komt ook voort uit het feit dat de wereld zo onrustig is en we ons onveilig voelen. Dan vlucht je even weg in een makkelijk boek of een serie. Daar is niks mis mee.”

TH: „Het is tegenwoordig ook lastiger om aandacht van de media te krijgen. Een optreden van een auteur in Op1 is niet meer voldoende. Je moet ook nog tien andere media-optredens voor elkaar zien te krijgen .”

MP: „Dat gaat bovendien makkelijker met non-fictie. Of het moet fictie zijn over iemands eigen leven. Dat willen ze in die programma’s. Als het om een puur product van de verbeelding gaat, vinden ze dat moeilijk.”

JH: „De traditionele kanalen hebben gewoon niet veel impact meer.”

PL: „Als er vroeger een 5-ballenrecensie in *NRC* stond, dan wist je dat de verkoop omhoog schoot.”

JH: „Over het algemeen benadrukken de traditionele media ook iets te veel het ‘dit is wel goed en dat niet’. Op scholen gaat het vaak ook zo. Niet dat je extreem door de knieën moet, sommige dingen moet je nu eenmaal lezen. Maar we zien lezen nog altijd als cultuur, terwijl het voor de meesten mensen ontspanning is en niet de voornaamste zaak in het leven. Ik vind het zelf heel moeilijk om te zeggen wat literatuur is. Mijn eigen leesgedrag is de laatste jaren totaal veranderd. Ik vind literatuur echt een breed begrip.”

In het gesprek komen nu de boeken van Lucinda Riley ter sprake, ondermeer bekend van haar romans uit de serie *De Zeven Zussen* .

TH: „Overduidelijk. Bij die boeken hoeven we het er toch niet over te hebben of dat literatuur is of niet?”

JH: „Ik vind het ingewikkeld om te zeggen waar het schuifje omslaat.”

PL: „Om literatuur maatschappelijk relevant te houden moeten auteurs op zoveel mogelijk plekken optreden, zowel op festivals als op scholen.”

MP: „Voor debutanten is het moeilijker. Vroeger verkocht je flink wat van een Nederlands debuut als de kranten je welgevallig waren. Maar nu moeten jonge auteurs de verkoop uit hun eigen circuit halen, met optredens en sociale media.”

PL: „We hebben het over Nederland, maar deze beweging is ook in Duitsland en Engeland gaande. We kunnen wel denken dat ons werk in hoge mate maakbaar is, maar dat er minder literatuur wordt gelezen is een wereldwijde trend, of in ieder geval een Europese trend.”

TH: „Je hoort van literair agenten dat 80 procent van wat ze verkopen uit romance-titels bestaat. Dat betekent niet dat je, om het als uitgeverij te redden, het niveau van de romans naar beneden moet brengen. Maar wel dat je voor een breder aanbod moet zorgen. Daarbij moet je het onderscheid tussen literair en minder literair gewoon overeind houden.”

JH: „Je ziet trouwens ook een verschuiving in romans die aanslaan. Een tijd lang waren ik-vertellingen populair, maar nu is er meer behoefte aan grote verhalen. Neem het succes van *Luister* , van Sacha Bronwasser, over de jaren tachtig in Parijs. Dat zelf-onderzoekende in romans, als je dat zo kan zeggen, komt op dit moment minder aan bij lezers.”

MP: „Maar dat genre wordt nog wel veel beoefend. Het viel mij op toen er laatst bij ons een auteur binnenkwam met een boek dat geen enkel raakvlak had met haar eigen wereld. Ik vond dat verrassend.”

PL: „Zou dat internationaal anders zijn?”

TH: „Niet echt, denk ik.”

PL: „Ja, ik denk dat er overal veel genavelstaar is. Maar grote verhalen blijven nodig om chocola te maken van de wereld. Ook Nederlandse.”

**Graphic**

Van links naar rechts: Jasper Henderson (uitgever Thomas Rap), Tanja Hendriks (directeur-uitgever Ambo|Anthos en Loft), Paulien Loerts (directeur Singel Uitgeverijen) en Mark Pieters, directeur-uitgever Van Oorschot. Foto Roger Cremers

**Load-Date:** October 20, 2023

**End of Document**



**Minister Bruins Slot: ’Situatie van Nederlandse Ofir (18) in Gaza is afschuwelijk’**

De Telegraaf.nl

19 oktober 2023 donderdag 2:44 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 272 words

**Byline:** Peter Winterman

**Dateline:** Den Haag

**Body**

Demissionair minister Hanke Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) noemt het ’afschuwelijk’ dat de Israëlische Nederlander Ofir Engel (18) is gegijzeld door Hamas. „Ik leef mee met zijn familie en naasten”, zegt Bruins Slot tegen De Telegraaf. „Zij zitten in grote spanning en onzekerheid.” De minister zet zich in voor zijn vrijlating.

Donderdag werd bekend dat de 18-jarige Ofir al op 7 oktober was gegijzeld door Hamas. Volgens zijn opa heeft hij de afgelopen week de Nederlandse nationaliteit gekregen na een spoedprocedure via de Nederlandse ambassade in Israël. Hij kwam daarvoor in aanmerking vanwege zijn Nederlandse achtergrond. De verwachting is dat buitenlanders een grotere kans maken op vrijlating door Hamas.

