

# **Voormalig landskampioene helpt handbalsters PSV in gevecht tegen degradatie: ‘Wij zijn goed genoeg’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 03:03 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 636 words

**Byline:** Ramon Petit

**Body**

Van jaarlijks meedoen om de landstitel en het spelen van Europese wedstrijden naar het vechten tegen degradatie. Handbalster Roos Beljon heeft deze keuze bewust gemaakt door haar privésituatie en nieuwe baan. ,,Bij PSV speel ik lekker in mijn eigen stad.”

De 25-jarige opbouwster kende een succesvolle periode bij HandbaL Venlo. In Limburg werd ze in 2022 landskampioen en won ze dit jaar het bekertoernooi. Toch was het niet altijd even spannend. ,,In de eredivisie heb je twee topteams (Amsterdam en Venlo, red.) die aan elkaar gewaagd zijn. Maar in de andere wedstrijden is er minder tegenstand. Dat is ook niet zo leuk. Vaak weet je al dat je een wedstrijd wint.”

Dodelijke omschakeling Volendam

Nu is dat wel anders. Op zaterdagavond trof PSV in Sporthal de Vijfkamp het lager gerangschikte Volendam. In de eerste helft werden de Eindhovenaren overklast door de snelle tegenaanvallen van de bezoekers. Bovendien miste de thuisploeg de efficiëntie voor de goal van de tegenstander en keek het tegen een 11-17 achterstand aan in de rust. ,,We hadden pech in de afronding, hun keeper speelde erg goed. Een paar keer raakten we de paal of de lat. Zij hebben daarentegen een snelle omschakeling. Dan ligt de bal er ook meteen in en dan wordt het een baalwedstrijd.”

In de tweede helft bleef PSV, met de naar eigen zeggen matig spelende Beljon, vechten voor een ommekeer. ,,Ik denk dat we halverwege de tweede helft nog steeds het idee hadden dat we de wedstrijd konden kantelen. Er kwam meer beleving bij de ploeg en supporters pakten dat goed op.”

In het tweede gedeelte van de tweede helft ontstond er op een cruciaal moment consternatie over een beslissing van de scheidsrechter. De bal werd na een doelpunt van PSV in de middencirkel onderschept. De thuisploeg kreeg hiervoor tweemaal een tijdstraf. Hierdoor waren er nog slechts vier veldspeelsters over. Maar Beljon vindt dat er niet naar de scheidsrechter gekeken moet worden. ,,Hun taak is hartstikke lastig. Beide ploegen zullen het niet altijd eens zijn met de beslissing.”

Degradatie voorkomen

PSV kon de wedstrijd niet meer omdraaien en verloor met 27-33. Hoewel het nog vroeg in het seizoen is, staan de Eindhovenaren één plaats boven de degradatiegroep. De laatste vier teams strijden om drie plekken in de eredivisie van volgend seizoen. Beljon denkt dat PSV goed genoeg is om degradatie te voorkomen: ,,Vorig jaar is PSV bijna gedegradeerd. Dit jaar hopen we niet in de degradatiegroep terecht te komen. En als dat wel gebeurt, willen we in die groep hoog eindigen. Ik denk dat dat realistisch is.” De thuisploeg liet tegen Volendam wel een kans liggen voor een betere uitgangspositie. ,,Maar er is nog tijd zat om punten te sprokkelen.”

De mannen speelden voor ons en dat maakt zo’n handbalavond extra leuk

En wat zal helpen in die strijd is het clubgevoel bij PSV. ,,Het is een warme club. Het merendeel van de meiden ken ik al. Het is lekker vertrouwd”, aldus Beljon. ,,De mannen speelden voor ons (23-30 nederlaag tegen DFS Arnhem/UDI 1896, red.) en dat maakt zo’n handbalavond extra leuk. Ik hoop straks nog wat mensen van PSV in de kantine tegen te komen.”

Dat zal de komende jaren wellicht hetzelfde zijn. De opbouwster denkt lang bij de Eindhovense club te blijven. ,,Voor de ambitie hoef ik niet per se meer hoger te spelen. Zolang ik er maar plezier in heb en ik het handbal met mijn privésituatie goed kan combineren.”

Blijf op de hoogte van het laatste sportnieuws via de Eindhovens Dagblad-nieuwsbrief!

Voor alle sportliefhebbers is er goed nieuws: ED.nl heeft een dagelijkse sportnieuwsbrief! Via deze nieuwsbrief krijgt u als lezer het relevantste en nieuwste sportnieuws rechtstreeks in uw inbox.Klik op deze linken vink de sportnieuwsbrief aan. Vul uw e-mailadres in en u bent klaar om dagelijks, rond de lunch, het laatste sportnieuws te ontvangen.

**Load-Date:** November 1, 2023

**End of Document**



**Als Dost plotseling neervalt, is het hele stadion stil: ‘Hij ging even rechtop zitten toen zijn vader erbij kwam’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 06:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 670 words

**Byline:** Jeroen Bijma

**Body**

Een aanvankelijk geweldige voetbalavond voor NEC eindigde met zichtbare angst. Bas Dost zakte in de slotfase van de wedstrijd tegen AZ in elkaar en dat zorgde voor emotionele taferelen in het Afas Stadion. Een verslag van een hectisch uur.

Vlak voordat Bas Dost per ambulance naar het ziekenhuis wordt overgebracht, spreekt hij nog kort zijn ploeggenoten bij NEC toe in de kleedkamer. ,,Komt goed”, zegt de spits (34) liggend op een brancard. De overige spelers wensen hem beterschap. Stuk voor stuk zijn ze zeer aangeslagen. Verder spelen gaat niet. De wedstrijd wordt na een tijdelijke onderbreking dan ook definitief gestaakt.

Het betekent het einde van uiteindelijk een trieste voetbalavond. Dost gaat bij het verstrijken van de officiële speeltijd naar de grond zonder dat de bal bij hem in de buurt is. Alleen AZ-speler David Møller Wolfe, die met wilde armgebaren naar de kant schreeuwt, en de bank van NEC hebben in eerste instantie de ernst daarvan in de gaten. Het spel gaat nog zo’n tien seconden verder, voordat scheidsrechter Jeroen Manschot fluit.

De medische staf van NEC en AZ rennen naar Dost toe. De spelers van beide clubs gaan in een cirkel om hem heen staan. Jasper Cillessen staart met de tranen in zijn ogen voor zich uit. Elayis Tavsan doet het shirt over zijn gezicht. Mathias Ross kijkt terneergeslagen naar de grond. Het Afas Stadion valt stil. Niet veel later hangt het toegesnelde medische personeel in het stadion witte doeken om Dost heen. Na een minutenlange behandeling verlaat hij per brancard het veld en steekt hij een duim omhoog. De stadionspeaker deelt mee dat hij bij kennis is. Het publiek applaudisseert en zingt Dost voor de laatste keer toe.

Dost wordt naar een aparte kleedkamer gebracht voor een laatste check. Zijn vader, die op de tribune zit, is dan bij hem. Per telefoon worden zijn vrouw en kinderen ingelicht. NEC-trainer Rogier Meijer en aanvoerder Dirk Proper lopen naar de scheidsrechterskamer om te zeggen dat wat hen betreft de wedstrijd hervatten geen optie is. Daar wordt door Manschot en AZ gehoor aan gegeven.

Algemeen directeur Wilco van Schaik staat namens NEC als enige de pers te woord. ,,Ik heb Bas net in de ogen gekeken”, zegt hij, waarna hij volschiet. ,,Hij ging even rechtop zitten toen zijn vader erbij kwam. Hij wilde daarna ook nog wat tegen de spelers zeggen. Dat was een emotioneel moment, het heeft op ons allemaal veel indruk gemaakt.”

Vooralsnog heerst er veel onduidelijkheid over de oorzaak van het in elkaar zakken van Dost. Duidelijk is wel dat hij kort voor het bewuste moment last kreeg van zijn schouder. Ook is niet duidelijk of Dost is gereanimeerd, al had het medische personeel wel een defibrillator in de hand en is het protocol dat er bij ernstige medische situaties als die van Dost moet worden gereanimeerd.

Ik denk dat we de medische zorg goed voor elkaar hebben op de Nederlandse velden

,,Ik denk dat we de medische zorg goed voor elkaar hebben op de Nederlandse velden”, vertelt Van Schaik. ,,We hebben dat onlangs gezien bij RKC-doelman Etienne Vaessen en nu ook weer. Dat redt levens. Laten we hopen dat Bas weer aansterkt. Dit is echt onwerkelijk. We kunnen het wel over voetballen hebben, maar dat is op dit moment niet belangrijk. Daar gaan we morgen weer eens aan denken.”

De fraaie 1-2-zege waar NEC op afstevende is opeens bijzaak. Uitgerekend Dost zet de bezoekers in de openingsfase met een wereldgoal op voorsprong. Hij schiet de bal vanuit een schier onmogelijke hoek fenomenaal in de kruising. En nog voor rust geeft hij de assist bij de 0-2 van Magnus Mattsson. Dost is de grote boosdoener voor AZ, maar krijgt bij het verlaten van het veld van iedereen het welverdiende respect.

Het is nu de vraag wanneer de blessuretijd van vijf minuten bij AZ-NEC wordt gespeeld. Dat lijkt op korte termijn niet mogelijk. NEC komt donderdag in actie in de eerste ronde van de KNVB-beker, thuis tegen Roda JC, en AZ wacht een week later een wedstrijd in de groepsfase van de Conference League. De KNVB zal zich daar maandag over buigen.

**Load-Date:** November 1, 2023

**End of Document**



**Na een jaar van verwijten en geruzie verschijnt het onderzoek naar Arib**

Trouw.nl

30 oktober 2023 maandag 05:02 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 650 words

**Byline:** Niels Markus

**Body**

Dinsdag verschijnt het langverwachte onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib. De affaire beschadigde niet alleen Arib, maar ook haar opvolger Vera Bergkamp en het aanzien van de Tweede Kamer.

Tot het laatste moment heeft Khadija Arib geprobeerd het onderzoek naar haar optreden als Kamervoorzitter tegen te houden. Tevergeefs, het verschijnt dinsdag. Daarmee komt het kort voor de verkiezingen, en voor het vertrek van de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp, die ook beschadigd uit de affaire kwam.

Waar draaide de zaak ook alweer om?

Vorig jaar september lekte uit dat het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, een onderzoek had ingesteld naar Arib. Er waren klachten binnengekomen over grensoverschrijdend gedrag in haar tijd als Kamervoorzitter. In twee anonieme brieven werd zij onder meer beschuldigd van ‘machtsmisbruik’.

Arib reageerde direct woedend op haar opvolgster Bergkamp, die het presidium voorzit. Arib sprak van een ‘dolksteek’ door haar opvolgster, die haar ‘voor de bus’ had gegooid. Al snel na het uitkomen van de beschuldigingen besloot de voormalige populaire Kamervoorzitter op te stappen als Kamerlid, na een politieke carrière van 24 jaar.

De crisis werd compleet toen in navolging van Arib ook de ambtelijke top van de Kamer opstapte. De hoogste ambtenaar van de Kamer, griffier Simone Roos, liet weten dat zij vanwege alle onrust terugtrad. Ze concludeerde dat het ‘niet (meer) mogelijk’ was om een sociaal veilige werkomgeving te creëren.

Hoe zit het met dat onderzoek?

Na een aantal chaotische vergaderingen besloot de Kamer het onderzoek niet zelf te doen, maar het neer te leggen bij een externe partij: Hoffmann Bedrijfsrecherche, dat wordt begeleid door drie hoogleraren. De opdracht luidt om niet alleen te kijken naar de anonieme brieven over Arib, maar ook breder naar de vertrokken topambtenaren, het presidium en naar Bergkamp.

Waarom probeert Arib het onderzoek tegen te houden?

Bij het tv-programma Zomergasten zei Arib in augustus dat zij nog steeds niet weet waarvan zij precies beschuldigd wordt. Zij eiste inzage in alle stukken. De onderzoekers reageerden dat Arib alle documenten, inclusief de anonieme brieven, mocht inzien op locatie. Arib zegt dat zij de stukken zelf in handen wil hebben, zodat zij die met haar advocaten Geert-Jan en Carry Knoops kan bekijken. Eind augustus begon zij een civiele procedure om de publicatie tegen te houden. Omdat die zaak pas in november dient, vroeg zij de Tweede Kamer vorige week in een brief om de publicatie van het onderzoek tegen te houden. Opnieuw deed zij felle verwijten aan het adres van Bergkamp, die zij het ‘spelen van processuele spelletjes’ en ‘onbehoorlijk en ongepast handelen’ verweet.

Wat voor consequenties kan het onderzoek hebben?

Dat is de vraag. De hoofdrolspelers zijn vertrokken of staan op het punt dat te doen. Arib is al een jaar weg, Bergkamp liet deze zomer weten dat zij niet terugkeert als Kamerlid. Onder Bergkamps moeizame voorzitterschap verliepen debatten vaak chaotisch, met het weglopen van het volledige kabinet bij de Algemene Beschouwingen van vorig jaar als dieptepunt. In haar afscheidsbrief liet Bergkamp weten dat zij blij is dat sociale veiligheid sinds haar voorzitterschap hoger op de agenda staat. Ze noemt het belangrijk dat klachten van ambtenaren over een onveilige werksfeer serieus worden genomen. “Bij ernstige signalen moet dit, zoals in elke organisatie, ook kunnen leiden tot een onafhankelijk onderzoek.”

Veel partijen, waaronder Pieter Omtzigts NSC, hebben verbetering van de bestuurscultuur hoog op de agenda staan. Mogelijk kunnen de affaire-Arib en het onderzoek helpen om lessen te trekken voor de toekomst.

Lees ook:

Hiërarchie in de Kamer is een aanjager voor grensoverschrijdend gedrag

Het schort nogal aan de sociale veiligheid in de Tweede Kamer. En dat is schadelijk voor het aanzien en de werking van de democratie, vinden onderzoekers.

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Wegen vanuit Gaza-Stad naar zuiden beschoten, maar Al Jazeera-journalist krijgt telefonisch evacuatiebevel**

NRC.nl

oktober 30, 2023 12:39 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 234 words

**Byline:** Tan Tunali

**Highlight:** De Israëlische krijgsmacht heeft wegen richting het zuiden van de Gazastrook geblokkeerd, nadat tanks maandag voor het eerst overdag bij Gaza-Stad het belegerde gebied in zijn…

**Body**

De Israëlische krijgsmacht heeft wegen richting het zuiden van de Gazastrook geblokkeerd, nadat tanks maandag voor het eerst overdag bij Gaza-Stad het belegerde gebied in zijn getrokken. Dat melden journalisten van Al Jazeera ter plaatse. Eén van hen, Youmna El Sayed, zegt net alsdat voertuigen die de stad willen verlaten, worden beschoten. Al Jazeera deelde ook een video waarop te zien is hoe een auto op de Salah al-Dinstraat, de grootste doorgaande weg in Gaza-Stad, wordt beschoten.

Hoewel de wegen richting het zuiden beschoten worden, meldt journalist El Sayed uit Gaza-Stad dat ze maandag thuis een evacuatiebevel heeft gekregen van de Israëlische krijgsmacht. Ze beschrijft voor de zender dat ze een telefoontje van een afgeschermd nummer kreeg en dat iemand die namens het Israëlische leger zei te spreken het hele gezin opriep onmiddellijk hun huis te verlaten. De beller zei niet te kunnen zeggen welke route het gezin van El Sayed moet nemen: ‘Dat moet je zelf uitzoeken’, zou hij hebben gezegd.

Het stelt El Sayed voor een hels dilemma: „Ik denk niet dat het de juiste beslissing is om mijn leven en dat van mijn kinderen te riskeren voor deze reis. Tegelijkertijd, ze belden ons direct en riepen ons op nu te vertrekken. (…) Hoe kunnen mensen zoals ik en anderen nu weggaan?”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: ‘Israëlische tanks maken opmars naar Gaza-Stad en blokkeren hoofdweg’

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**‘Naar Oostenrijk, dat moet een wereldreis zijn geweest’**

NRC.nl

oktober 30, 2023 1:18 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 260 words

**Byline:** Ward op den Brouw

**Highlight:** Voor deze serie sturen lezers foto’s van hun ouders in. Deze week stuurde Erik-Jan Teunissen (1969) een foto in van zijn ouders Jan Teunissen (1927-2012) en Gré Teunissen-Veeneman (1930-1995).