Minister Bruins Slot wil geen details geven over deze procedure. „Over welke betrokkenheid ik verder heb gehad, moet ik gezien de omstandigheden terughoudend zijn”, zegt zij vanuit Zuid-Afrika, waar zij aanwezig is bij het Nederlandse staatsbezoek.

’Ik leef mee met zijn familie’

„Dit is echt afschuwelijk voor de jongeman, om in deze situatie terecht te komen. Ik leef mee met zijn familie en zijn naasten”, aldus de CDA-bewindspersoon.

Bruins Slot zegt zich hard te maken voor een snelle vrijlating van de jongen. „Ik heb de afgelopen tijd natuurlijk in meerdere gesprekken met mijn collega’s van Buitenlandse Zaken in het Midden-Oosten – bijvoorbeeld Qatar – gevraagd om te bemiddelen en gegijzelden vrij te krijgen. Dat soort landen staat namelijk vaak direct in contact met Hamas. Mijn hoop is dat alle gegijzelden vrijkomen. Het is meedogenloos wat hen wordt aangedaan. Als Buitenlandse Zaken doen we wat we kunnen.”

**Graphic**

Image, Hanke Bruins Slot., ANP / Laurens van Putten

**Load-Date:** October 20, 2023

**End of Document**



**Wat een snertlucht! Woerden maakt zich klaar voor de Snertverkiezing**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 05:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 269 words

**Byline:** Kirsten Bliekendaal

**Body**

Pak (grootmoeders) recept er maar bij: de Snertverkiezing staat voor de deur. Op donderdag 26 oktober is de vierde editie van de Snertwedstrijd. Een jury kiest die dag de lekkerste en meest eigenwijze snert van Woerden. Misschien word jij wel de nieuwe Snertkoning(in)?

Als je niet van snert houdt, dan ga je het lastig krijgen. Loop je de komende dagen door Woerden, dan is de kans groot dat er een snertlucht jouw neusgaten bereikt. Vanaf vandaag, 19 oktober, is het wedstrijdpakket op te halen voor de Snertverkiezing.

Twee categorieën

Er zijn twee categorieën waarin je mee kunt doen: Traditionele Snert en Eigenwijze Snert. Traditionele Snert is de erwtensoep zoals we die kennen. Eigenwijze Snert is Snert op geheel eigen wijze. Denk aan een vega-variant, veganistisch of een Aziatische twist. Voorwaarde is wel, dat de eigenwijze snert herleidbaar is naar erwtensoep. Het hoofdbestanddeel moet uit spliterwten bestaan.

Lees verder onder de foto>

Zo werkt het

Bij Slagerij van Kesteren liggen inschrijfformulieren klaar en bakjes voor de snert. Ga aan de slag met je recept en laat alles afkoelen voordat je de snert in het bakje schept. Lever het bakje snert in op woensdag 25 oktober of donderdag 26 oktober tussen 8.00 en 12.00 uur bij slagerij van Kesteren.

’s Avonds buigt een jury zich bij de Pompier over alle inzendingen. De winnaar krijgt diezelfde avond bericht. De prijsuitreiking is op vrijdagavond

Dit is een artikel van indebuurt Woerden. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Mysterie opgelost: dit doen die zwarte kabels op straat in Ede**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 04:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 259 words

**Byline:** Fleur Hensen

**Body**

Ze liggen op verschillende plekken in Ede: zwarte kabels dwars over de weg. Wat zijn dit voor kabels en waarom liggen ze op de straat? indebuurt zocht het uit.

De zwarte kabels lagen onlangs nog op het Blokkenpad in Ede. Een indebuurt-lezer mailde de redactie met de vraag waar deze zwarte kabels voor dienen. indebuurt kreeg het antwoord bij gemeente Ede.

Verkeer bijhouden

De kabels zijn zogenaamde telslangen. Ze houden bij hoeveel verkeer er rijdt over een bepaalde weg of een fietspad. “Zo meten we hoe druk of juist rustig het op een weg is en of er veranderingen zijn opgetreden in vergelijking met eerdere jaren”, laat een medewerker van gemeente Ede weten. De telslangen liggen meestal een aantal weken op straat.

Straat anders inrichten

In deze periode richt de gemeente zich vooral op fietsroutes. De telslangen worden ook ingezet als er plannen zijn voor het anders inrichten van een straat. Denk aan het verkeersveiliger maken van een weg, het plaatsen van meer bomen of het aanleggen van een nieuw riool. “Met de telslangen krijg je een goed beeld van de situatie”, aldus de medewerker.

Ook een mysterie gespot?

Weer een mysterie opgelost! Heb jij ook een vraag over Ede? Misschien ben je benieuwd waarom er haken in de grond op de Markt liggen of waarom de Achterdoelen zo heet. indebuurt zoekt het uit! Mail jouw mysterie naar ede@indebuurt.nl.

Dit is een artikel van indebuurt Ede. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Geldverspilling ligt op de loer als de overheid aan industriepolitiek gaat doen**

NRC.nl

oktober 19, 2023 6:56 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 774 words

**Byline:** Erik van der Walle

**Highlight:** Industriepolitiek begint weer populair te worden. Maar vaak is het niet zo'n goed idee als de overheid bedrijven of sectoren gaat subsidiëren, stelt econoom Jasper H. van Dijk.

**Body**

De subsidie van ruim 312 miljoen euro voor de Nederlandse productie van zonnepanelen is een treffend voorbeeld van geldverspilling door de overheid. „Die subsidie is geen goed idee”, zegt econoom Jasper H. van Dijk van het Instituut voor Publieke Economie. „Vaak spelen internationale verhoudingen een rol bij dit soort beslissingen, bijvoorbeeld dat we minder afhankelijk moeten worden van Chinese zonnepanelen. Maar economisch gezien zijn er voor de overheid vooral redenen om dit niet te doen.”

Industriepolitiek is terug van weggeweest, constateert Van Dijk donderdag in het economenvakblad *ESB* . De wereld is de laatste jaren flink onveiliger geworden, de vrijhandel staat onder druk en ook het klimaatprobleem kan politici aanzetten om sectoren of bedrijven te subsidiëren of op een andere manier te beschermen.

„In de jaren tachtig was industriepolitiek erg populair, denk bijvoorbeeld aan de staatssteun voor scheepswerf RSV”, zegt Van Dijk in een telefonische toelichting. De financiële hulp aan RSV kostte de schatkist uiteindelijk 2,25 miljard gulden (1 miljard euro). „Daarna is het een tijd stil geweest op dit vlak, maar sinds corona en de oplopende spanningen met Rusland en China is industriepolitiek weer aan de orde van de dag.”

In het ESB-artikel constateert Van Dijk dat het vaak onduidelijk is welk probleem met het actieve overheidsingrijpen moet worden opgelost. Neem het voorbeeld van de productie van zonnepanelen, waarvoor het Nationaal Groeifonds eerder dit jaar 312 miljoen euro ter beschikking stelt. „Het argument is bijvoorbeeld dat Nederland te afhankelijk wordt van China, maar dat valt erg mee. We kunnen bijvoorbeeld ook Braziliaanse panelen importeren.” Dat China en ook de VS de productie van zonnepanelen subsidiëren is nog een reden voor Nederland om ook de portemonnee te trekken. Dankzij die staatssteun krijgt Nederland goedkopere zonne-energie. „De Amerikaanse econoom Paul Krugman heeft ooit gezegd dat een overheid bij buitenlandse exportsubsidie alleen een bedankbriefje moet sturen.”

Lees ookDe som van Rutte IV voor het Nationaal Groeifonds: kapitaal + kennis = groei

Zonder risico’s is industriepolitiek niet. Het gevaar van ondoelmatige bestedingen ligt op de loer, terwijl de internationale concurrentie kan verminderen, wat ook ten koste gaat van de welvaart. „En als eenmaal een bedrijf of sector wordt gesteund, dan blijkt het ook moeilijk te zijn om dit terug te draaien, wat tot het einde van een bedrijf of sector kan leiden. Politici lijken dan toch te denken, ‘niet in mijn regeerperiode’. Dat heeft bij RSV en ook bij vliegtuigproducent Fokker een rol gespeeld”, zegt Van Dijk.

Toch zijn er wel degelijk situaties waarbij industriepolitiek wel verstandig is. Denk bijvoorbeeld aan oneerlijke concurrentie, waarbij een bedrijf last heeft van importbelemmeringen. Dat kan er zelfs toe leiden dat een hele sector ten onder gaat, wat onwenselijk kan zijn. „Wat onwenselijk is, blijft echter een lastige vraag.”

Lees ookEen duurzaam duwtje in de rug van 13 miljard euro voor bedrijven

De energietransitie kan ook een goede aanleiding zijn om bedrijven te steunen. Dat gebeurt in Nederland onder meer met de zogeheten SDE-subsidies die jaarlijks in de miljarden kunnen lopen. „Bij een nieuwe ontwikkeling zoals bijvoorbeeld waterstof kan ik me goed voorstellen dat je dat als regering wil steunen.”

‘Marktfalen’ kan de komst van nieuwe technologie in de weg staan, bijvoorbeeld als vraag en aanbod van de grond moeten komen. „Bedrijven gaan niet in laadpalen investeren als onduidelijk is of er een markt voor is. De overheid kan dan garanties geven of bedrijven subsidiëren.”

Ook nationale veiligheid is mogelijk een goede reden om industriepolitiek te bedrijven. Via het verbieden van een overname of exportrestricties kan worden voorkomen dat waardevolle kennis in buitenlandse handen valt. En sinds de Russische invasie in Oekraïne, waardoor de gastoevoer stopte, is ook de angst gegroeid dat we te afhankelijk kunnen worden van een land. Dat kan leiden tot chantage. Maar dan nog is de vraag hoe problematisch die afhankelijkheid is. „De afhankelijkheid van Russisch gas was schadelijk toen de leverantie stopte, maar Europa paste zich snel aan”, citeert Van Dijk een Amerikaanse expert.

Recentelijk was de vraag hoe Nederland en Europa moesten reageren op de Amerikaanse Inflation Reduction Act. Het groene investeringspakket zorgt er voor een stimulering van 369 miljard dollar in de economie. „Politici moeten bij zo’n breed investeringsplan niet direct de portemonnee willen trekken. Je hebt dan sectoranalyses nodig om te zien of de baten van ingrijpen in een sector groter zijn dan de kosten.”