**Body**

‘Dit zijn mijn ouders ergens eind jaren 50, waarschijnlijk op de Brennerpas, onderweg naar een vakantiebestemming in Oostenrijk. De wegen waren niet zoals nu met prachtig asfalt en tankstations om even te rusten. Deze motorfiets, een Jawa Sport, zou je het best kunnen omschrijven als een opgevoerde brommer met veel geluid en weinig snelheid. Het moet een wereldreis zijn geweest. Ik denk daar wel eens aan als ik in zeven uur naar de zoveelste wintersportvakantie rijd, terwijl zij er waarschijnlijk een dag of vier over gedaan moeten hebben. In weer en wind, zonder navigatie en met een hutkoffer achterop. Moeder in een kort windjack, achter vader in zijn loodzware vetlederen motorjas, met enorme handschoenen en een pothelm.

In de oorlog woonde mijn vader in Hilversum. Om te ontsnappen aan de Arbeitseinsatz moest hij met zijn oudere broers onderduiken. Zo kwam hij de hongerwinter door. Mijn moeder heeft de oorlog in het toen nog overwegend agrarische Apeldoorn doorstaan, met haar familie die actief deelnam aan het verzet en onderdak bood aan Joodse families en Britse piloten. Mijn ouders hadden een gelukkig huwelijk: het feit dat mijn moeder nooit honger heeft gekend en mijn vader wel, gaf de enige onenigheid in het harmonieuze gezin.

Wie de foto heeft gemaakt weten we niet. Maar bij mijn zus en mij brengt hij mooie herinneringen boven, en we koesteren de gedachte dat de welvaart ons telkens een stap verder brengt, maar dat sommige vakantiebestemmingen min of meer dezelfde blijven: ook wij gaan naar Oostenrijk.’

Foto’s van ouders zijn welkom via

.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Uitglijder Paixao zorgt voor commotie**

De Telegraaf

30 oktober 2023 maandag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** SPORT; Blz. 5

**Length:** 281 words

**Body**

ENSCHEDE - Igor Paixao werd in de rust van FC Twente-Feyenoord al gewisseld. Trainer Arne Slot was niet tevreden over de vleugelspits, maar ontkende dat zijn zwakke optreden mogelijk werd veroorzaakt door alle commotie die een beschamend filmpje van de Braziliaanse aanvaller op social media veroorzaakte in de aanloop naar de kraker in Enschede.

Paixao filmde zichzelf zonder kleding voor de spiegel op de klanken van Braziliaanse muziek. Het filmpje belandde onbedoeld op zijn eigen social media, werd niet lang daarna weer verwijderd maar toen was het kwaad al geschied. Het was geen gevalletje 'dickpic', maar het feit dat een basisspeler van de kampioen van Nederland zich zo gedraagt, is allesbehalve professioneel.

De beelden zijn het internet opgegaan en Paixao realiseerde zich in de 24 uur voor FC Twente-Feyenoord dat hij voor commotie had gezorgd. Niet alleen in zijn privésituatie maar ook bij zijn club. Prompt was hij in de wedstrijd tegen FC Twente geen schim van zichzelf.

,,Ik denk dat het vooral voor hemzelf heel vervelend is dat het filmpje naar buiten is gekomen", zegt Slot. ,, Als het erom zou gaan dat hij daarom slecht speelde, dan hebben misschien tien andere spelers ook een filmpje gehad..."

Slot wil zijn speler niet in het openbaar afvallen en zegt Paixao 'zeker geen boete te gaan geven'. Is het dan klaar? ,,Dat hangt er vanaf. Als hij er veel last van heeft, kunnen we daar over praten."

Het incident zorgde na de mooie Champions League-zege op woensdag op Lazio voor een eerste rimpel in het water, de draai om de oren die FC Twente Feyenoord gaf was meteen een steen in de vijver. Daar moeten nu even geen andere dingen bijkomen.

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**John van ’t Schip weet welke loodzware taak hem bij Ajax wacht: ‘We moeten de jongens helpen’**

Het Parool.nl

30 oktober 2023 maandag 02:34 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1158 words

**Byline:** Johan Inan

**Body**

John van ’t Schip (59) is gearriveerd als interim-trainer van Ajax. Hij weet dat het vertrouwen bij de club momenteel heel broos is, en daarom heeft hij ‘plezier’ en ‘duidelijkheid’ tot toverwoorden gebombardeerd. ‘Ik ga ook niet meer achteromkijken.’

Van ’t Schip keerde afgelopen woensdag terug uit Griekenland. Daar was hij met zijn zoon en dochter na de emotionele uitvaart van zijn vrouw en hun moeder Daniëlle neergestreken om het verlies te verwerken.

Zij overleed eerder deze maand. Van ’t Schip was op dat moment met de club, die hij als (jeugd)speler en (jeugd)trainer bijna 25 jaar diende, al een technische functie op het kantoor overeengekomen.

Toen duidelijk werd dat hij de topkandidaat was om de vorige week ontslagen Maurice Steijn op te volgen, riep dat ook de vraag op in hoeverre Van ’t Schip daar emotioneel gezien klaar voor was. Daar liet hij in een online presentatie voor de schrijvende pers geen twijfel over bestaan: zijn vrouw stimuleerde hem juist om terug te keren bij Ajax, de club die hem ‘groot heeft gemaakt’.

“Ik zat en zit eigenlijk nog steeds in een moeilijke fase. Mijn vrouw is overleden. Mijn twee kinderen verwerken dat op hun manier. Maar zij is juist degene geweest die gezegd heeft dat er momenten en kansen zijn die je moet pakken. En dit is er zo één.”

“Ze zei: ‘Het is goed voor jou om je volledig in dit proces te geven John. Anders zit je maar thuis te malen. Word je daar nou beter van?’ Het was dus haar vurige wens dat ik weer bij Ajax aan de slag ging.”

Eerste contract

Interimdirecteur Jan van Halst, die het stel hielp aarden toen Van ’t Schip trainer werd van FC Twente in 2001, was op de hoogte van die vurige wens van de ernstig zieke Daniëlle.

Daarom ook werd het eerste contract van Van ’t Schip in rap tempo klaargemaakt. “Dat heeft zij dus gelukkig meegekregen,” zegt de weduwnaar op zijn eerste werkdag als hoofdtrainer, een optie die hij haar ook voorlegde. “Dat hebben we goed besproken en ook dat zag zij zitten. En van bovenaf heeft ze daar wellicht nog een rol in gehad ook. Dat geloof ik graag.”

Daarom ook haalt Van ’t Schip veel motivatie uit het overlijden van zijn vrouw om zijn zware project bij Ajax te laten slagen. In Amsterdam tekende hij maandag een contract tot medio 2025, het eerste jaar als hoofdtrainer en het tweede – vooralsnog – in een technische functie.

Onrust

“We weten hoe dingen in de voetballerij gaan. Er spelen momenteel heel veel dingen bij Ajax. Niet alleen in het eerste elftal maar ook daarboven,” doelt Van ’t Schip op de onrust en de gaten in de Ajaxtop waar de clubleiding een eind aan probeert te maken.

“Ik vind het dan ook alleen maar logisch dat ik eerst het seizoen afmaak. Daarna kijken we verder en stap ik eventueel terug. Een langer dienstverband ambieerde ik nu ook niet, al kan dat straks nog anders worden natuurlijk.”

Van ’t Schip weet welke loodzware taak hem wacht. De voormalige rechtsbuiten van Ajax en Oranje stapt in het absolute sportieve dieptepunt van de club in.

Ajax is, na een reeks van tien duels zonder zege, hekkensluiter, zowel in de eredivisie als in de Europa League. Aan Van ’t Schip de taak om de murw gebeukte en aan karakter en kwaliteit ontberende selectie snel omhoog te stuwen.

Daarbij heeft hij ‘plezier’ en ‘duidelijkheid’ tot toverwoorden gebombardeerd. Kraakhelder is hij als het gaat om het nieuwe streven van Ajax, dat het gat met koploper PSV door de 5-2 nederlaag van zondag in Eindhoven tot 25 punten zag groeien.

“Het allerbelangrijkste is dat we zo snel mogelijk richting vijfde plek gaan. De top vier (PSV, AZ, Twente en Feyenoord, red.) is al een eindje weg. Ik denk dat we ambitieus en realistisch tegelijk moeten zijn. Dan moet je je eerst op plek vijf richten en dan stap voor stap kijken of er nog meer in zit.”

Van 't Schip mist duel met PEC

Van ’t Schip is er op 17 december niet bij wanneer Ajax thuis speelt tegen zijn voormalig werkgever PEC Zwolle. “Mijn zoon gaat trouwen in Australië en daar moet ik bij zijn. Zeker na het overlijden van mijn vrouw,” zegt de kersverse Ajaxtrainer op de clubsite. “Dat was een vereiste en dat betekent dat ik het thuisduel met PEC Zwolle voor de winterstop mis.”

Broos vertrouwen

Het vertrouwen bij Ajax is momenteel heel broos, weet Van ’t Schip, die deze week meteen het degradatiespook moet afschudden in thuisduels met Volendam en Heerenveen.

“Het gaat er nu om dat iedereen het plezier terugkrijgt. Dan groeit het vertrouwen en gaan dingen veel gemakkelijker. De spelers hebben klap na klap geïncasseerd. De druk van de fans en de media is enorm. De nieuwe situatie is dat we onderaan staan. Daarin moeten we een nieuwe weg vinden. In trainingen, in gesprekken en door presentaties moeten we hier met elkaar uit zien te komen.”

Met spelers sprak hij maandag nog niet. Ook niet met aanvoerder Steven Bergwijn. Of hij aanvoerder blijft? “Ik heb dingen gelezen, maar ik heb daar nog nooit wat over gezegd. En daar heb ik ook nog niks op te zeggen. Ik een streep zet onder wat is gebeurd en iedereen moet dus zijn plek verdienen,” aldus Van ’t Schip, die oude bekende Michael Valkanis meeneemt als assistent.

Staf blijft intact

Verdere veranderingen in de technische staf sluit hij uit. “We moeten zo snel mogelijk een team vormen en daarmee het voorbeeld geven aan de groep, die ook hecht moet worden. Van daaruit kijken we rustig verder.”

Ook over de staat van de selectie en eventuele winteraankopen kan en wil hij dan ook nog niet veel zeggen. “De komende periode zal een heel intensieve worden waarin veel dingen naar voren komen. Ik denk dat je de echte kwaliteit van spelers pas kan zien als je dingen in duidelijkheid giet. Het kan ook zijn dat ik aangenaam verrassende dingen tegenkom de komende maanden.”

“Ik trek een streep, ga ook niet meer achterom kijken,” vervolgt Van ’t Schip. “We moeten de jongens helpen. Straks zien we dan hoe de balans is en van daaruit kunnen we bepalen wat nodig en mogelijk is voor de winter. De schijnwerpers staan nu vol op Ajax. Niet gek als de club de voorbije jaren toonaangevend is geweest. Of meer ervaring nodig is om het elftal aan de praat te krijgen, zou kunnen. Wat je ziet, is dat de jongens dit niet gewend zijn en daardoor ook eerder in hun schulp kruipen. Ik denk wel dat ze elkaar daar meer in kunnen helpen.”

Louis van Gaal

Zo is Van ’t Schip vol goede moed na dertien jaar teruggekeerd op het oude nest. Tussendoor werkte hij in Australië, Mexico en Griekenland. Bij die buitenlandse avonturen was Van ’t Schip succesvoller dan bij PEC Zwolle, waar hij nog wel ijzersterk begon. De flink gevulde rugzak moet hem helpen om in de hoofdstad als wonderdokter te fungeren.

Daarover sprak de ervaren coach wel vast met Louis van Gaal, de succescoach die eerder terugkeerde als adviseur. “Het is fijn dat ik de steun van Louis heb. Over het gesprek wil ik niet veel kwijt, maar ook hij vindt de dingen die ik heb geschetst belangrijk. En met al zijn ervaring gaf hij me ook mee dat ik vooral mijn eigen gevoel moet volgen.”

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Tim Senders geeft jongeren stem in gesprek over mentale gezondheid**

Het Parool.nl

30 oktober 2023 maandag 02:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 740 words

**Byline:** Malou Hart

**Body**

Met zijn podcast De Handleiding gaat programmamaker Tim Senders met jongeren en experts in gesprek over mentale gezondheid. Hij put hierbij ook uit eigen ervaring. ‘Het is geen sexy thema, dat weet ik ook.’

Een grote vriendenkring, een goede baan, populair op Instagram en volle agenda: het zijn geen voorwaarden voor geluk, weet programmamaker Tim Senders (33). Hij ziet dat steeds meer jongeren kampen met mentale problemen – ook als ze van de buitenkant een perfect leven leiden. “Er zijn zoveel factoren waarin jongeren het gevoel hebben dat ze moeten uitblinken.”

Al langere tijd vormen mentale klachten als eenzaamheid een groot probleem onder jongeren. Bijna dertig procent van de jongeren zeggen zich wel eens eenzaam te voelen. Veel genoemde oorzaken zijn de coronapandemie en een te hoge prestatielat op jonge leeftijd.

Senders besloot met de podcast De Handleiding aandacht aan thema's binnen de mentale gezondheid van jongeren te besteden. In de eerste aflevering over eenzaamheid komen verschillende jongeren (als ervaringsdeskundigen) en een psycholoog op het gebied van eenzaamheid aan het woord. Samen gaan ze in gesprek over pijnpunten, oorzaken en mogelijke oplossingen. Zo wil hij handvaten bieden aan jongeren die niet niet lekker in hun vel zitten.

Luchtig

“Ik wilde al langer iets maken wat jongeren zou inspireren,” zegt Senders. “Mentale gezondheid is geen sexy thema, dat weet ik ook. Maar ik hoop het met de podcast op een luchtige en positieve manier bespreekbaar te maken. Ook zodat mensen, als ze tegen gevoelens van bijvoorbeeld eenzaamheid aanlopen, weten hoe ze daarmee kunnen omgaan.”

Senders noemt zichzelf geen jongere meer, maar wel een ervaringsdeskundige. “Zes jaar geleden ging ik me in het onderwerp verdiepen. Het was een kantelpunt in mijn leven: mijn relatie ging uit en ik veranderde van baan. Ik was daardoor erg op mezelf aangewezen, en stond er voor mijn gevoel helemaal alleen voor.”

Vertellen dat het slecht met je gaat – het is volgens hem moeilijker dan het klinkt. “Ik had de angst dat als ik het vrienden zou vertellen, ze het niet zouden snappen. Want het leek alsof ik alles op de rit had; programma’s maken op televisie, draaien als dj… Uiteindelijk vertelde ik het eerst aan mijn broer, we hebben een hechte band. Hij reageerde heel fijn en snapte het gelijk.”

Positieve reacties

Hij besloot naar zijn volgers op Instagram ook eerlijk te zijn over zijn mentale gezondheid en kreeg daar veel positieve reacties op. “Door me zo openlijk kwetsbaar op te stellen heb ik geleerd dat ik niet de enige ben die met eenzame gevoelens rondloopt.”

Toch bleef hij zich afvragen; hoe kan het dat men zich ook eenzaam voelt met genoeg mensen om je heen? Hij zette zich ook in voor eenzaamheid onder ouderen, maar zag dat eenzaamheid onder jongeren heel anders werkt. “Het is meer een soort leegte. Nu weet ik dat het een verschil tussen sociale en emotionele eenzaamheid is.”

“Ik denk dat jongeren nu meer te verduren hebben dan vroeger. Social media speelt hierbij een grote rol: we creëren constant fomo (fear of missing out, red.) voor elkaar door alleen de goede momenten te delen.” Hij ziet dat mensen hele weekenden volplannen om het gevoel van eenzaamheid te voorkomen, maar daarin zichzelf voorbijschieten in de druk van een leuk sociaal leven, er mooi uit willen zien en het hebben van de perfecte baan en relatie.