**Load-Date:** October 20, 2023

**End of Document**



**Waarschuwing: drukte verwacht in en rond Arnhem om concerten The Streamers in GelreDome**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 12:11 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 279 words

**Byline:** Lars Barendregt

**Body**

Automobilisten op de wegen in en rond Arnhem moeten de komende dagen rekening houden met extra drukte. Matrixborden langs belangrijke verkeersaders waarschuwen daarvoor. De reden: het populaire muziekgezelschap The Streamers treedt vrijdag, zaterdag én zondag op in stadion GelreDome.

Tienduizenden mensen uit heel Nederland komen op The Streamers af. Het collectief begon door midden in coronatijd shows via livestreams te verzorgen. Bekende namen als Kraantje Pappie, Guus Meeuwis, Suzan en Freek, Snelle, Typhoon en Danny Vera maken er deel van uit.

Nog altijd met succes, want er zijn maar weinig artiesten die GelreDome dagen achter elkaar goed kunnen vullen. Of je moet Snollebollekes heten natuurlijk.

De concerten van The Streamers zorgen zo niet alleen voor extra drukte op de snelwegen rond Arnhem én in de directe omgeving van GelreDome, maar ook bij de diverse parkeerplaatsen die bezoekers tegen betaling kunnen gebruiken. Denk aan plekken bij winkelcentrum Kronenburg en Burgers’ Zoo. Tussen de dierentuin en het stadion rijden pendelbussen.

Speciale menu’s

Restaurants in Arnhem en omgeving spelen in op de stroom aan dagjesmensen met speciale menu’s. DRIES en CO uit Elst en Hollywood in Elden, nabij GelreDome, doen dat bijvoorbeeld. Begin deze week opende al een pop-up store met kleding van The Streamers in de binnenstad van Arnhem. Dat gebeurde in aanwezigheid van Kraantje Pappie.

Voor mensen die zelf last-minute een concert van The Streamers willen bijwonen, bestaat die mogelijkheid nog. Zo zijn voor zondag ook nog veldkaarten van 77,50 euro per stuk te verkrijgen via het officiële verkoopkanaal.

Bekijk hier een aflevering uit onze serie over The Streamers:

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Raymond (45) is trots op grijze lokken: ’Moeders op het schoolplein noemden me McSteamy’; VROUW Glossy**

De Telegraaf.nl

19 oktober 2023 donderdag 1:30 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** VROUW; GLOSSY

**Length:** 658 words

**Byline:** Jill Waas

**Body**

Geen haar op hun hoofd die denkt aan verven. Waarom zou je ook, als je wordt vergeleken met een silver fox als Richard Gere, George Clooney of McSteamy. Deze Hollandse mannen zijn trots op hun zilveren lokken.

Rayond Delis (45) baalde er eerst van, maar vrouwen vallen erop: dat grijze haar. Raymond werkt als stratenmaker en legt tuinen aan. Hij heeft een vriendin, twee zonen uit zijn vorige relatie en een bonusdochter.

Grijs worden…

„Gebeurde bij mij al heel jong. Ik was 21 toen ik mijn eerste grijze haartjes aan de zijkanten ontdekte. In het begin trok ik ze eruit, maar na een paar jaar viel er niet meer tegenop te plukken. Mijn vader en broer werden al jong kaal en ik werd grijs, net als mijn opa. Toen hij op zijn 94ste overleed, had hij nog steeds een volle haardos, maar was hij wel spierwit. Als ik dan toch moet kiezen, dan maar liever dat grijze haar.”

Mijn haar verven…

„Heb ik één keer gedaan. Mijn kapper kwam met een soort shampoo die ervoor zorgde dat mijn donkere tinten weer terug zouden komen. Ik heb het voor hem geprobeerd zodat hij kon zien of het werkte, maar ik vond het zo nep staan. Dat doe ik dus nooit meer! Dat donkere paste helemaal niet meer bij wie ik nu ben. Als ik soms mannen van mijn leeftijd zie met gitzwart geverfd haar, denk ik: laat mij dan maar liever die grijzige George Clooney-look rocken.”

Van een midlifecrisis…

„Heb ik geen last. Het is eerder omgekeerd: ik was altijd een druk baasje, maar hou nu juist van lekker chillen en niks doen. Ik zie er inmiddels al vijftien jaar hetzelfde uit, met peper-en-zoutkleur bovenop en diepgrijs aan de zijkanten. Rond mijn dertigste baalde ik er wel van dat ik altijd tien jaar ouder werd geschat, maar inmiddels heb ik dat grijze haar omarmd. Het past echt bij mij, bij de kraaienpootjes en de andere rimpels. In mijn hoofd voel ik me sowieso jong. Alleen als ik ’s ochtends mijn bed uitkom, merk ik door mijn fysieke baan toch wel dat ik geen twintiger of dertiger meer ben.”

IJdel…

„Ben ik niet heel erg, maar ik vind het wel lekker om me goed te verzorgen. Ik ga trouw elke zes weken naar de kapper, dat is echt míjn halfuurtje. Ook mijn baard hoeft van mij niet superruig te zijn, dat hou ik altijd netjes bij. Ik weet niet of dat ijdel is, ik vind het gewoon belangrijk dat ik er verzorgd uitzie.”