“Ik wil niet de boomer zijn die zegt dat social media moet worden afgeschaft. Maar ik denk dat het belangrijk is om het ook te gebruiken om elkaar in het echt te zien. We willen alles online doen; bel-angst wordt bijvoorbeeld ook steeds normaler.”

Anoniem in een metropool

Je alleen voelen in Amsterdam is volgens Senders al helemaal niet gek: “Er is hier zoveel te doen waardoor het vinden van een vriendengroep of een eigen identiteit lastiger gaat. Je kan je heel anoniem voelen in zo’n metropool.”

Dat hij niet de eerste is die een podcast over mentale gezondheid maakt, weet hij ook. “Ik vond dat er te vaak óver jongeren werd gepraat, en meestal in percentages. Ik wil ze graag een stem geven, en een perspectief van ‘hoe nu verder’. Door met jongeren in gesprek te gaan, weten de luisteraars ook dat ze niet de enige zijn. Het is vaak een stukje hoop wat ontbreekt, en dat kan deze podcast ze misschien wel geven.”

De eerste aflevering van De Handleiding is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kader van Een Tegen Eenzaamheid.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Amsterdamse wethouder Hester van Buren roept ambtenaren op: ‘Je moet leren zien dat racisme vaak iets sluipends is’**

De Volkskrant.nl

30 oktober 2023 maandag 03:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1578 words

**Byline:** Elsbeth Stoker

**Body**

De weinig opbeurende uitkomsten van twee onderzoeken naar discriminatie en institutioneel racisme binnen onder meer haar eigen gemeentelijke organisatie verbazen de Amsterdamse wethouder Hester van Buren geenszins. ‘Voor mijzelf was het ook een leerproces, ik dacht altijd dat ik niet bevooroordeeld was.’

Hester van Buren (PvdA) heeft al heel wat ongemakkelijke gesprekken gevoerd sinds ze wethouder is in Amsterdam. En er zullen nog heel wat volgen. Want binnen de gemeente is er sprake van discriminatie op de werkvloer en institutioneel racisme. Dat blijkt uit twee onderzoeken die maandag zijn verschenen.

‘De uitkomsten verbazen mij niet, maar het blijft heftig om te lezen’, zegt de wethouder die onder meer verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid voor de achttienduizend ambtenaren van de gemeente Amsterdam.

Zo vertellen Amsterdamse gemeenteambtenaren met een biculturele achtergrond in het ene onderzoek, uitgevoerd door bureau Muzus, dat ze een Nederlands klinkende voornaam hebben aangenomen, in de hoop discriminatie en uitsluiting te vermijden. Anderen vertelden dat ze baalden dat de coronaperiode voorbij was. Want ze moesten weer naar kantoor, waar ze geconfronteerd werden met kwetsende opmerkingen.

Het tweede rapport, uitgevoerd door het Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS), schetst een vergelijkbaar beeld. In dat onderzoek, uitgevoerd in Amsterdam en nog vijf andere gemeenten, stellen ambtenaren met een migratieachtergrond dat ze minder kans maken op promotie, omdat anderen meer ‘lijken’ op de, veelal witte, leidinggevenden.

Ook durven ze hun ervaringen met discriminatie intern niet te melden: uit angst als ‘lastig’ te worden weggezet. Ze hebben bovendien het gevoel harder te moeten werken dan hun witte collega’s.

Als voorbeeld vertelde een van hen aan de KIS-onderzoeker dat ze zich niet serieus genomen voelde tijdens vergaderingen. Als ze een idee had, liet ze een witte collega haar plan inbrengen, omdat het dan meer kans maakte. Een ander reageert tijdens de vakantie altijd op e-mails. Want, stelde deze ambtenaar: ‘Een witte collega komt ermee weg om dat niet te doen, ik niet.’

Hoewel onduidelijk is wat de omvang is van de discriminatie en uitsluiting, zijn de resultaten pijnlijk. Zeker voor een stad die al drie jaar geleden aankondigde te bouwen aan een ‘cultuur waarin iedereen zich gekend en gewaardeerd voelt, een cultuur waarin alle medewerkers volop mogelijkheden krijgen’.

Ze komen boven op een recente brandbrief aan de gemeenteraad, gestuurd door bijna tweehonderd anonieme medewerkers van de afdeling Werk, Participatie en Inkomen. Leidinggevenden zouden personeel met een migratieachtergrond ‘stelselmatig kleineren’.

‘Wij vallen massaal om door angst en onderdrukking. Kampen met ptss, burn-out en lichamelijke klachten’, schreven deze anonieme medewerkers begin oktober. ‘De bedrijfsarts hoort ons verhaal aan en adviseert ons op zoek te gaan naar een andere baan, één buiten de gemeente Amsterdam. Want de gemeente verandert toch niet.’

De gemeente is al drie jaar met het thema inclusiviteit bezig. Waarom is er nog onvoldoende verbetering zichtbaar?

‘Er is best veel gebeurd in de afgelopen jaren. Van trainingen en een bewustwordingscampagne tot aan het toegankelijker maken van onze gebouwen voor fysiek beperkte medewerkers en de deelname aan deze onderzoeken. Juist doordat we er de afgelopen tijd veel aandacht aan hebben gegeven, komen deze verhalen van uitsluiting en discriminatie nu boven.

‘Maar het is niet zo dat ik een knop kan omzetten en dat het daarna voorbij is, het is een langdurig proces. Dat we nu erkennen dat er sprake is van institutioneel racisme, dat is een start.’

U zegt: ik was niet verbaasd.

‘Ik ben nu anderhalf jaar wethouder. In mijn tweede week kreeg ik al berichten van mensen die met mij hierover in gesprek wilden. Wat mij het meest opviel was de pijn die het bij medewerkers veroorzaakte, bijvoorbeeld door telkens terloopse opmerkingen te horen als: ‘wat goed dat een klein bruin meisje als jij zo’n opdracht heeft gekregen’ of ‘wat spreek jij goed Nederlands’.

‘Het ergste vond ik het lethargische gevoel dat sommige medewerkers hebben. Ze zeiden: het heeft toch geen zin om uitsluiting of racisme aan te kaarten. Ze hadden het idee dat er toch niets mee werd gedaan, ze voelden zich onbegrepen.’

Want, zo blijkt uit het KIS-onderzoek: de ervaringen van de gemeenteambtenaren met een biculturele achtergrond staan in schril contrast met die van sommige managers. Een deel van de leidinggevenden erkent dat er sprake is van institutioneel racisme – een term die gebruikt wordt voor het al dan niet bewuste samenspel van processen en regels waardoor niet iedereen gelijk behandeld wordt. Anderen herkennen de signalen van racisme niet, ontkennen of bagatelliseren het.

Van Buren: ‘Voor mij was het ook een leerproces. Ik dacht altijd dat ik ‘kleurenblind’ was, dat ik niet bevooroordeeld was. Maar pas door goed naar mensen te luisteren, realiseerde ik me dat ik dat helemaal niet was. Ik was net als de meeste mensen onbewust onbekwaam, omdat ik zelf geen ervaring heb met discriminatie.’

Hoe werd u bewust bekwaam?

‘Hiervoor werkte ik als bestuurder bij woningcorporatie Rochdale. Destijds werd ik gevraagd om als externe stakeholder aan te schuiven bij een selectieprocedure voor een nieuwe directeur binnen de gemeente Amsterdam. Maar vooraf moest ik een cursus volgen: onbevooroordeeld sollicitatiegesprekken voeren.

‘Ik had zoiets van: sorry hoor, waarom moet ik dat? Maar het moest, en mijn ogen zijn geopend: ik was wel bevooroordeeld. En het gaat om meer dan alleen welke huidskleur iemand heeft. Maar ook: hoe kijk je naar iemand die lang is, of juist klein? Waarom denk je dat iemand wel of niet krachtig is? Stel je aan alle kandidaten wel dezelfde vragen?’

Veel gedupeerde gemeenteambtenaren blijken angstig om discriminatie, uitsluiting en racisme te melden. Wat gaat er mis bij het Bureau Integriteit en de vertrouwenspersonen van de gemeente Amsterdam dat ze daar niet naartoe durven?

‘Op papier hebben we het goed op orde: een speciaal bureau voor integriteitsmeldingen en een heel groot netwerk van vertrouwenspersonen. Als je niet naar de vertrouwenspersoon van je eigen afdeling wil, kun je naar die van een andere afdeling.

‘Toch gaan mensen er niet naartoe. De reden die ik hoor, is dat mensen vinden dat het Bureau Integriteit onvoldoende oog heeft voor signalen van racisme. En ook dat ze de stap niet durven zetten omdat het allemaal intern is. Ze zijn bang dat een melding in hun dossier terechtkomt, dat het consequenties heeft.

‘Daarom hebben we drie externe vertrouwenspersonen geworven, waar je ook anoniem naartoe kunt. We willen een extern onafhankelijk meldpunt, dat ons kritisch kan volgen. En een ‘twijfellijn’, zodat mensen bij twijfel kunnen bellen om te sparren. Dat hoor ik ook vaak van werknemers: ze maken iets mee, voelen zich er naar over, maar weten niet of het grensoverschrijdend is.’

Heeft u met de schrijvers van de brandbrief gesproken?

‘Ik heb het geprobeerd. De brief was gestuurd vanuit een anoniem mailadres, daar heb ik een mail naar gestuurd dat ik graag met ze in gesprek wil. Ik heb gezegd: het hoeft niet. Het is misschien wel een anonieme brief, maar jullie hoeven mij niet te overtuigen dat er een probleem is.’

In de brief staan ook namen van leidinggevenden die medewerkers met een migratieachtergrond stelselmatig zouden kleineren. Heeft u met hen gesproken?

‘Ik heb wel met hun directeuren gesproken. De eerste reactie is al snel: deze mensen moeten we beschermen, want ze worden anoniem beschuldigd en nu zijn ze de klos. Maar het is: én, én. De brief zie ik als een belangrijk signaal. En van de genoemde leidinggevenden vind ik nog niks. Eerst gaat een extern onderzoeker een feitenrelaas opstellen.’

Wat gebeurt er als blijkt dat die beschuldigingen kloppen?

‘Discriminatie tolereren we niet. Welke sancties er dan volgen, kan ik nu niet zeggen. Dat ligt echt aan de individuele situatie.’

Onlangs heeft u al in de gemeenteraad gezegd dat u ervan uitging dat er sprake was discriminatie binnen de gemeente. Hoe werd daarop gereageerd?

‘Ik had de tussentijdse resultaten van deze twee onderzoeken al gezien, dus ik wist ongeveer wat de conclusies zouden zijn. En ja, het was heftig om te zeggen dat het er is. Daarna merkte ik vooral opluchting: mensen vonden het fijn dat het erkend werd.

‘Maar er zijn ook mensen die hiermee worstelen, die zeggen: doen we als leidinggevenden dan alles fout? Het is niet een kwestie van goed of fout. Het is een bewustwordingsproces. Je moet leren zien dat racisme vaak iets sluipends is. Dat het vaak gaat om kleine opmerkingen. Telkens moeten horen: goh, waar kom je vandaan, terwijl je geboren bent in Nederland.’

Het gaat niet alleen om verkeerde opmerkingen. Het gaat ook om de kans om aangenomen te worden bij een sollicitatie, en door te stromen naar hogere functies. Een van jullie doelstellingen is een meer divers personeelsbestand op alle lagen. Maar in de gemeentelijke top had in 2022 bijvoorbeeld nog maar 13 procent een niet-westerse achtergrond, terwijl het doel 30 procent is.

‘Dit betekent dat we nog beter moeten zoeken, en we beter moeten kijken naar onze interne doorstroming. We hebben veel talent. Toch hebben veel mensen het gevoel dat ze te weinig perspectief krijgen binnen de gemeente. Dat moet veranderen. En dat betekent ook dat we eerlijk tegen witte kandidaten moeten zeggen: jullie hebben bij gelijke geschiktheid echt minder kansen bij een sollicitatiegesprek.’

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Nieuws gemist? IJsbaan in Bathmen leeggeroofd • School in Zwolle dicht door dreiging**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 07:25 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 450 words

**Byline:** Redactie

**Body**

Goedenavond! Geen tijd gehad om vandaag het nieuws te volgen? Met deze update ben jij binnen 2 minuten op de hoogte.

Op een weiland in Horst wil de gemeente Ermelo zo’n honderd asielzoekers opvangen. Het gaat om een stuk grond achter vakantiepark de Doppenberg. Burgemeester Hans van Daalen benadrukt dat er nog niets definitief is.

Het Deltion Sprint Lyceum in Zwolle is maandag de hele dag gesloten vanwege een ‘bedreiging’. Om wat voor bedreiging het precies gaat, willen de school en de politie nog niet zeggen.

De VVD heeft het partijlidmaatschap van Soumaya Sahla, die eerder lid was van de extremistische Hofstadgroep, ‘met onmiddellijke ingang opgezegd’.

Bizarre diefstal bij ijsbaan Bathmen leidt tot alertheid en zelfspot: ‘We zijn voorlopig genoeg kwijt’. Maar of ze iets terugkrijgen? ,,De politie kan alleen zeggen dat het geen onbekend kentekennummer voor ze is.”

Go Ahead Eagles begint dinsdagavond (20.00 uur) in Haarlem aan het bekertoernooi. Daar wachten de amateurs van Koninklijke HFC, die uitkomen in de tweede divisie. Drie vragen over het treffen met HFC.

Bas Dost wordt de komende dagen verder onderzocht in het ziekenhuis. Het is nog altijd onduidelijk waarom de spits van NEC tijdens de wedstrijd tegen AZ in elkaar zakte op het veld.

Zwollenaar Henk Frauenfelder (63) leeft momenteel tussen uitersten. De kunstenaar heeft longkanker en daardoor niet lang meer te leven, maar hij leeft voort dankzij vijf levensgrote tekeningen op de flats in zijn woonbuurt.

Papierfabriek Stora Enso de Hoop uit Eerbeek, waar 185 mensen werken, gaat definitief sluiten. Dat heeft niet alleen grote gevolgen voor alle medewerkers, die hun baan kwijtraken, maar ook voor Eerbeek zelf.

Ze zijn bedoeld als razendsnelle oplossing voor de woningnood. In de praktijk wil de bouw van flexhuizen op de Veluwe niet vlotten. Woonstichting Triada zou er dolgraag 72 neerzetten in Epe, Hattem en Heerde. Er staat er (op een testvariant na) nog niet één. Omwonenden en het stroomnet werken niet mee.

Op het Isendoorn College in Warnsveld zijn onder schooltijd geen telefoons meer te zien. Ze moeten thuis blijven of in de kluis gelegd worden. ,,Als er iets is kunnen ouders de receptie bellen. Zoals vroeger.”

Een elektrische fiets op station Ermelo wordt in 2020 in een rode bedrijfswagen getild. Wat Peter John van E. (37) alias ‘de leverancier’ niet weet, is dat de politie hem in de val lokt.

En dan nog even dit: De komst van Jutta Leerdams beroemde vriend Jake Paul naar Thialf maakte de tongen los bij het World Cup Kwalificatie Toernooi, maar Heerenveen is nu eenmaal Heerenveen: ,,Bij American Football zit Taylor Swift op de tribune, wij hebben hem.”

Bekijk hier onze meest bekeken video’s van dit moment:

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Rutte als baas van de Navo? Zo vreemd is die gedachte niet**

AD/Algemeen Dagblad

30 oktober 2023 maandag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Landelijk; Blz. 3

**Length:** 434 words

**Byline:** TOBIAS DEN HARTOG

**Body**

Hij zou leraar worden, maar Mark Rutte heeft nu toch zijn oog laten vallen op een topfunctie bij de Navo. Tenminste, hij is 'beschikbaar', zegt hij veelbetekenend.

In zijn werkkamer, op Prinsjesdag, zei Rutte het op zijn kenmerkende flegmatieke manier. Nee, hij was nog nooit benaderd voor een internationale topfunctie, ook niet voor die van Navo-baas. ,,Best treurig eigenlijk."

Maar dat lijkt toch niet helemaal waar. Volgens ingewijden zou zowel de zittende president van de VS Joe Biden, als Donald Trump (ook in de race voor het presidentschap) hem hebben gepolst om de Navo te gaan leiden. Al wordt dat binnen de VVD ook wat genuanceerd: zo letterlijk zou het niet zijn gevraagd. Niettemin: de stem van de VS weegt zwaar, ook een klein duwtje in de rug. En Rutte zelf? Die laat inmiddels openlijk weten wel te voelen voor die baan als secretaris-generaal.

En: zittend Navo-baas Jens Stoltenberg is nog maar tot 1 oktober 2024 in functie. Daarna wil en moet hij vervangen worden. In het Haagse radioprogramma Spuigasten zei Rutte zaterdag vrij onverwacht dat hij die baan 'heel interessant' vindt, zo 'nog wat te kunnen bijdragen' en: "Als het mijn kant op rolt: misschien ja."

De man die jarenlang beweerde voor de klas te gaan staan (iets wat hij nu al een dag in de week doet), is al weken bezig om dat beeld bij te stellen. Elke week gaan zijn uitspraken een heel klein beetje verder, alsof hij Nederland wil laten wennen aan het idee dat ze zijn gezicht ook na het premierschap nog lang op televisie zullen blijven zien.

Zo vreemd is de gedachte ook niet. Rutte is één van de langstzittende premiers van Europa en schroomt niet om naar Tunesië, Israël, Oekraïne, Marokko of Italië te vliegen.

Of het nu gaat om de vluchtelingencrisis, de Russische inval, de oorlog met Hamas: Rutte bemoeit zich veel en graag, als een soort Europese vooruitgeschoven pion, met actuele problemen of conflicten. Hij staat bij iedereen in de telefoon, kreeg vanwege zijn lange staat van dienst altijd in mum van tijd collega's als Angela Merkel of Johnson aan de telefoon. Veelzeggend: hij trof in de Italiaanse premier Meloni zijn achtste (!) Italiaanse leider tegenover zich.

**Lijstjes**

Het zorgde ervoor dat Rutte 'permanent op alle lijstjes' kwam, zei diplomatiek expert Robert van de Roer recent. ,,Van de Navo-baas tot voorzitter van de Commissie." Een voormalig topdiplomaat beweert dat Rutte de volgende secretaris-generaal van de Navo kan worden als hij vandaag zijn vinger opsteekt. ,,Dan is hij het morgen."

Tobias den Hartog

Als het mijn kant op rolt: misschien ja

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 3

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Een verlegen eerbetoon aan muurbloempjes: ‘Het fijne is dat je niet zo snel oordeelt’**

Het Parool.nl

30 oktober 2023 maandag 07:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 295 words

**Byline:** Marijne Beijen

**Body**

Muurbloempjes zijn stil, verlegen en willen niet opvallen. Dat mag ook best omarmd worden, is de boodschap van deze Family of Wallflowers van kunstenaar Floor Frencken (52).

Toen ik u na een tip benaderde voor dit interview zei u: “Leuk, maar ook spannend, voor dit muurbloempje.”

“Ja, ik ben zelf een enorme muurbloem. Dat heb ik heel lang niet geweten, maar kwam ik tijdens het maken van dit werk achter. Ik ging voor het eerst naaien op papier – normaal schilder ik – en uiteindelijk werden dat portretjes. Toen hoorde ik een nummer, Wallflower van Diana Krall, waar ik emotioneel van raakte. Ik ging me verdiepen in het fenomeen muurbloem en dacht ik: hé, dat ben ik!”

En de portretten zijn dat ook?

“Na deze ontdekking ben ik ze gaan verfijnen. Ik heb geprobeerd die stemming die je kan hebben als je je een beetje een buitenstaander voelt, te vangen in hun houding. Ik werd er eigenlijk heel vrolijk van. Allemaal gelijkgestemden.”

Lastige combinatie, kunstenaar én muurbloempje zijn? Je bent toch ook je eigen pr-machine.

“Enorm ingewikkeld! Dit is de eerste keer dat ik met iets naar buiten treed, door mee te doen aan de Kunstlijn in Haarlem. Ironisch dat iemand anders dit dus tipte, zelf had ik nooit durven mailen. Maar ik voelde: het is nu of nooit.”

Waar hoopt u op?

“Dat dit groepje andere muurbloempjes bereikt en herkenbaarheid oproept. Ik herken het zó in anderen soms, ik denk dat in iedereen wel een muurbloempje zit.”

Wat is het mooiste aan muurbloem zijn?

“Mag ik daar even over nadenken? Oké, ik heb iets. Het fijne aan het wallflower-schap is dat je goed kan observeren. Dat je dingen rustig van meerdere kanten bekijkt, en daardoor niet zo snel oordeelt. Dat vind ik prettig.”

Family of Wallflowers is op 4 en 5 november te zien tijdens Kunstlijn Haarlem.

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Twee dagen na zijn vaders dood ‘viert’ zoon Gerben Löwik de 90ste verjaardag van hun bedrijf**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 06:03 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 746 words

**Byline:** Arjan te Bogt

**Body**

Alles was al geregeld en toen overleed Harrie (77), twee dagen voor de viering van het 90-jarig bestaan van de meubelzaak van de familie. Zijn wens: ‘Het moet deurgoan.’ En zo geschiedde. Zoon Gerben Löwik over de speciale band met zijn vader in een weekend waarin alles dubbel is. „Als je zijn foto ziet, dan denk je wel even… Verdomme.”

Een volwassen man in clownsjas komt aan tafel. Hij heeft een groot, plastic hondenbot bij zich voor een roze leeuw die hier ook ergens moet rondlopen. „Heb jij Loewie gezien?” roept hij enthousiast naar Gerben Löwik.

De eigenaar van de meubelzaak kijkt op van zijn koffie, glimlacht beleefd terug en schudt dan zijn hoofd. „Misschien daar?” zegt hij en wijst zomaar een richting. Als de man weg is begint de ondernemer te lachen en zegt: „Met het kindervermaak had het wel ietsjes minder gemogen misschien. Maar ik was er niet, dus dan moet ik niet klagen.”

Trein in de zaak

Dit weekend wordt in Vriezenveen het 90-jarig bestaan van Löwik Wonen en Slapen gevierd en er is uitgepakt. Voor de ingang ligt een roze loper, buiten staan foodtrucks, overal hangen ballonnen in de bedrijfskleuren. Er is zelfs een heuse Löwik Express-trein geregeld die met kinderen, ouders en opa’s en oma’s door de zaak rijdt.

Het is feest. Maar tegelijkertijd ook weer niet. Woensdag twee dagen voor deze ‘woonzinnige dagen’ begonnen overleed op 77-jarige leeftijd Harrie Löwik. De zoon van oprichter Jan en de vader van Gerben aan wie hij in 2011 het stokje overdroeg. Daarom, zegt Gerben, is dit ook een weekend met een rouwrand. Voor het personeel, maar zeker voor hem.

Het kon altijd beter

Terwijl beneden medewerkers met hun vriendelijkste lach klanten helpen (‘we willen geen lange gezichten’) vertelt hij op de bovenverdieping over de man die hij elke dag wel even sprak. Over de gesprekjes die ze hadden in de zaak, over de zaak en wat er beter kon. Want er kon altijd wat beter.

„Mijn vader was een meubelman in hart en nieren, maar juist die organen lieten hem in de steek.” De laatste weken ging het op en af, op het eind was de functie van het hart waar hij in 2011 al aan geopereerd was minder dan 12 procent. Toen Harrie doorhad dat hij het feestweekend niet meer zou halen vroeg Gerben hem wat ze ermee moesten. Het antwoord had hij kunnen raden: ‘Dat mot gewoon deurgoan’. „Ik ken hem zo goed.”

Hij heeft drie kinderen, maar dit was zijn vierde

Hij omschrijft hem als een fanatiekeling, een winnaar in alles wat-ie deed. „Hij was mijn beste maat en mijn grote voorbeeld, zowel zakelijk als sportief. Hij fietste, ik ging fietsen. Hij deed aan judo, ik ging judoën. Schaatsen, net zo.”

Ze hadden aan een half woord genoeg of aan een knikje. Gerben Löwik noemt Harrie een ‘uniek man’. „Maar zegt iedere zoon dat niet over zijn vader?”

Het portret

Hij knikt, in de richting van medewerkers. Zij namen hem de afgelopen dagen een hoop werk uit handen. „Maar ook voor hen is het dubbel. Zij waren ook zijn familie.” Deze maandag is hier het condoleren. Dat voelt goed. „Hij heeft drie kinderen, maar dit was zijn vierde.”

Op een balie middenin de zaak staat het portret van Harrie. Op initiatief van de collega’s, zegt Gerben Löwik. Elke keer als hij dezer dagen langs die foto loopt komt die foto binnen. „Dan denk je: Verdomme. Hij was er nog niet klaar mee.”

Tafels in elkaar zetten

Harrie Löwik mocht dan officieel met pensioen zijn, onofficieel was hij dat niet. Ook toen de gezondheid minder werd bleef hij in de zaak komen. „Stond-ie vervolgens ergens een paar tafels in elkaar te zetten.”

Beneden laat Gerben Löwik een wand zien met daarop een tijdlijn van het 90-jarig bestaan, speciaal voor dit weekend gemaakt. Zijn blik blijft rusten op de foto van hun tweeën uit 2014. Zijn vader zittend in de stoel, hij erachter.

Hij weet dat zijn vader trots op hem was, ‘ook al zei hij dat nooit’. Pas op zijn sterfbed kwam dat. „Op het eind spreek je de dankbaarheid naar elkaar uit, ook al ben je er beiden de persoon niet voor.”

Het waren mooie momenten die hij koestert, net als het laatste rondje met Harrie door de zaak. Na sluitingstijd, zonder de drukte van de mensen. Harrie in de rolstoel, hij erachter. Beiden beseffend wat ze samen hebben opgebouwd, beiden trots, zonder daar al te veel woorden aan vuil te maken. „Hij was dit weekend ‘graag langs gereden’, zei hij, al was het maar om te zien hoe vol de parkeerplaats stond.”

En die stond vol. Niet voor Harrie Löwik, maar omdat mensen meubels willen kopen. Geheel naar zijn wens, ging dat ‘gewoon deur’.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Horror in de polder, past dat wel bij Nederland?; Met Halloween mogen we lekker griezelen, maar:**

De Telegraaf.nl

30 oktober 2023 maandag 6:47 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** ENTERTAINMENT; CULTUUR; ENTERTAINMENT; FRONTPAGE

**Length:** 777 words

**Byline:** Robbert Blokland

**Body**

Halloween is de dag waarop lekker gegriezeld mag worden. Maar wordt er in de Nederlandse polder wel genoeg horror gemaakt? Of biedt onze nuchtere volksaard te weinig voedingsbodem voor boeken of bioscoopfilms vol bloed en mythische wezens? „Dit soort verhalen wapent je tegen het leven.”

„De Nederlandse Stephen King.” Het is een geuzentitel die schrijver Thomas Olde Heuvelt vaker hoort en waar hij eigenlijk wat ongemakkelijk van wordt. „Voor Nederlanders is Stephen King meteen het referentiekader als het om griezelen gaat”, lacht hij.

Literatuur

„Horror is geen genre dat past bij onze nuchtere Hollandse inslag denk ik. Literatuur in Nederland is geschreven door een volk dat al eeuwen met de enkels in de klei staat. Amerikaanse literatuur komt voort uit avontuurlijke pioniers die een land wilden veroveren waar ze alles en iedereen vreesden, van de oorspronkelijke bewoners tot de wilde dieren.” Zijn werk wordt in meer dan dertig talen uitgegeven, maar toch heeft Olde Heuvelt ook in eigen land een enorme schare trouwe horrorfans aan zich weten te binden. „En niet alleen horrorfans”, nuanceert hij meteen. „Dat komt volgens mij juist door de Hollandse inslag van mijn verhalen.” HEX uit 2013 gaat over een vloek die het dorpje Beek Ubbergen in de greep houdt. Recent kwam zijn negende boek November uit, over bewoners van een straat die op nuchtere Hollandse wijze personen benaderen die euthanasie willen plegen als een hogere macht hen dwingt tot mensenoffers.

Zijn liefde voor duistere verhalen komt volgens Olde Heuvelt voort uit zijn jeugd. „Ik kwam al op jonge leeftijd met de dood in aanraking, mijn vader overleed toen ik drie jaar oud was”, vertelt hij. „Ik zag als kind overal de dood: op straat, maar ook in elke hoek op zolder. Mijn opa en oom voedden mijn fantasie ook door boeken voor te lezen die niet voor kinderen van mijn leeftijd bedoeld waren, zoals De heksen van Roald Dahl. Dat soort verhalen helpt kinderen om zich te wapenen tegen het leven en leert dat je niet altijd alles in de hand hebt.”

Populariteit

Hij merkt ook dat het genre aan populariteit wint als de wereld zich in tijden van crisis bevindt. „Horror is ook escapisme, het biedt de mogelijkheid te vluchten uit het echte leven”, stelt hij. „In de jaren dertig en veertig kende de VS een opleving van het genre, na 9/11 zag je dat weer. Horror biedt een veilige manier om veel angsten die ieder mens heeft onder ogen te zien.”

Overigens zijn er volgens de bestsellerauteur in de loop van de geschiedenis genoeg grote Nederlandse schrijvers die zich stiekem aan het horror- of fantasygenre hebben gewaagd. „Bordewijk heeft in de negentiende eeuw korte verhalen geschreven waarmee hij in de voetsporen van Edgar Allen Poe trad”, noemt hij als voorbeeld. „En De ontdekking van de hemel van Mulisch zou absoluut niet misstaan op de plank met fantasy. Maar puristen worden altijd heel boos als je dat soort dingen zegt.”

Ook op filmgebied kent de ’nederhorror’ meer dan genoeg hoogtepunten. Steevast worden De lift en Amsterdamned van regisseur Dick Maas als succesvoorbeelden genoemd. Toch is het genre in de bioscoop nooit echt doorgebroken, erkent Jan Doense. De directeur van Film by the Sea organiseerde jarenlang genrefestivals als Imagine en daarvoor het Weekend of Terror. Ook produceerde hij recent de ’elevated nederhorrorfilms’ De openbaring en De poel.

„Er zijn best veel manieren voor jonge makers om goede ideeën binnen het horrorgenre uit te werken, denk bijvoorbeeld aan de Videoland Academy”, stelt Doense. Op een soortgelijke manier werd in Australië ook Talk to me gemaakt, dit jaar een van de grote horrorhits in de bioscopen.

„Ik zou niet weten waarom er in Nederland geen maker zou kunnen rondlopen die zo’n soort film kan bedenken en realiseren.”

In de vaderlandse bioscopen hebben de afgelopen jaren volgens Doense genoeg sterke genrefilms gedraaid, zoals de witte wieven-horror Moloch en de verkeershuftersthriller Bumperkleef. „Het blijkt alleen heel lastig om deze titels onder de aandacht van het publiek te krijgen”, stelt Doense.

„Voor het volgende deel van Insidious of Saw kopen fans direct een kaartje. Maar zeker bij nederhorror ontbreekt het vaak aan het budget voor een groot marketingsoffensief waarmee je het tegen die Amerikaanse succestitels kan opnemen.”

Soort vloek

Volgens de filmkenner rustte er totdat Johan Nijenhuis zijn nek uitstak ook zo’n soort vloek op romantische komedies van eigen bodem. „Tot Costa! piekerden mensen er niet over een kaartje voor een polder-romkom te kopen. Nu trek je met zo’n genrefilm standaard een paar honderdduizend bezoekers. Ik blijf erin geloven dat we met horror in de toekomst ook zo’n slag kunnen maken.”

**Graphic**

Image, De ’boze’ meisjes Fleur en Dani zijn helemaal klaar voor Halloween in Heerlen., Foto: Marcel van Hoorn

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Zwarte vrouwen verdienen meer aandacht, omdat we hun zoveel verschuldigd zijn**

de Volkskrant

30 oktober 2023 maandag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Opinie; Blz. 20

**Length:** 859 words

**Byline:** NANI JANSEN REVENTLOW

**Highlight:** Bij activisme denken we al snel aan charismatische leiders, maar de meeste zwarte vrouwen die zich inzetten voor verandering zien we niet in de media, zij aan zij met beroemdheden. Nee, hun verzet komt voort uit noodzaak.