Het Clooney-effect…

„Merk ik vooral via mijn vriendin, vrouwen zullen niet zo snel rechtstreeks naar me toekomen en een opmerking maken. Ze vertelde me dat voordat wij iets kregen, moeders op het schoolplein me altijd McSteamy noemden, die dokter uit Grey’s Anatomy. Ik moest hem even googelen, maar ik moet zeggen dat het zeker geen belediging is. Mijn vriendin vergelijkt me ook weleens met George Clooney, want ik ben ook een koffiefanaat. Soms zie ik die koffiereclames voorbijkomen en denk ik: als ik net zo opdroog als hij, heb ik daar helemaal geen moeite mee.”

Pretty Woman…

„Heb ik wel gezien, maar ik kan me niet voorstellen dat ik ooit een escort zou inhuren, zoals het personage van Richard Gere in de film doet. Nee, ik heb het ook niet overwogen toen mijn ex me verliet en ik twee jaar alleen was. Ik had mijn handen vol aan mijn twee jongens en mijn hondje. Of ik in die tijd veel aandacht van vrouwen kreeg? Ik moet eerlijk zeggen: ik heb die dingen zelf nooit in de gaten.”

Meer VROUW

Dit artikel komt uit de nieuwste VROUW Glossy die helemaal in het teken staat van Pretty Woman. Met onder andere een groot interview met Heleen van Royen, een gastcolumn van Kim Kötter en Nicolette Kluijver in de mooiste lingerie. Verder spreken we vijf vrouwen die hun geld verdienen met seks en vijf mannen die trots zijn op hun zilveren lokken. Ook vertelt Telegraaf-journalist Marlou hoe ze al maanden gestalkt wordt door een man die ze slechts één keer heeft ontmoet en testen we de beste lipgloss.

Wil je nou nooit meer een nummer missen, neem dan hier een extra voordelig abonnement. In plaats van € 7,29 betaal je bij een jaarabonnement maar € 3,50 per editie!

**Graphic**

Image, ’Mijn haar verven heb ik één keer gedaan, maar ik vond het zo nep staan’, Feriet Tunc

**Load-Date:** October 20, 2023

**End of Document**



**Staat begint rechtszaak tegen bedrijf Sywert van Lienden om mondkapjesdeal**

Het Parool.nl

19 oktober 2023 donderdag 08:17 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 342 words

**Byline:** ANP

**Body**

De Nederlandse staat daagt het bedrijf Relief Goods Alliance (RGA) van Sywert van Lienden voor de rechter vanwege de omstreden mondkapjesdeal. Demissionair minister Conny Helder voor Langdurige Zorg meldt dit in een Kamerbrief.

Met de civiele procedure wil Helder de rechten van de staat veiligstellen, schrijft ze. Helder kan in verband met het procesbelang niet ingaan op de inhoud van de dagvaarding. Van Lienden peuterde aan het begin van de coronaperiode een grote deal los bij het ministerie van Volksgezondheid.

In die periode was er wereldwijd een groot tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen, vooral mondkapjes. Hij leverde tientallen miljoenen mondkapjes, waarmee 100 miljoen euro was gemoeid. Hoewel dat zonder winstoogmerk zou zijn, verdienden Van Lienden en zijn zakenpartners er ongeveer 30 miljoen euro aan. Toen dat uitkwam ontstond grote maatschappelijke en politieke ophef. Van Lienden was destijds een televisiepersoonlijkheid en lid van het CDA.

Deze deal en ook de inkoop door andere aanbieders van spullen aan VWS is later onderzocht door twee onderzoeksbureaus, Deloitte en Ebben. Deze onderzoeken hebben ook meer dan 10 miljoen euro aan belastinggeld gekost. Uit de rapporten kwam naar voren dat meerdere leveranciers forse winsten hebben gemaakt tijdens de coronacrisis en ook dat VWS en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen de hoge winstmarges geen belemmering vonden om contracten af te sluiten.

Helder noemde die hoge marges eerder ‘onwenselijk en ethisch onverantwoord’. Ze gaf in een Kamerbrief in juni aan dat ze het liefst de schade die de staat heeft geleden, wilde terugvorderen bij Van Lienden. De landsadvocaat heeft haar nu geadviseerd ‘om ten aanzien van de transacties met RGA’ een dagvaarding uit te brengen namens de staat. Er wordt nog gekeken of ook andere aanbieders voor de rechter worden gedaagd.

De civiele procedure staat los van een strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar Van Lienden en zijn zakenpartners. Helder heeft de twee onderzoeksrapporten al eerder overgedragen aan het OM.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Liverpool-trainer Jürgen Klopp strooit met complimenten naar van blessure herstelde Cody Gakpo: 'Hij is ongelofelijk slim’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 06:32 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 288 words

**Byline:** Sportredactie

**Body**

Cody Gakpo heeft donderdag de groepstraining bij Liverpool hervat. De Oranje-international kwam deze maand nog niet in actie, nadat hij zich eind september aan zijn knie had geblesseerd in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Trainer Jürgen Klopp is vol lof over Gakpo. ,,Ik denk dat Cody de oudste jongen van 24 is die ik ooit heb ontmoet.”

Jürgen Klopp heeft een hoge pet op van Cody Gakpo, zo bleef uit een video op het YouTube-kanaal van Liverpool. ,,Hij is ongelofelijk aardig, ongelofelijk slim. Toen ik Cody ontmoette was hij aanvoerder van PSV. En na tien minuten heb je ook wel door waarom.”

Programma Premier League

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Engelse competitie. Hieronder bekijk je al onze voetbalvideo’s over de Premier League.