**Body**

Black Achievement Month

Oktober loopt ten einde en daarmee ook de viering van Black Achievement Month: een maand die is gewijd aan het herdenken en vieren van de bijdrage van zwarte mensen aan de geschiedenis en de hedendaagse samenleving. Het thema van dit jaar is 'saluting our sisters', en hoewel één column nooit genoeg kan zijn om de bijdrage te erkennen die zwarte vrouwen - iedereen die zich identificeert als vrouw - wereldwijd maken aan gerechtigheid, kan ik het niet laten om deze laatste gastcolumn op te dragen aan mijn zusters.

Zwarte vrouwen hebben altijd voorop gelopen in het verzet tegen onrecht: ze leidden revoluties en vreedzame bewegingen, deden baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen, herdefinieerden feministisch gedachtegoed en gaven ons de woorden om institutionele onderdrukking aan te vechten. Ik noem ze 'scheppers van nieuwe werelden'. Werelden waarin we niet systematisch worden onderdrukt, maar waarin ieder van ons kan bloeien. Werelden die, als we ze echt tot leven zouden durven brengen, onrecht overal zouden kunnen aanpakken.

Het vieren van de rol van zwarte vrouwen in de antiracismebeweging, en de strijd voor sociale, economische en klimaatrechtvaardigheid in het algemeen, kan niet worden gereduceerd tot een maand of een thema. Zwarte vrouwen verdienen zoveel meer aandacht over de hele linie, elke dag, omdat we hun zoveel verschuldigd zijn.

Herdenkingsdagen zijn dol op lijstjes als een vorm van eerbetoon en ik zou er gemakkelijk één kunnen maken met de vele zwarte vrouwen die we in Nederland zouden moeten eren. Vrouwen die voorop liepen in critical race theory (Philomena Essed), intersectionaliteit op de kaart hielpen zetten (Gloria Wekker) en antikoloniaal verzet leidden (Hermina Huiswoud).

Maar hoeveel lijstjes we ook maken, ze kunnen nooit recht doen aan alle vrouwen die het verdienen om genoemd te worden. En dat is niet een kwestie van een langere lijst maken. Lijstjes hebben de neiging te focussen op de idealisering van 'rolmodellen', wat het cliché van de 'charismatische leider' versterkt. We kijken vaak naar verandering en weerstand door een lens van heldenverering: het idee dat een onfeilbare (vaak mannelijke) figuur voorop loopt op weg naar de verlossing.

Denk aan dr. Martin Luther King, Malcolm X en Fred Hampton. Het is een aantrekkelijke visie die de pers, de entertainmentindustrie en sociale media ons maar al te graag voorschotelen en die ons vermogen om te engageren met complexe kwesties als verandering en verzet verder verzwakt.

Deze verhalen vertellen ook nooit het volledige verhaal. Verandering komt tot stand door meerdere, soms ogenschijnlijk kleine inspanningen van verschillende mensen. Het werk van Ella Baker, die enkele van de belangrijkste organisaties in de Amerikaanse burgerrechtenbeweging opbouwde, laat een heel ander soort leiderschap zien dan dat wij collectief voor ogen hebben. 'Je zag me niet op televisie, je zag geen nieuwsberichten over mij. De rol die ik probeerde te spelen was het bijeenrapen of aan elkaar leggen van stukjes waaruit hopelijk een organisatie zou kunnen ontstaan', zei Baker. 'Mijn theorie is dat sterke mensen geen sterke leiders nodig hebben.'

We moeten ook onthouden dat niet al het werk dat wordt gedaan voor een betere wereld van grote proporties is. En niet iedereen kiest voor activisme: het idee om een 'carrière' na te streven in welke vorm van activisme dan ook - mensenrechten, klimaat, arbeidsrechten - is teken van keuzeprivilege dat de meeste mensen die zich lokaal organiseren en verzetten nooit hebben gehad.

De meeste activisten zijn geen publieke figuren. Hun verzet komt voort uit noodzaak, niet uit een carrièrekeuze. Ik denk aan zwarte moeders die activist werden omdat hun kind stierf aan luchtvervuiling, vrouwen wier familieleden door de politie werden gedood of wier huizen werden bedreigd. Hoewel we waarschijnlijk geen glamoureuze foto's van hen in de media zullen zien, zij aan zij met beroemdheden, helpt hun verzet een wereld te creëren die beter is voor ons allemaal.

Niet alle verzet hoeft echter wereldveranderend te zijn. In een wereld die is ingericht om ons uit te wissen, waar zwarte moeders te maken hebben met onevenredig hoge sterftecijfers, waar zwarte vrouwen worden gediscrimineerd op de werkvloer en waar het standbeeld van een jong zwart meisje een storm van publieke razernij veroorzaakt, kan overleven op zichzelf al heroïsch zijn. Soms kan eenvoudigweg bestaan, tegen alle verwachtingen in, een radicale daad zijn.

Audre Lord schreef in haar beroemde gedicht Litany for Survival: 'Voor ons allen dit moment en deze triomf / Het was nooit de bedoeling dat we zouden overleven.'

Dus daarom: aan alle zwarte vrouwen die er voor ons zijn, in de schijnwerpers of daarbuiten, en aan hen die er gewoon zijn.

**Nani Jansen Reventlow is oprichter en directeur van Systemic Justice, een organisatie die zich Europabreed inzet voor anti-racisme en sociale en economische rechtvaardigheid. In oktober is zij gastcolumnist op volkskrant.nl/opinie.**

Verandering komt tot stand door meerdere, soms ogenschijnlijk kleine inspanningen van verschillende mensen

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 20

**Graphic**

Rosa Parks kwam op voor gelijke rechten en weigerde in 1955 om (zoals toen moest van de wet) op te staan voor een witte passagier.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Kijk wat vaker omhoog: het is weer tijd voor de vogeltrek**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 05:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 315 words

**Byline:** Helmut van Pelt

**Body**

Ik ben een vogelliefhebber. Als klein jongetje trok ik er veel op uit op zoek naar vogels. Het heeft in mij de liefde voor natuur alleen maar aangewakkerd. En er (mede) voor gezorgd dat ik nu boswachter ben. Bij menig vogelaar, en dus ook bij mij, begint het te kriebelen wanneer het najaar aanbreekt.

Grote aantallen vogels trekken vanuit het steeds kouder wordende noorden naar het warme zuiden om daar te overwinteren. Veel vogels trekken over Nederland, met name over de kuststreken. Jullie snappen al waar ik in het najaar veel te vinden ben.

Eén vogel die mij fascineert, is juist niet snel in de kuststreek te vinden. Het is de kraanvogel. Gespannen houd ik de weersverwachting in de gaten. Wachtend op wind uit het oosten/noordoosten en op dalende temperaturen. Dit zorgt ervoor dat de kraanvogels, die zich verzameld hebben in Diepholz (Duitsland), zich langzaam klaarmaken voor de trek richting Spanje en Noordelijk Afrika. Een tocht van ruim 2500 kilometer.

Wat fascineert mij aan de kraanvogel? Ze zijn sierlijk, ondanks hun grootte. En als ik luister naar hun getrompetter, krijg ik kippenvel. Dat geluid, en dan met honderden tegelijk, is echt fantastisch om te horen. En als ze dan ook nog eens met groten getale over je heen vliegen, dat is magisch.

In en rondom Breda krijgen we ook wat mee van de trek. Denk aan sijzen en kepen. Of aan de lijsterachtigen zoals de kramsvogel en de koperwiek die ineens in tuinen of weilanden opduiken. Zij zijn dol op bessen. Sommigen blijven hier hangen, anderen trekken door naar het verdere zuiden.

Mijn tips voor de komende weken: kijk eens wat vaker omhoog. Installeer de app Merlin op je telefoon. In die app kun je vogelgeluiden opnemen en er zo achter komen om welke vogel het gaat. Of neem een kijkje op Waarneming.nl; daar zie je welke vogels in jouw buurt zijn gezien. Wie weet krijgen jullie ook net zo’n trek in de vogeltrek als ik.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**'Toen kwamen twee begrafenisauto's aanrijden'**

de Volkskrant

30 oktober 2023 maandag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** V; Blz. 6

**Length:** 771 words

**Byline:** WIL THIJSSEN

**Highlight:** Politiemensen over die ene melding, wat er daarna gebeurde en hoe dat hun kijk op het vak ingrijpend heeft veranderd. Wijkagent Dion Ringeling ( 61 ) wist iets wat een nabestaande nog niet wist. 'Dit staat in geen enkel politiehandboek.'

**Body**

Die ene melding: Dion Ringeling, wijkagent

'Op de Buitenring, een ringweg in Almere-Buiten, was een auto met hoge snelheid uit de bocht gevlogen. Bij aankomst zagen we een rode Ferrari die total loss was. Je kon zien dat hij meerdere bomen had geraakt. Het motorblok lag eruit, een bumper lag op de weg, in de berm lag een wiel.

'We schrokken gigantisch. In de carrosserie zat een bebloed lichaam zonder hoofd. We wisten niet of het een man of een vrouw was en of er nog anderen in de auto hadden gezeten. Op dat moment wordt het hele circus opgestart: er moet een ambulance komen, de ongevallendienst en een begrafenisondernemer. Later bleek dat de bijrijder eruit was geslingerd, die is dood in de bosjes teruggevonden.

'Wij parkeerden onze dienstwagen een eind verderop dwars op de weg met het zwaailicht aan, en hielden het verkeer tegen. De Buitenring is een drukke weg die naar de A6 leidt en het was zaterdagmiddag, dus het was heel druk met winkelende mensen die de stad in en uit wilden. Er ontstond al snel een file. Steeds draaiden autobestuurders hun raampje open en zeiden: 'Wij moeten erlangs', of: 'Ik woon daar.' En steeds legden wij uit: 'Dat kan niet, u moet hier weg, er komen hulpdiensten aan.'

'Ik bleef aardig, maar het zou je verbazen hoeveel mensen toch gaan drammen, dus ik raakte geïrriteerd. 'We staan hier toch niet voor niks?', zei ik tegen mijn collega. 'Waarom begint iedereen een discussie?'

'Steeds als er hulpdiensten kwamen, reden wij onze auto achteruit en lieten we die erdoor. En daarna blokkeerden we de boel weer. Toen we er al ruim een uur stonden, kwam een personenauto met hoge snelheid op ons af. De chauffeur ging vol in de remmen, stapte uit en liep gehaast naar me toe terwijl hij z'n auto midden op de weg liet staan met het portier open. 'Meneer!', riep ik, 'Haal uw auto alstublieft weg.' Die vent, een jonge twintiger, zei: 'Ja, maar...' en ik onderbrak hem: 'Weg hier!'

'Hij bleef sputteren: 'Ja maar...' en toen werd ik héél kwaad: 'Wegwezen, nu!' Daarop riep hij: 'Lúí­ster nou even, ik heb begrepen dat hier een ongeluk heeft plaatsgevonden, en dat mijn vriendin daarbij is betrokken. Ik wil graag weten naar welk ziekenhuis ze is vervoerd.'

'Ik werd even stil. Er ging een flits door mijn hoofd van dat lichaam in de Ferrari, en ik durfde niet te zeggen dat zijn vriendin dood was. 'Sorry dat ik zo reageerde', stamelde ik, 'maar ik begrijp dat mijn collega's daar nog bezig zijn.' Precies op dat moment kwamen twee begrafenisauto's aanrijden. Die jongen zag dat, verbleekte, pakte me beet en zei: 'Nee, hè...' Ik zag hem breken. In mijn armen begon hij te huilen.

'Je moet je voorstellen: ik was pas acht jaar bij de politie. Ik had nog nooit zo'n heftig ongeluk meegemaakt, laat staan dat de partner van het slachtoffer naar je toe komt. Mijn brein ging malen: wat moet ik nu doen? Dit staat in geen enkel politiehandboek.

''Kom, we gaan naar het bureau', zei ik toen maar. Hij wilde met zijn eigen auto meegaan, maar ik reageerde: 'Nee, jij rijdt gewoon met mij mee.'

'Collega's brachten ons weg. Ik ging naast hem zitten op de achterbank. In shock vertelde hij dat zijn partner van vriendinnen een autorit in een Ferrari met een instructeur had gekregen. Het was haar vrijgezellenfeestje, hij zou die week erop met haar gaan trouwen. Ik sloeg een arm om hem heen.

'In het bureau gaf ik hem koffie en wenste hem sterkte nadat een leidinggevende het van me had overgenomen. Het heeft me erg aangegrepen. Nog steeds vraag ik me af: had ik moeten zeggen dat zijn vrouw was overleden? Wat weerhield me? De confrontatie met die lijkwagens was verschrikkelijk voor hem. Misschien was ik bang dat hij erheen wilde rennen, ik weet het niet.

'Als je bij de politie gaat, ben je erop voorbereid dat je gruwelijke dingen kunt meemaken. Je wapent je ertegen, je schakelt je emoties tijdelijk uit en gaat handelen. Maar hier was ik niet op voorbereid, op een man die nog niet weet dat zijn vrouw dood is, terwijl ik net dat verschrikkelijke lichaam heb gezien. Dat kwam heel hard binnen.

'Sinds dat ongeluk blijf ik veel geduldiger bij incidenten. Een poos daarna moest ik het perron afzetten waarvan iemand voor de trein was gesprongen. Daar liepen ook veel ongeduldige en soms onbeleefde mensen die erlangs wilden. Toen lukte het me wel om geduldig te blijven. Als iemand niet doet wat wij zeggen, denk ik nu steeds: misschien is dit wel een geliefde van het slachtoffer.

'Elke dag als ik naar mijn werk ga, kom ik langs die plek in Almere. En steeds als ik daarlangs rijd, denk ik weer aan de bruidegom die daar zijn bruid is verloren.'

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 6

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Samenwerking als ontstopper voor het overvolle stroomnet**

NRC.nl

oktober 30, 2023 6:37 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 685 words

**Byline:** Chris Hensen

**Highlight:** Als bedrijven hun stroomgebruik meer op elkaar afstemmen, kan de uitstoot van broeikasgas fors omlaag, stelt ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

**Body**

Maar liefst 3 tot 4 procent: zoveel minder CO2zou Nederland over zes jaar al kunnen uitstoten (ten opzichte van 2021) als bedrijven onderling beter gaan samenwerken op het gebied van energie, en de bedrijventerreinen waarop ze gevestigd zijn omvormen tot zogeheten ‘energiehubs’. Dat is de opvallende conclusie van een onderzoek dat ingenieursbureau Royal HaskoningDHV maandag presenteerde. Het is de eerste keer dat de potentiële impact van dit soort ‘energiecollectieven’ is onderzocht, wat het bureau deed in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, een belangenorganisatie.

Veel experts zien energiehubs als een (voorlopige) oplossing voor het inmiddels in vrijwel heel Nederland overvolle stroomnet. Door die ‘verstopping’ kunnen bedrijven maar moeizaam verder verduurzamen: er is geen ruimte meer op het net voor nieuwe aansluitingen voor bijvoorbeeld laadpalen voor leaseauto’s, en bedrijven met zonnepanelen kunnen hun overtollige stroom niet meer terug aan het net leveren.

Als bedrijven meer als ‘collectief’ opereren, kan de beschikbare capaciteit op het stroomnet beter gebruikt worden – bijvoorbeeld als ze één gezamenlijk energiecontract afsluiten, en vervolgens het stroomgebruik goed op elkaar afstemmen, met het ene bedrijf dat ’s ochtends productief is, en het andere in de avond. Demissionair minister Jetten (Klimaat en Energie, D66) is om die reden voorstander van meer ‘hubs’.

Volgens de ingenieurs van Royal HaskoningDHV kunnen de energiehubs zo ook een significante bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van bedrijventerreinen, en daarmee aan het behalen van de klimaatdoelen van het kabinet (55 procent minder CO2uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990, klimaatneutraal in 2050). Niet alleen kunnen bedrijven op deze manier alsnog hun productieprocessen sneller verduurzamen, de onderzoekers zeggen ook dat er hierdoor weer meer ruimte ontstaat voor hernieuwbare energieprojecten (zoals meer zonnepanelen op daken). En als op bedrijventerreinen weer (meer) laadpalen geplaatst kunnen worden, leidt dat in theorie ook tot verdere vergroening van het wagenpark.

**Potentie**

Royal HaskoningDHV komt tot een CO2-besparing van 4 tot 6 miljoen ton voor de 335 bedrijventerreinen die de „potentie” hebben om een energiehub te worden. Nederland stootte volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2021 nog 144 miljoen ton aan CO2uit.

In heel Nederland zijn er bijna 3.900 bedrijventerreinen. Het ingenieursbureau heeft er veel buiten beschouwing gelaten omdat daar minder potentie is, bijvoorbeeld omdat er toch al nauwelijks CO2wordt uitgestoten. Grote industrieclusters, zoals de Haven van Rotterdam en Chemelot in Limburg, worden ook niet meegenomen omdat daar al speciaal beleid voor is ontwikkeld om de verduurzaming een zetje te geven.

Op dit moment zijn er nog nauwelijks energiehubs in Nederland. Er zijn slechts enkele ‘proefprojecten’, waaronder een. Dat komt onder andere doordat er nu nog juridische obstakels zijn. Als bedrijven stroom met elkaar willen delen, worden ze in feite zelf stroomleverancier, en daarmee concurrenten van energieproducenten. Daarvoor hebben ze officieel een licentie nodig van de toezichthouder op de energiemarkt.

Groepscontracten zijn ook pas sinds vorig jaar wettelijk mogelijk gemaakt door de Autoriteit Consument & Markt. Ook daar wordt momenteel maar mondjesmaat gebruik van gemaakt door bedrijven. Dat komt onder meer omdat ondernemers op bedrijvenparken tot nu toe vaak nauwelijks samenwerken, behalve op het gebied van beveiliging. Veel ondernemers hebben het al druk genoeg met hun eigen bedrijfsvoering, zeggen ze, en dus geen tijd om intensief naar samenwerking te kijken.

Soms zijn ondernemers ook afwachtend met vergroenen omdat ze nog niet weten hoe ze dat precies willen doen: moeten ze inzetten op elektrificatie of toch liever op groene waterstof? Die laatste brandstof wordt door sommige deskundigen ook als mogelijke ‘schone energiebron van de toekomst’ gezien, maar het is nog erg onzeker of en wanneer dit op grote schaal mogelijk is.

Lees ook: Hoe een Zeeuws bedrijvencollectief als eerste de stroomfile aanpakt

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Westen moet Israël tot inkeer brengen; maak onderscheid tussen Hamas en Gazanen**

De Volkskrant.nl

30 oktober 2023 maandag 04:19 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 625 words

**Byline:** Arnout Brouwers

**Body**

Als het Westen er niet in slaagt het conflict in het Midden-Oosten in te tomen, zullen de repercussies tot ver in de regio voelbaar zijn. Het is daarom van groot belang dat Israël de noodzaak van humanitaire hulp aan Gazanen te laten inzien.

Er dreigt in Gaza een humanitaire ramp die om urgente actie vraagt. Israëls westerse bondgenoten doen verwoede pogingen de regering-Netanyahu tot meer actie op dit gebied aan te sporen – meer hulp toelaten, humanitaire corridors, gevechtspauzes – maar tot dusver met onvoldoende resultaat.

Dat moet veranderen, want er staat te veel op het spel, in en buiten de regio. Israëls optreden wordt ook het Westen aangerekend en Xi Jinping en Poetin kijken geamuseerd toe hoe deze oorlog hun anti-westerse campagne helpt.

In het Volkskrant Commentaar wordt het standpunt van de krant verwoord. Het komt tot stand na een discussie tussen de commentatoren en de hoofdredactie.

Voorlopig hoogtepunt in de toenemende internationale druk op Israël is een door Jordanië ingediende resolutie die is aangenomen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Deze roept op tot een ‘humanitair bestand’, eist hervatting van de voorziening van elementaire voorzieningen aan de bevolking van Gaza, en ongehinderde toegang voor VN-hulporganisaties.

Honderdtwintig landen, waaronder Frankrijk en Spanje, stemden voor; alleen de Verenigde Staten en een handvol andere landen stemden tegen, terwijl 45 landen zich van stemming onthielden – waaronder Australië, Canada, Duitsland, India, Japan, Nederland, en het Verenigd Koninkrijk.

Hoewel al deze landen wel degelijk een humanitaire gevechtspauze ondersteunen – de EU riep er nota bene onlangs eensgezind toe op – stemden ze niet voor omdat een Canadees amendement op de resolutie onvoldoende steun kreeg.

In dit amendement pleitte Canada, gesteund door de VS en alle EU-landen, voor toevoeging van een expliciete veroordeling van de Hamas-aanval van 7 oktober en een oproep tot onmiddellijke vrijlating van de gijzelaars. Wat dus een algehele veroordeling van Hamas-terreur en oproep aan Israël had kunnen zijn om snel de humanitaire nood in Gaza te lenigen, werd een resolutie waarin Hamas – dat deze ronde van bloedvergieten in gang zette – niet eens genoemd wordt.

Deze gang van zaken is binnen de VN geen toeval, maar traditie. De VN zijn weliswaar verlamd door tegenstellingen tussen de grote machten – als belichaming van de wereldopinie zijn ze nog springlevend. Daarin ligt ook de betekenis van recente debatten in New York: de VS staan geïsoleerd en de Europeanen tonen hun spreekwoordelijke verdeeldheid.

Zo geraken de VS en de Europeanen (met afstand de grootste donoren van hulp aan Palestijnen) in het diplomatieke verdachtenbankje – terwijl ze hun best doen Israël te houden aan elementaire grondregels voor oorlogvoering en het lenigen van de noden van de Palestijnen in Gaza.

Overal lopen de emoties hoog op. Ook in Nederland, waar coalitiepartij D66 en de linkse oppositie harde kritiek uitten op de Nederlandse stemonthouding (al staat deze in een lange traditie).

Er komen weliswaar verkiezingen aan, maar wie is er precies gebaat bij het uitvergroten van tegenstellingen in een kwestie waarin een grote meerderheid van de Kamer hetzelfde wil: steun voor Israëls recht op zelfverdediging mits binnen het volkenrecht, en steun aan de Palestijnse burgers in Gaza.

Nederland kan zich dus beter richten op een eensgezind en evenwichtig EU-beleid en op de noodzaak om Israëls regering ervan te overtuigen dat zij, militair én politiek, een duidelijk onderscheid gaat maken tussen Hamas-terroristen en Palestijnse burgers. Als westerse landen, de VS voorop, er niet in slagen dit conflict in te tomen, zullen de repercussies tot ver buiten dit oorlogsgebied gevoeld worden.

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Discriminatie bij Amsterdam: ’Waarom geen lunch in plaats van borrel’**

De Telegraaf.nl

30 oktober 2023 maandag 3:00 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 414 words

**Byline:** Marijn Schrijver

**Dateline:** AMSTERDAM

**Body**

Ambtenaren ervaren inderdaad discriminatie en racisme op de werkvloer. Dat blijkt uit twee onafhankelijke onderzoeken.

Wethouder Hester van Buren (Personeel en Organisatie) gaf begin deze maand al toe dat ’discriminatie en uitsluiting’ voorkomen binnen de gemeente. Aanleiding was een brief van zo’n tweehonderd ambtenaren die melding maakten van ’mensonterende omstandigheden, racistisch geweld en mentale mishandeling’.

Discriminatie bij gemeente A’dam: ’Ze spugen nog net niet op ons’ | Binnenland | Telegraaf.nl

De onderzoeken bevestigen dit nu. „Signalen over discriminatie en racisme kenden we al, maar het is confronterend om in onderzoeksrapporten terug te lezen”, reageert Van Buren.

Blonde pruik

Een onderzoek spreekt van ’institutioneel racisme’ met stress en een negatief zelfbeeld als gevolg. Sommige respondenten vertellen dat ze een Nederlandse naam aannamen zodat collega’s prettiger met hen omgingen. „Ik denk soms zal ik een blonde pruik opzetten, ’ik ben Hans, wil je nu wel met me samenwerken?”, zegt een ambtenaar.

„Ik ben maar een vinkje voor de diversiteitsquota volgens mijn collega”, klinkt het in de onderzoeksresultaten. Een andere respondent: „Er wordt over mijn hoofd heen gepraat. Dat past niet bij de waardes van de gemeente Amsterdam.”

Bang

De onderzoekers doen verschillende aanbevelingen. Bijvoorbeeld om ’sociale events’ af te stemmen op de ’culturele normen en waarden’ van ambtenaren. „Een lunch organiseren als normaal zien, in plaats van dat een borrel de standaard is”, zegt een respondent.

Andere aanbevelingen zijn de tijd nemen voor een warm onthaal, het aanbieden van assertiviteitstrainingen en het aanpakken van de ’roddelcultuur’.

Functie elders

Medewerkers zijn bang om een melding te maken, omdat ze niet vertrouwen wat daar vervolgens mee gebeurt. Vertrouwenspersonen doen niks, merkt een ambtenaar op. „Je kaart iets aan, maar als er bekend is wie je bent, zorgt de organisatie dat je een functie elders krijgt.”

Stopera geschrokken: klachten over racisme en discriminatie bij gemeente Amsterdam | Binnenland | Telegraaf.nl

Van Buren start een extern steun- en meldpunt, waar ambtenaren zich ook anoniem kunnen melden. Er komen externe vertrouwenspersonen en leidinggevenden krijgen hulp bij het voeren van het gesprek over discriminatie en racisme. Dat wordt ook een vast onderdeel van hun leertraject.

Begin volgend jaar komen de resultaten van een derde onderzoek. Dat zal meer inzicht geven in ’de omvang van de problematiek’ bij de gemeente.

**Graphic**

Image, Ambtenaren durven niet naar een vertrouwenspersoon te stappen., Foto RICHARD MOUW

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Mooi om te zien dat ASWH een teken van leven geeft na twee degradaties achter elkaar**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 07:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 370 words

**Byline:** Janus van Peenen

**Body**

Als eerste club in deze regio vierde ASWH afgelopen zaterdag het behalen van de periodetitel. Met eigen ogen zag ik hoe groot de club toch is als er successen kunnen worden gevierd, zeker na jaren van kommer en kwel op sportief gebied.

Jongeren sprongen na het laatste fluitsignaal over de afrastering, op de balustrade bij de businessruimte maar ook voor de skybox was het lekker druk en de sfeer na afloop in de kantine, inclusief polonaise, was opperbest.

Het is mooi om te zien dat ASWH een teken van leven geeft na twee degradaties achter elkaar. Het is nog maar vier jaar geleden dat diezelfde club naar het hoogste niveau promoveerde, als club die in 2005 nog de beste van heel Nederland was. Het huidige succes is een opsteker voor al die clubgetrouwen, voor spelers, staf, bestuur en beleidsmakers en ik denk dat het niet het laatste succes van dit seizoen is.

Want in de vierde divisie is inmiddels wel duidelijk dat ASWH tot de beste en meest uitgebalanceerde teams hoort, misschien niet altijd even goed voetballend maar wel een team met spelers die keihard voor elkaar werken en tot nu toe bijna niets weggeven. Het zou mij niets verbazen als dat gaat leiden naar een kampioenschap.

Ik vind dat we op dat gebied van die bekertjes op het veld wel flink zijn doorgeslagen

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft bovendien vorige maand al aangekondigd miljoenen te willen investeren in sportpark Schildman. Voorzitter John Middendorp, die (weer) heeft aangekondigd dat hij zal terugtreden, krijgt op deze manier een prachtig afscheid en dat is hem van harte gegund.

Voorbeeldig

De supporters op Schildman gedroegen zich voorbeeldig, dat was een dag eerder in Dordrecht wel anders. Na afloop van FC Dordrecht - FC Den Bosch moest de politie ingrijpen en tijdens de wedstrijd dirigeerde scheidsrechter Jannick van der Laan de ploegen bij een 4-1 tussenstand ook naar binnen vanwege bekers op het veld.

Ik vind dat we op dat gebied wel flink zijn doorgeslagen. Ik begrijp dat er protocollen zijn, maar laat het aan de interpretatie van de scheidsrechter over of staken echt noodzakelijk is. Want met de huidige maatstaven, houd ik de komende dagen mijn hart vast bij de eerste-rondewedstrijden in het TOTO KNVB Bekertoernooi.

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Eerste podiumplaats Veijer: 'Dit voelt geweldig'**

De Telegraaf

30 oktober 2023 maandag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** SPORT; Blz. 12

**Length:** 379 words

**Byline:** Coo Dijkman

**Body**

door Coo Dijkman

AMSTERDAM - In zijn eerste jaar in de Moto3 was Collin Veijer met drie vierde plaatsen al heel dicht bij het podium, maar in de Grand Prix van Thailand mocht de 18-jarige motorcoureur uit Staphorst zich dan toch laten huldigen. ,,Dit voelt geweldig", jubelde de Husqvarna-rijder, die in het kielzog van de Colombiaanse winnaar David Alonso en de Japanner Taiyo Furusato als derde eindigde.

Bijna ging het in de laatste ronde nog mis voor de Nederlander toen hij ternauwernood een highsider voorkwam. ,,Maar het eerste wat vervolgens door mijn hoofd schoot was dat ik die podiumplek echt niet meer ging weggeven", grijnsde de rookie over zijn capriool. Na Bo Bendsneyder in 2016 is hij de tweede landgenoot die in de Moto3 naar een derde plaats is gereden. En denk maar niet dat Veijer nu tevreden achterover gaat leunen. ,,Nee, want ik heb nog niet gewonnen", klonk het vol bravoure.

Jorge Martin deed afgelopen weekeinde goede zaken in de MotoGP. De 25-jarige Madrileen kwalificeerde zijn zege in Thailand als ,,mijn beste wedstrijd in mijn carrière." De coureur van het Pramac Ducati-satellietteam schreef zijn triomf vooral toe aan zijn mentale veerkracht. In de voorgaande twee races van de verre GP-triple was zijn achterstand op WK-koploper Francesco Bagnaia door een crash en foute bandenkeus naar 27 punten opgelopen. In het tropisch hete Buriram heeft hij na zijn zevende zege in een Sprintrace en vierde GP-overwinning van het seizoen de marge naar nog maar 13 punten teruggebracht.

The Martinator kreeg de winst niet cadeau, want in de slotfase maakten KTM-coureur Brad Binder en Bagnaia hem het leven zuur. Binder moest zijn tweede plaats uiteindelijk afstaan aan Bagnaia, vanwege een track limit-overtreding in de laatste ronde. ,,Ik heb laten zien dat ik kan winnen in een gevecht", vertelde Martin, die zijn lesje had geleerd en zijn banden spaarde voor de fenomenale finale.

In de Moto2 heeft Pedro Acosta over een kleine twee weken in Maleisië aan een klassering bij de eerste vier voldoende om de wereldtitel te grijpen. De Spanjaard eindigde zondag als tweede achter landgenoot Fermin Aldeguer.

Bo Bendsneyder werd zestiende (net buiten de punten), terwijl Zonta van den Goorbergh uitviel met een technisch probleem.

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Andries Jonker: de troepen van de Leeuwinnen zijn door het WK groter geworden; ‘We hebben meer dan elf goede speelsters’**

De Telegraaf.nl

30 oktober 2023 maandag 8:26 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** TELESPORT; VOETBAL; TELESPORT; FRONTPAGE

**Length:** 398 words

**Byline:** Steven Kooijman

**Dateline:** AMSTERDAM

**Body**

Het Nederlands elftal mist in het Nations League-duel met Schotland Dominique Janssen, terwijl ook spits Vivianne Miedema en Victoria Pelova nog niet veel speeltijd kunnen verdragen. Toch vindt Andries Jonker dat hij op Hampden Park met een sterk elftal kan aantreden.

Het moet gek lopen wil de bondscoach van de Nederlandse vrouwen een wijziging aanbrengen in het basiselftal dat vrijdag in Nijmegen met vrij goed voetbal Schotland ruim versloeg (4-0).