Zonder Gakpo verloor het Nederlands elftal vrijdag in de EK-kwalificatie van Frankrijk (1-2). Drie dagen later won Oranje met 1-0 van Griekenland, waardoor een ticket voor het Europees kampioenschap zo goed als binnen is.

Liverpool, dat na acht duels op de vierde plaats staat in de Premier League, speelt zaterdag in eigen stadion de Merseyside-derby tegen Everton. Gakpo maakte begin 2023 de overstap van PSV naar Liverpool. Hij speelde tot dusver 34 wedstrijden, waarin hij tot tien doelpunten en drie assists kwam.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Programma en uitslagen Premier League

Stand Premier League

Bekijk hier onze video's uit de Premier League

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**‘Onze hele generatie staat op een rotonde’**

De Volkskrant.nl

19 oktober 2023 donderdag 02:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 297 words

**Byline:** Maud Wiemeijer

**Body**

Scènes uit het bijzonder (on)interessante leven van queer millennials.

EXT. DAK – DAG. Joos (31) en Nella (30) zitten op zondagmiddag een enorme joint te roken op Nella’s dak, dat officieel geen terras is. Joos kijkt uit over de stad en neemt een diepe hijs.

JOOS ‘Misschien moet Amsterdam maar mijn grote liefde zijn.’

NELLA ‘Ik dacht dat ik je grote liefde was. Als vriend.’

JOOS ‘Amsterdam en jij hebben ook veel gemeen. Bloedeerlijk, staan altijd voor me klaar, staan open voor mijn persoonlijke ontwikkeling, maken goeie koffie. Heel knap, vooral in de zomer.’

Over de auteur

Maud Wiemeijer is scenarist van series en films en bedenker van de serie Anne+.

NELLA ‘Er is nog hoop hoor, Joos. Niet de liefde nu volledig afschrijven omdat één vrouw je hart heeft gebroken.’

JOOS ‘Ze heeft mijn hart uit mijn borst getrokken en het aan de duiven gevoerd.’

NELLA ‘Oké.’

JOOS ‘Ik heb gewoon het gevoel dat ik op een kruispunt in mijn leven sta. Er moet iets groots gebeuren.’

NELLA ‘Ik denk dat je eerder op een rotonde staat. Je bent alleen maar rondjes aan het rijden en durft geen afslag te nemen.’

JOOS ‘Dat is het, ja. Wow. Ik leef op een rotonde.’

NELLA ‘Ik ook, hoor. Iedereen. Onze hele generatie. We rijden maar rondjes in onze gammele Clio’s.’

JOOS ‘Ford Fiesta.’

NELLA ‘In onze Ford Fiesta’s, in de hoop dat er een groot bord verschijnt met een boodschap, een richting. ‘Hier afslaan’, ‘Geluk en ijskoffie: 10 kilometer’.’

JOOS ‘Of een stopbord. Of beter nog, een uitzichtpunt.’

NELLA ‘Dat kan helemaal niet op een rotonde.’

JOOS ‘Het is toch een metafoor?’

NELLA ‘Ik snap het niet meer.’

JOOS ‘Je kwam er zelf mee.’

NELLA ‘Hoe dan ook. Je moet een afslag nemen, Joos.’

JOOS ‘Ja, je hebt gelijk. Ik moet een richting kiezen. Gas erop.’

NELLA ‘In een Tesla.’

JOOS ‘Nee, in een oldtimer. Zo voel ik me.’

**Load-Date:** October 20, 2023

**End of Document**



**Culinair coach Martijn schrijft kookboek voor verpleeghuizen: ‘Goede zorg begint met lekker eten’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 10:02 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 322 words

**Byline:** Michel Broekhuizen

**Body**

Lekker eten zorgt voor een leeg bordje, herkenbaarheid en een goed gesprek aan tafel in de Rivas-verpleeghuizen. Om de assistenten op de woonlocaties te helpen met de bereiding, schreef culinair coach Martijn Bouwman het kookboek Smakelijk aan Tafel. ,,Veel bewoners leven van eetmoment naar eetmoment.”

Was het eten niet lekker genoeg?

,,Op de woongroepen werken woon-welzijnassistenten zonder koksopleiding. Ze koken met liefde en passie, maar zonder de kennis van een kok. In het kookboek leg ik in maximaal vijf stappen uit hoe je een lekker en herkenbaar gerecht maakt. Daarnaast staan er tips in hoe je kan variëren met smaken, kleur en kruiden.”

Kun je smaakvolle voorbeelden noemen?

,,Het boek schenkt veel aandacht aan de Hollandse pot. Recepten die qua kleur, geur en smaak herkenbaar zijn van vroeger. Vooral bij dementerenden is dat van belang. Denk aan hachee bereid met ontbijtkoek; dat heeft een bekende geur en smaak. Of kruidnagel, kaneel en speculaaskruiden. Een gerecht anders laten smaken zorgt ook voor een geur- en smaakbeleving.”

Waar hou je verder rekening mee?

,,Met kauw- en slikproblemen. Hoe je vloeibaar en gemalen eten smakelijk kunt bereiden en makkelijk kan malen. De presentatie van gemalen voeding is ook belangrijk: niet alles door elkaar malen maar apart zodat de producten qua kleur herkenbaar blijven. Er zijn ook innovaties waar we ons op oriënteren, zoals ‘lepelbrood’: lepelbaar brood dat op smaak is gebracht.”

Valt het boek in de smaak?

,,De assistenten zijn blij met het stappenplan. De bordjes gaan leeg en het gesprek aan tafel komt terug, ook over de gerechten. Lekker eten is belangrijk. Veel bewoners leven van eetmoment naar eetmoment. Goede zorg begint met lekker en gezond eten.”

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Verwarming ’s nachts lager of een constante temperatuur? Dit kun je het beste doen voor je gasverbruik**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 05:16 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 292 words

**Byline:** Sander Verrips

**Body**

Ook al gaan de gasprijzen dalen, het blijft verstandig om zuinig met gas om te gaan. Veel huishoudens zullen door de huidige prijzen al iets minder fanatiek de verwarming opstoken. Maar wat kun je het beste in de nacht doen? TU/e-hoogleraar Han Slootweg geeft tips.

Uiteraard maakt het voor het energieverbruik uit op welke manier het huis wordt verwarmd. Te beginnen met het traditioneel opwarmen met een kachel. ,,Dan kun je de temperatuur op de thermostaat ’s nachts het beste wat lager zetten”, zegt Slootweg, hoogleraar geïntegreerde energiesystemen.

,,Een gemiddeld huis is ’s ochtends binnen een of anderhalf uur weer opgewarmd. Dat hangt natuurlijk af van de grootte van je huis. Als je de temperatuur constant hoog houdt, zal er altijd wat warmte weglekken.”

Vloer- of wandverwarming werkt veel trager dan radiatoren

Volgens de specialist is 15 graden een raadzame temperatuur voor in de nacht. Kouder is ook niet aan te raden. ,,De thermostaat hangt in de woonkamer. Als je temperatuur nog lager zet dan 15 graden, kan het in de andere kamers in het huis nog veel kouder worden. In theorie kan bijvoorbeeld de leiding in de badkamer bevriezen.”

Kritisch nadenken

Bij vloer- of zelfs wandverwarming gelden er andere regels volgens Slootweg. ,,Vloer- of wandverwarming werkt veel trager dan radiatoren. Dan kun je de temperatuur in de nacht beter niet laten dalen, maar constant houden.”

Beter isoleren en een warme trui aantrekken zijn de gebruikelijke adviezen om het stoken te verminderen. Slootweg voegt er een tip aan toe die je minder hoort. ,,Denk kritischer na over in welke ruimte je stookt en kijk of dit echt wel nodig is. Het is logisch om je woonkamer lekker warm te hebben, maar ga na of het ook warm moet zijn in een leegstaande slaapkamer.”

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Iedereen houdt van de volkstuin, maar niemand kan hem redden: geen plek voor tuinders in Wijchen-West**

AD/Algemeen Dagblad.nl

19 oktober 2023 donderdag 05:46 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 500 words

**Byline:** Jip Trommelen

**Body**

De kans is levensgroot dat er in de nieuwe wijk Wijchen-West geen plek is voor volkstuinvereniging Hof van West. Even leek het erop dat de gemeenteraad voor een gedwongen verhuizing ging liggen.

Met een volle tribune in haar rug sprak Marion van Geffen vorige week de Wijchense raadsleden toe. Over het belang van haar volkstuinvereniging. Over hoe lang die al bestaat. Over de wijkfunctie die de vereniging heeft. Die mag niet wijken voor het megaproject Wijchen-West.

Miranda Muller (D66) is een van de raadsleden die luisterden en overtuigd raakten. Ze wilde dat de volkstuinvereniging werd toegevoegd aan de lijst dingen waar nog een precieze plek voor moet worden gevonden. De bushalte aan de Randweg-Noord, de fietstunnels. En dus de volkstuinen.

De rest van de raad was net zo overtuigd. Wethouder Gerrits leek al bereid zijn verlies te nemen. Dan maar terug naar de tekentafel. Toch een plekje vinden.

De zaak veranderde toen de politici zich achteraf lieten bijpraten door ambtenaren.

Ik ben wel erg boos weggegaan die avond. Ik dacht: waarvoor heb ik hier nu gestaan?

Een volkstuin is geen voetbalveld

,,Toen bleek dat het toch het beste was om buiten het gebied te kijken”, zegt Muller nu. ,,Ons werd duidelijk gemaakt dat een volkstuin iets heel anders is dan een voetbalveld. Dit verplaats je niet even.” Het opnieuw aanleggen van de bewatering is bijvoorbeeld een erg kostbare operatie, legt Muller uit.

Een bittere pil voor de volkstuinders. ,,Ik ben wel erg boos weggegaan die avond”, zegt Van Geffen. ,,Ik dacht: waarvoor heb ik hier nu gestaan?”

Dat de tuinen tijdens de bouwperiode niet kunnen blijven waar ze nu liggen, daar is iedereen het over eens. De tuinen behouden voor Wijchen-West zou betekenen dat er in ieder geval twee keer verhuisd moet worden. De eerste keer naar een tijdelijke plek, de tweede keer terug naar Wijchen-West. Te duur, vindt een meerderheid van de raad. Dan liever één keer goed verhuizen, buiten het plangebied.

Een tuinder gaat niet met de auto

Volgens Van Geffen is dat mogelijk de doodsteek voor de vereniging. ,,Onze kracht is dat je eventjes naar de tuin kan, op de fiets of lopend. Als we ver weg komen te zitten, blijven de tuinders weg. Die gaan niet met de auto, dat druist in tegen het duurzame karakter van de tuin.”