Opnieuw zal FC Twente-aanvaller Renate Jansen, vrijdag verrassend als wingback opererend, als offensieve verdedigster worden opgesteld. In het centrum is Kerstin Casparij de vervangster van de geblesseerde Janssen.

Vier minuten op WK

Casparij, speelster van Manchester City, had afgelopen zomer meer van het WK verwacht, maar kreeg als invalster welgeteld negentig minuten in de vijf duels die Oranje speelde. Renate Jansen, spelend met rugnummer 13, mocht slechts vier minuten opdraven.

Maar uitgerekend Jansen en Casparij lieten zich de afgelopen twee Nations League-wedstrijden gelden. En hoe. Jansen schoot in Utrecht op magistrale wijze de winnende tegen Engeland in de touwen (2-1), Casparij speelde vrijdag centraal achterin zeer solide en bereidde en passant de openingstreffer van Daniëlle van de Donk voor.

Proces

Dat is geen toeval, stelt Jonker vanuit Glasgow. ,,Door het wekenlang samen trainen voor en tijdens het WK, denk ik dat we inmiddels meer dan elf goede spelers hebben. Het team heeft zich ontwikkeld. Zie hoe Kerstin en Renate tegen Schotland prima Dominique en Victoria hebben vervangen, of hoe Caitlin Dijkstra vrij geruisloos het stokje, op een geheel andere manier, overneemt van Stefanie van der Gragt. Dat is niet toevallig, dat proces heeft zich afgelopen zomer afgespeeld.”

Koploper

De Oranje-vrouwen zijn momenteel in een poule met België, Engeland en Schotland koploper in Groep 1 van de Nations League. De ploeg van Jonker heeft net zoveel punten verzameld als het Engeland van Sarina Wiegman, maar gaat op basis van onderling resultaat aan leiding.

Nederland en Engeland ontmoeten elkaar op 1 december in Londen op een uitverkocht Wembley, waar ruim 90.000 toeschouwers getuige zullen zijn van de kraker. Vier dagen later sluiten Jonker en co. de groepsfase af met een thuiswedstrijd tegen België. De winnaar van de poule plaatst zich voor de Final Four, waar twee tickets voor de Olympische Spelen klaarliggen.

**Graphic**

Image, Bondscoach Andries Jonker, ANP/HH

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Maurice zet van elk land één man en één vrouw op de foto: 'Ik mis nog nationaliteiten'**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 06:13 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 397 words

**Byline:** Dionne Heijting

**Body**

“Eén stereotype Nederlander bestaat niet”, vindt Maurice Jager. Dat laat de Arnhemmer zien in zijn nieuwste fotoproject People of the Netherlands. Een reeks van 480 portretten van mannen en vrouwen met verschillende afkomsten in Nederland. “Met mijn foto’s geef ik mensen van alle herkomsten een gezicht.”

De fotograaf vindt dat bevolkingsgroepen, nationaliteiten en afkomst te vaak worden uitgedrukt in getallen. “Terwijl gezichten fascinerend zijn. Ze zorgen dat mensen elkaar beter leren zien, kennen en waarderen. Er is te veel onbegrip tussen mensen met verschillende afkomsten. Maar iedereen die in Nederland woont, is naar mijn mening Nederlander.”

Eén man en één vrouw per nationaliteit

Ons land telt volgens Maurice bijna tweehonderd verschillende nationaliteiten, vertelt hij op basis van cijfers van het CBS. “Daarmee is Nederland een van de meest diverse landen ter wereld.”

Van elke nationaliteit portretteert Maurice één vrouw en één man. “Iedereen die in Nederland woont kan zich opgeven om op de foto te gaan. De enige voorwaarde is dat jijzelf, je ouders of je grootouders een andere afkomst hebben dan Nederland.”

Iedereen die in Nederland woont, kan zich opgeven om op de foto te gaan.

Nog 422 te gaan

Tot nu toe vond Maurice 58 mensen die op de foto willen voor het project People of the Netherlands. Zij hebben onder andere een Angolese, Marokkaanse, Britse, Indiase, Russische en Amerikaanse achtergrond.

“Ik mis nog best veel nationaliteiten. Denk aan Vietnamezen, Spanjaarden, Nepalezen, Kenianen, Noren, Ecuadorianen en Thailanders”, zegt Maurice.

Meedoen aan People of the Netherlands

Daarom zoekt de fotograaf mensen die het leuk en interessant vinden om mee te doen aan het project. “Op mijn website staat hoeveel mensen ik al fotografeerde en wie ik nog zoek. Daar kan je je ook aanmelden.”

Maurice neemt tot eind 2024 de tijd voor zijn project People of the Netherlands. De fotograaf stelt de portretten begin 2025 tentoon en brengt ze ook uit in een boek.

Wie is de volgende Arnhemmer van de week?

Heb jij ook een bijzonder verhaal? Of ken je een Arnhemmer die wij écht moeten interviewen? Laat het weten via arnhem@indebuurt.nl. Deze stadsgenoten gingen je voor.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. 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 31, 2023

**End of Document**



**'Kuddegedrag kan je ruïneren'; Boek over psychologie achter verkoperstrucs**

De Telegraaf

30 oktober 2023 maandag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** FINANCIEEL; Blz. 17

**Length:** 406 words

**Byline:** Joost Spijker

**Body**

Boek over psychologie achter verkoperstrucs

door Joost Spijker

Amsterdam - Zelfs superslimme mensen kunnen de mist in gaan met beleggen, een huis kopen of onderhandelen over salaris, stelt econoom Erica Verdegaal. In haar nieuwe boek Geld speelt geen rol gaat ze in op de psychologische trucs die gebruikt worden om ons geld afhandig te maken en hoe je je daartegen wapent.

Het is alweer het zestiende boek van Verdegaal over geldzaken, die ook jarenlang columns schreef over dat thema voor NRC en FD. ,,Maar de wereld is enorm veranderd sinds ik begon. Aan het begin adviseerde ik vooral over de kosten of kleine lettertjes van een verzekering of hypotheek. De digitalisering heeft alles rondom geldzaken op zijn kop gezet."

Evolutie heeft ons brein verrijkt met onbewust werkende filters, betoogt Verdegaal. Maar die filters maken ons bijziend in deze informatiesamenleving waarin we worden bestookt met (nep)nieuws, verkoperspraatjes of financiële adviezen. ,,Als het om geldzaken gaat zijn we zo blind als een mol. Dat is bekend bij handige verkopers en politici, die daar volop van profiteren."

Zo beschrijft ze het Benjamin Franklin-effect, 'een van de geniepigste marketingtrucs aller tijden'. ,,Het houdt in dat iemand die jou een dienst bewijst meer geneigd is om jou opnieuw blij te maken. Denk aan een duimpje of beoordeling waar een bedrijf om vraagt. Het is zo gedaan, maar onbewust ga je houden van wat je liket en trek je dus sneller de portemonnee."

Ook spelen commerciële partijen gretig in op kuddegedrag. ,,Door al die gesponsorde tv-programma's over wonen zijn hordes Nederlanders verleid om hun interieur weg te gooien en te vervangen door zwartstalen deuren en visgraatpakket. Kuddegedrag kan je in geldzaken ruïneren, want de prijs van wensen die iedereen heeft is standaard te hoog."

Het goede nieuws is dat iedereen zich kan wapenen tegen dit soort valkuilen. Zo adviseert ze nooit te winkelen met een goed humeur (dan ben je goedgeloviger), altijd nee te zeggen tegen gratis cadeautjes (daar betaal je altijd een prijs voor) en om standaard te zoeken naar kritische reviews als je iets koopt. Maar het allerbelangrijkste is volgens Verdegaal om door te krijgen hoe financiële denkfouten ontstaan.

,,Onderken je eigen zwakheden in plaats van het altijd aan pech te wijten. Dan zal geld je geen stress, maar vooral rust en tevredenheid brengen."

'We zijn zo blind als een mol voor geldzaken'

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Waarom moet deze volle regio nog verder groeien? Zes vragen hierover aan burgemeester Jeroen Dijsselbloem**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 09:50 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1005 words

**Byline:** Lucas van Houtert

**Body**

EINDHOVEN - Zuidoost-Brabant gaat hard veranderen. Met alleen al honderdduizend nieuwe woningen voor misschien wel 200.000 nieuwkomers. Alles om de economie te laten groeien. Maar lopen we niet blind achter de techbedrijven aan? Zes vragen aan Eindhovens burgemeester Jeroen Dijsselbloem.

Het is groeien, groeien, groeien wat de klok slaat. Waarom loopt de regio bijna blind achter de ambities van het bedrijfsleven aan?

,,Wij hebben hier door de combinatie van tech-bedrijven en maakindustrie iets wat nergens in Nederland bestaat. En misschien ook niet in Europa. Veertig procent van de toegevoegde waarde van de industrie in ons land wordt hier gerealiseerd. Corona en de energiecrisis hebben ons geleerd dat we veel meer op eigen benen moeten staan.”

,,Als je tegen ASML en andere bedrijven zegt dat ze niet meer kunnen groeien, denk ik dat ze geleidelijk aan de regio gaan verlaten. Daar zit ook weer een hele schil van toeleveringsbedrijven omheen die dan een probleem hebben. Net als veel detailhandel en services. De werkgelegenheid gaat omlaag en je gaat van dynamiek naar stagnatie.”

,,Mensen van mijn generatie weten nog hoe het was in de crisisjaren in de jaren negentig, toen ook Philips werd geraakt. Het ene na het andere bedrijf ging verplaatsen, werd verkocht of ging dicht. Dus als de vraag is of je de groei kunt stilzetten, is het antwoord wat mij betreft ‘nee’.”

Waar we nog groeien, zijn we selectief. Grote transportbedrijven, van die grote logistieke hallen of datacenters, die zijn niet meer welkom hier

Er is nu al te weinig ruimte, te veel stikstofuitstoot en het energienet zit vol. Waarom is er geen plan om andere sectoren te laten krimpen, zodat groeiruimte ontstaat voor techbedrijven?

,,Het gaat veel subtieler. Naarmate we hogere eisen stellen aan de chemische industrie of aan Tata Steel, hogere energieheffingen invoeren of grondstoffen duurder worden, gaat de industrie veranderen of gaan er bedrijven weg. De toekomst van de intensieve veehouderij is niet groei, dat weten we allemaal. De Raad van State zegt dat je alleen maar mag bouwen als je stikstofruimte hebt gesaneerd. Dus de wetgeving dwingt daar al tot krimp.”

,,Waar we nog groeien, zijn we selectief. Grote transportbedrijven, van die grote logistieke hallen of datacenters, die zijn niet meer welkom hier. Dat is de boodschap.”

Gaat er geen kloof ontstaan tussen goed verdienende, hoogopgeleide tech-werkers aan de ene kant, en lager opgeleiden aan de andere?

,,Die kloof is er en ik maak me er grote zorgen over. Wat wel belangrijk is: tegenover elke baan in de tech-industrie voor een hoogopgeleide, staan twee mbo-banen. Elk onderdeel van een chipmachine is gemaakt bij VDL of een ander maakbedrijf. Daaromheen zitten weer banen in de dienstverlening, de horeca en de winkels.”

,,Maar hoe voorkom je de kloof? We hebben als gemeente armoedebeleid, maar er is ook een initiatief samen met het bedrijfsleven. In het programma ‘Brainport voor elkaar’ vragen we bedrijven om te helpen bij schuldproblematiek van medewerkers. Ze kunnen precies zien bij wie dat speelt, want als iemand schulden heeft, kan de belastingdienst een loonbeslag laten leggen door de werkgever.”

De plannen hebben een enorme impact op de regio. Waar blijft de inspraak voor de burger?

,,De inspraak van bewoners is georganiseerd via de gemeenteraden. Elk akkoord dat wij in de regio sluiten, gaat naar de raden, die zelf kunnen beslissen of ze daar inspraak aan koppelen. Eerlijk gezegd vind ik dat we in Eindhoven wel heel veel inspraak en participatietrajecten tegelijk hebben lopen. Rond woningbouw, rond mobiliteit, en daar komt nu ook nog een stadsvisie bij. Dat gaat echt over het type stad wij willen zijn in 2050. Daar gaan we het debat over groei natuurlijk wel voeren, ook met de inwoners.”

Misschien is ASML er over twintig jaar ook niet meer of doen ze heel andere dingen

Limburg zette ooit alles op de mijnen, toen die moesten sluiten raakte de provincie in een diepe crisis. Wie zegt dat de tech-bedrijven niet de mijnen van morgen zijn?

,,Dat zeg ik zeker niet. Ik denk dat de tech-bedrijven van nu er over een aantal decennia niet meer zijn of helemaal zijn veranderd. Zo hard gaat het. De grote tech-reuzen van dit moment bestonden 25 jaar geleden nog niet eens. Misschien is ASML er over twintig jaar ook niet meer of doen ze heel andere dingen.”

,,Daarom is het ecosysteem van de regio veel belangrijker. Dus al die bedrijven die hier bij elkaar zitten, die met elkaar uitwisselen en een start-up beginnen. ASML zou nooit zijn ontstaan als er niet een Philips was geweest met daaromheen een enorm ecosysteem van bedrijven.”

Wat niet kan, is dat je zo af en toe een keer meedoet in de samenwerking. Daar ben ik heel streng in. Het is niet á la carte

,,In de mijnen werden grondstoffen gedolven, wij hebben het hier over kennis. Voor ons is de vraag of we straks ook een rol kunnen spelen in nieuwere technologieën. Daarom is het belangrijk dat tientallen bedrijven hier bezig zijn met kwantummechanica en fotonica, de nieuwe manier van chips maken.”

Regiogemeenten hebben zich altijd fel verzet tegen herindeling. Dus draaien nu 21 gemeenten aan de knoppen. Gaat dat niet ten koste van de slagkracht?

,,Bedrijventerreinen wijzen we al per subregio aan. En we hebben een gezamenlijk woningbouwprogramma. Dat wordt uiteindelijk in de gemeenteraden vastgesteld. Misschien is dat bestuurlijk niet zo handig, maar dat is ook democratie. Je moet dus draagvlak zien te verwerven. Ik was in Someren bij de gemeenteraad, daar was de vraag waarom ze acht ton moeten meebetalen aan een busstation in Eindhoven. Ik heb daar laatst een kwartiertje staan kijken, vertelde ik ze. Op acht van de tien bussen staat dat ze naar een van de kernen buiten Eindhoven gaan.”

,,Onze regio is inmiddels één economie. Het is één verkeerssysteem en één woningmarkt. Dat vergt gewoon dat je samen moet investeren in dingen die een gezamenlijk belang betreffen. Wat niet kan, is dat je zo af en toe een keer meedoet in de samenwerking. Daar ben ik heel streng in. Het is niet á la carte.”

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Spits Mexx Meerdink (20): ‘Mijn vader is mijn grote voorbeeld’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 06:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 908 words

**Byline:** Raymond Willemsen

**Body**

Zo vader zo zoon. Jong AZ-spits Mexx Meerdink (20) treedt in de voetsporen van vader Martijn (47). Ze hebben gelijkenissen. Maar ook een heel ander accent.

Waar de Achterhoekse tongval van Martijn Meerdink, oud-speler van De Graafschap, AZ en FC Groningen, nooit is verdwenen, daar is bij zoon Mexx aan niets te merken dat hij opgroeide in Winterswijk. Zijn straattaal steekt er schril bij af.

,,Ik weet niet hoe dat gekomen is”, zegt de aanvaller. ,,Ik was 15 toen ik naar AZ ging en in Heerhugowaard ging wonen bij een gastgezin. Ik denk dat het bij iedereen zo gaat. Als je ergens langer woont, neem je de taal ook over. Dit is toch ook wel mooi, toch? Ik maak me er niet druk over. Wat anderen er van vinden, dat moeten ze zelf weten. Dit is wie ik ben.”

Dit taaltje is toch ook wel mooi, toch? Dit is wie ik ben

Vader Martijn lacht. Het zal de Winterswijker een rotzorg zijn. Hij is vooral trots op zijn oudste zoon om zijn voetbalkwaliteiten en zijn mentale hardheid. ,,Ik zie in hem wel wat van mijzelf terug. Niet zozeer in het spel, want ik was rechtsbuiten en Mexx is een echte spits. Maar wel in de arbeid die we leveren. Ik bleef gaan in het veld en dat doet Mexx ook. Dat is wel een belangrijke kwaliteit.”