Toch lijkt dat het toekomstbeeld te worden.

Zijn de tuinders niets opgeschoten? Dat ook weer niet. Burgemeester en wethouders hebben toegezegd op zoek te gaan naar een nieuwe locatie voor de tuinders. De raad blijft op de hoogte en de vereniging staat op de kaart.

,,Daar putten we hoop uit, hoewel we weinig positief zijn”, zegt van Geffen. ,,Kijk maar naar de Broedplaats voor kunstenaars. Die zouden ook kopje onder gaan, maar er werd tóch iets gevonden. Hopelijk overkomt ons hetzelfde.”

De tuinders gaan iedere plek die ze aangereikt krijgen onderzoeken. ,,We wijzen op voorhand niets af. We zijn te leuk om er zelf de stekker uit te trekken, maar we zullen wel kritisch kijken naar wat een nieuwe locatie met ons voortbestaan doet.”

**Load-Date:** October 19, 2023

**End of Document**



**Met 'onorthodoxe maatregelen' wil het kabinet de overbelasting van het stroomnet te lijf gaan**

de Volkskrant

19 oktober 2023 donderdag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Ten Eerste; Blz. 12

**Length:** 541 words

**Byline:** TJERK GUALTHÉRIE VAN WEEZEL

**Highlight:** Met een pakket vol 'onorthodoxe maatregelen' hoopt het demissionaire kabinet de 'ernstige situatie' op het elektriciteitsnet het hoofd te bieden. Belemmerende regelgeving wordt daarbij maximaal opgerekt.

**Body**

Dat schrijft demissionair minister Rob Jetten (Energie, D66) in een uitgebreide brief die woensdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Hij noemt de overbelasting van het elektriciteitsnet een 'ernstige situatie' omdat die de energietransitie en daarmee het halen van klimaatdoelen remt. En omdat het de Nederlandse economie schaadt als bedrijven niet snel genoeg kunnen verduurzamen.

Met geld, maar vooral met aanpassing van regels en het versnellen van vergunningsprocedures wil Jetten stimuleren dat het stroomnet sneller wordt uitgebouwd en efficiënter wordt benut. Al bij zijn aantreden noemde Jetten het overbelaste stroomnet zijn grootste hoofdpijndossier. De laatste jaren is dat probleem alleen maar nijpender geworden.

In een toelichting op de plannen liet Manon van Beek, bestuursvoorzitter van TenneT (de beheerder van het hoogspanningsnet), een kaartje zien dat inmiddels bijna overal rood kleurt. Op al die plekken is het net vol, bedrijven die een nieuwe aansluiting willen of hun bestaande aansluiting moeten uitbreiden, komen op een wachtlijst.

Als voorbeeld van hoe snel het is gegaan, noemde Van Beek de Rotterdamse haven. 'We hadden daar een ambitieus plan voor de periode 2020-2030. Maar de hele capaciteit die we voor die periode hadden gepland, is al voor 2022 bij ons aangevraagd.' De netbeheerders zijn uit alle macht aan het werk. Jaarlijks wordt zo'n 5 miljard euro gestoken in uitbreiding van het stroomnet. Maar dat is nog altijd niet genoeg om de grote vraag naar elektriciteit de komende jaren bij te houden.

**Onorthodox**

Naast de al geplande investeringen in het net ziet Jetten 'drie sporen' waarop hij de congestie te lijf wil: sneller bouwen, betere benutting van het elektriciteitsnet en beter gebruik maken van flexibiliteit. Dat doet hij met onorthodoxe maatregelen die vergen dat regelgeving en bezwaarprocedures worden aangepast en ingekort.

Zo wil Jetten dat de overheid, in overleg met netbeheerders, plekken aanwijst waar grote batterijen moeten komen. In sommige gevallen moet zelfs al begonnen kunnen worden met uitbreiding van het elektriciteitsnet, terwijl de bezwaarprocedure nog loopt of bedrijven de aansluiting officieel nog niet hebben aangevraagd.

Jetten erkent dat de Raad van State dit 'een spannende keuze' vindt. 'Natuurlijk kun je dat alleen doen als je samen met lokale overheden ecologisch onderzoek hebt gedaan. We gaan hier waarschijnlijk veel van leren, maar het niet doen betekent nog meer vertraging. Dus ik wilde het niet niet doen.'

Er is ook winst te halen met meer flexibiliteit in het energieverbruik. Het net is vooral vol op piekuren in de ochtend en de avond. Plannen om bedrijven een vergoeding te geven om op die momenten af te schakelen, hebben vooralsnog niet veel opgeleverd. Daarom moeten alle bedrijven in de toekomst verplicht opgeven hoeveel stroom zij op verschillende momenten van de dag gebruiken en tegen welke prijs ze op die tijdstippen zouden willen afschakelen.

Ook flexibel gebruik van huishoudens moet gestimuleerd worden. Daarvoor komen er regels voor 'slimme apparaten'. Het gaat dan bijvoorbeeld om warmtepompen en laadpalen voor elektrische auto's die van buitenaf worden aangestuurd om in te spelen op de stroomvraag.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 12

**Graphic**

Hoogspanningslijn.

**Load-Date:** October 18, 2023

**End of Document**