Goede opvoeding

,,Ik heb een goede opvoeding gehad”, zegt Mexx over zijn niet aflatende inzet. ,,Ik denk verder dat ik bescheiden ben en dat is mijn vader ook. Ik heb geleerd dat ik er altijd voor moet gaan.”

Meerdink junior - ‘mijn vader is mijn grote voorbeeld’ - was te jong om de hoogtijdagen van papa als voetballer mee te maken. Senior werd in 2002 van De Graafschap naar AZ getransfereerd. Veel mensen dachten dat de zoon van de Winterswijkse groenteboer Ab in het westen niet zou aarden, maar Martijn slaagde met vlag en wimpel.

In maart 2005 werd hij zelfs international. Hij speelde onder Co Adriaanse een topseizoen bij AZ en dat viel ook bondscoach Marco van Basten op. Alleen raakte de Winterswijker op de afsluitende training voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Roemenië ernstig geblesseerd en scheurde zijn kruisbanden af.

,,Prachtig dat ik geselecteerd werd voor Oranje, maar ook een zwarte bladzijde in mijn carrière. Na die knieoperatie heb ik nog voor FC Groningen en weer voor De Graafschap gespeeld, maar ben ik nooit meer de oude geworden.”

Leren van Pavlidis

Van Basten liet Meerdink in 2006 alsnog debuteren in Oranje, in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ecuador. Zo ver is junior nog lang niet. ,,Hij moet hard blijven werken", zegt Martijn. ,,En van een topspits als Pavlidis kan Mexx bij AZ nog veel leren. Vooral van zijn loopacties. Het is wel heel goed dat Mexx al op 15-jarige leeftijd van De Graafschap naar AZ is gegaan. Voor zijn ontwikkeling is dat beter geweest. Of ik daar een hand in heb gehad omdat ik ook bij AZ voetbalde? Nee, dat heeft hij helemaal zelf gedaan.”

Nu kom ik niet zo vaak meer thuis, vooral omdat we een heel druk programma hebben

Toen Mexx in 2019 de Achterhoek verruilde voor de Zaanstreek en in een gastgezin terechtkwam, moest hij in het begin wennen. ,,Ik heb het de eerste maanden wel moeilijk gehad, miste mijn vrienden en familie. Ik kwam in een heel andere omgeving terecht. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. Nu kom ik niet zo vaak meer thuis, vooral omdat we een heel druk programma hebben. Tijdens de interlandbreak ben ik laatst nog wel een paar dagen in Winterswijk geweest.”

Martijn was pas 22 jaar toen hij zijn debuut maakte bij De Graafschap. ,,Dat komt nu bijna niet meer voor. In de A-jeugd had ik groeipijnen en kalkafzetting in de knie en heb ik lang niet gespeeld. Daarna heb ik vier jaar bij de beloften gevoetbald. Jurrie Koolhof, die toen hoofd opleidingen was, bleef in mij geloven. Uiteindelijk kwam het toch goed.”

Zoon Mexx is er een stuk sneller bij. Hij speelde vorig seizoen al zes keer in het eerste elftal en benutte in de kwartfinale van de Conference League tegen Anderlecht de beslissende strafschop. Hij is er niet van naast zijn schoenen gaan lopen. ,,Dat ik nu in Jong AZ speel, vind ik helemaal niet erg. Ik moet minuten maken, dat is het belangrijkste. Ik train op dit moment ook niet bij het eerste elftal en dat snap ik.”

Blessureleed

De reden is duidelijk. Mexx kampte de afgelopen maanden met veel blessureleed. Hij werd vanwege zijn goede spel in het afgelopen seizoen doorgeschoven naar de A-selectie, maar daar was hij nog niet vaak aanwezig. Eerst werd hij afgelopen zomer geopereerd aan zijn vinger, daarna volgden een schouder- en hamstringblessure.

,,Natuurlijk heb ik er de afgelopen tijd door al die blessures weleens doorheen gezeten”, zegt de spits. ,,Mijn vader zegt dan dat ik mijn kop omhoog moet houden en goed aan mijn herstel moet blijven werken. Hij beurde me dan wel op.”

Op vrijdag 20 oktober was het eindelijk weer zover: Meerdink scoorde voor Jong AZ tegen TOP Oss de 1-0. Een paar dagen later was het tegen De Graafschap wederom raak. ,,Dat is fijn, want je bent als spits toch geil op doelpunten. Maar verder leg ik me geen druk op. Het is nu eerst zaak om fit te blijven en dan zie ik wel of ik weer bij de A-selectie aansluit.”

Martijn vindt de aandacht voor Mexx mooi, maar kijkt ook liefdevol naar zijn andere zoon Melle, middenvelder bij De Graafschap O18. ,,Op beiden ben ik even trots. Melle komt er ook aan.”

Luister aflevering 10 van Simon, de Cultcast, dé podcast over De Graafschap. Volg deze playlist op Spotify en mis geen episode. Normaal gesproken elke maandag om 15.00 uur een nieuwe aflevering.

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Keith Richards: maken nieuw Stones-album met Paul McCartney voelde ’als vroeger’**

De Telegraaf.nl

30 oktober 2023 maandag 10:46 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** ENTERTAINMENT; CULTUUR; ENTERTAINMENT

**Length:** 402 words

**Body**

Keith Richards kijkt enorm positief terug op het maken van Hackney diamonds, het eerste album van The Stones in 18 jaar tijd. Volgens de 79-jarige rocker voelde het creëren van de nieuwe muziekbundel met Paul McCartney, die te horen is op het nummer Bite my head off, ’als vroeger’.

Richards is in gesprek met The Telegraph openhartig over zijn drugs- en drankgebruik, zijn leeftijd - hij wordt binnenkort 80 - én het uitbrengen van het nieuwe album. Ook gaat Richards in op de rivaliteit tussen de Beatles en de Stones, aangezien Paul McCartney te horen is op het nieuwe Stones-album.

„Ik voelde dat het verdomd tijd was”, zegt Richards over de recente samenwerking met McCartney. „Ik ken Paul al zo’n 60 jaar. Hij was in de buurt en als je iemand van The Beatles op je plaat kan krijgen, dan doe je dat natuurlijk. Toen het erop zat, zei ik simpelweg: ’ah, de goede oude tijd’.

Volgens de Britse gitarist zouden Beatles-leden John Lennon en George Harrison destijds zelfs goed in The Rolling Stones hebben gepast. „Ik denk niet dat John veel problemen zou hebben gehad om in de Stones te passen, of George, als je je kunt voorstellen dat zoiets zou gebeuren. We waren van dezelfde generatie en we hielden allemaal van dezelfde muziek. Toen we The Beatles voor het eerst hoorden, waren we opgelucht dat er in Engeland een andere band op hetzelfde nummer zat als wij.”

Record

Ook zijn unieke verstandhouding met de voorman van The Stones komt ter sprake. „Het probleem met Mick en mij is dat mensen alleen de ruzies horen en vervolgens vergeten dat er soms vijftien jaar tussen zit.”, zegt Richards. „We zijn zo ongelofelijke close. Zo nu en dan hebben we akkefietjes, maar we houden van elkaar.”

Hoewel er bijna twee decennia geen nieuw album verscheen, bleven Jagger en Richards altijd schrijven en was er voldoende ruimte om ervan te genieten. „Ik heb nog nooit niet met plezier opgenomen, maar deze had echte urgentie en energie”, zegt Richards . „Ik had weinig inbreng in de teksten, maar veel inbreng in de manier waarop de nummers werden gevormd. De urgentie en snelheid waarmee we alles deden verbaasde mij. Bam! Een goede keuze, op naar de volgende!” Hij vergelijkt het met een blitzkrieg.

Niet zonder resultaat: The Stones hebben zelfs geschiedenis geschreven met het op 20 oktober uitgebrachte album. De Britse rockband, opgericht in 1962, is de eerste act met een nummer 1-album in zeven verschillende decennia.

**Graphic**

Image, Keith Richards en Paul McCartney in 2000 tijdens de VH1 Vogue Fashion Awards in New York City., Getty Images

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Wat licht betreft zou Zeeland een stuk zuiniger kunnen zijn**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 05:52 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 447 words

**Byline:** Guido van der Heijden

**Body**

Zeeland is lang niet zo zuinig als wordt verondersteld. Voor een dunbevolkte provincie als Zeeland, laten de Zeeuwen nog onnodig vaak de lampen branden. Op de nieuwe lichtvervuilingskaarten doet Zeeland het minder goed dan andere provincies.

Gwendolyn de Clippelaar (25) studeerde onlangs af aan de HZ met een afstudeerscriptie over lichtvervuiling voor de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf). ,,Ja, Zeeland is donker maar lang niet zo donker als je misschien zou verwachten.”

Sterren

Ze hield een enquête onder vijfhonderd Zeeuwen over wat ze weten over lichtvervuiling, zodat de ZMf weet hoe het onderwerp lichtvervuiling beter op de agenda te krijgen. ,,Kleine kinderen denken vooral aan meer sterren kunnen zien wanneer het donker is. Mensen die wat ouder zijn, denken ook aan de gevolgen voor de eigen gezondheid en die van de natuur. Voor hen is het zien van sterren wat minder van belang wanneer ze aan lichtvervuiling denken.”

In de stand om de donkerste provincie moet Zeeland andere schaarsbevolkte provincies als Friesland, Drenthe Overijssel voor zich dulden. ,,Nu ligt Zeeland wel precies tussen de Vlaamse grote steden en Zuid-Holland, waar veel lichtvervuiling is. Dat beïnvloedt ook hoe het in Zeeland zelf is. Friesland wordt omgeven door de donkere Waddenzee en de relatief donkere provincies Drenthe en Groningen.”

Het idee van de Nacht van de Nacht is natuurlijk dat het niet bij die ene nacht blijft

Daar tegenover staat dat Zeeuwse steden als Middelburg, Terneuzen, Vlissingen en Goes het slechter doen dan de Friese steden Leeuwarden, Sneek en Heerenveen. De Clippelaar ziet zeker ruimte voor verbetering. ,,Dat je de Lange Jan in Middelburg verlicht, snap ik prima. Je hoeft echt niet alle lichten uit te doen, als ze maar goed afgesteld zijn.”

,,Verlichting wordt wel vervangen door een voordeliger led-variant, maar mensen vragen zich nog te weinig af of het licht wel de hele nacht hoeft te branden. Denk maar aan etalages, wat is daar de waarde van op momenten dat er niemand op straat is? Je kunt het ook zo instellen dat het licht vanaf een bepaald moment vanzelf uitgaat. Of maak gebruik van sensoren, zodat het licht pas aangaat wanneer er iemand is. We moeten misschien weer wennen aan het donker. Als dat geleidelijk gebeurt, is het ook niet zo eng.”

Structureel

Dat we met een beetje minder licht toekunnen, bewijst Nacht van de Nacht ieder jaar weer. In Terneuzen deed chemiereus Dow zaterdagavond een groot deel van de lampen uit. ,,Het idee van de Nacht van de Nacht is natuurlijk dat het niet bij die ene nacht blijft”, zegt De Clippelaar. ,,Je zou toch denken dat als Dow een nacht met wat minder licht toe kan, dat dat ook structureel zou moeten kunnen.”

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Sergio Herman keert terug naar oude liefde: ’Als ik zie hoe Peter Goossens wordt afgemaakt...’**

De Telegraaf.nl

30 oktober 2023 maandag 6:00 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** ENTERTAINMENT; STERREN; ENTERTAINMENT; FRONTPAGE

**Length:** 1517 words

**Byline:** Tom de Leur

**Body**

Tien jaar na de sluiting van Oud Sluis is het cirkeltje rond voor Sergio Herman (53). Wie geen tafel kon bemachtigen in zijn iconische driesterrenrestaurant, krijgt vanaf volgend jaar een herkansing in Antwerpen. Daar staat de keuken waar de chef zijn passie van weleer terugvond. „Ik voel de pijn van Peter Goossens als hij wordt afgemaakt.”

Er was de scheiding van Ellemieke, de moeder van drie van zijn vijf kinderen. Hij verkocht zijn aandelen in restaurant The Jane. Zijn nieuwe restaurant Blueness werd de grond in geschreven. En in Cadzand was er de stopzetting van AIRrepublic en Pure C, dat door een kronkel van de mannen van Michelin ook nog eens twee sterren verloor. De afgelopen twee jaar leek het Sergio Herman niet voor de wind te gaan. Was de man zijn mojo kwijt? Helemaal niet, zo blijkt. Het leven lacht hem toe. Dat is eraan te zien, hier in zijn testkeuken op Antwerpen-Zuid. Dit is het hoofdkwartier van de Sergio Herman Group. Van hieruit waakt de sterrenchef over zijn Antwerpse restaurants Blueness en Le Pristine. Van hieruit werken ze aan het netwerk van Frites Atelier, met vestigingen in Gent, Antwerpen, Brussel, Den Haag, Roosendaal en binnenkort ook Istanbul. En hier bereidt Herman de gerechten voor die hij vanaf 6 december wil serveren in Tokio, en vanaf voorjaar 2024 in Singapore. En hier geeft de chef binnenkort het startschot voor nóg maar eens een nieuw culinair avontuur, tien jaar na de sluiting van zijn iconische driesterrenrestaurant Oud Sluis.

Blij dat het goed met je gaat. Even dachten we: kan hij het nog?

„Ik ga eerlijk zijn: ik geef bijna geen interviews meer. Ik ben er een beetje klaar mee. Laat mij maar mijn ding doen, denk ik. Altijd dat gezever over die sterren. Het is niet allemaal ’hallelujah’ in het leven, hoor. Al die negativiteit, ik wil me daar niet in laten meezuigen. Misschien is dat de reden waarom jij en ik hier zitten.”

Ja, waarom zitten wij hier eigenlijk?

„Nou. Met restaurant Oud Sluis heb ik de top bereikt. Drie Michelinsterren, twintig op twintig in de Gault Millau, in de top vijf van beste restaurants. Dat is mooi en ik koester dat gevoel, maar het was niet de heilige graal. Ik had er ergens toch een beetje genoeg van. Dus heb ik andere dingen gedaan, met evenveel plezier. Maar nu is het tien jaar geleden dat ik de deur van Oud Sluis achter me dicht trok. En we leven in een andere wereld. Sinds corona… je wil het niet weten, jongen. Ik ben al drie jaar alleen maar puin aan het ruimen. En aan het herstructureren, afslanken. Terwijl het heel lastig is om voor al die restaurants de juiste mensen te vinden en ze te motiveren. Als ik zie hoe Peter Goossens in Knokke wordt afgemaakt (met zijn restaurant La Rigue, red.), dan voel ik zijn pijn. Ik heb precies hetzelfde meegemaakt met Blueness in Antwerpen. Je móét open, maar je bent niet klaar. Omdat je het personeel niet hebt.”

Leg me dat eens uit. Als je niet klaar bent, hou je restaurant dan dicht. Als er Peter Goossens of Sergio Herman op de gevel staat, moet het vanaf dag één top zijn.

„Dat bedoel ik dus. De mensen stappen binnen bij Blueness en verwachten Oud Sluis. Ze zitten aan tafel bij La Rigue en willen Hof van Cleve. Dat kán gewoon niet. Ik snap wel dat ze met een vergrootglas naar ons kijken omdat wij het zijn. Maar je móét open omdat die financiële druk er is. En er was al geen personeel door corona. Ja, dan word je voor de leeuwen gegooid. En word je afgemaakt. Vanaf dag één word je in het oog gehouden. Dat mag, maar ik snap niet dat we niet op iets meer begrip kunnen rekenen. Want geloof me, het gáát niet goed in de horeca.”

Tekst gaat verder onder de foto.

En toch ga je op deze plek nóg een restaurant beginnen. Of mag ik het dat niet noemen?

„Ik zocht een plek om onze kantoren te huisvesten, mensen te ontvangen, meetings te houden, én te koken. We zitten hier nu bijna een jaar. In december is het tien jaar geleden dat ik Oud Sluis sloot, de plek waar alles voor mij begon. Daarom geef ik op 9 november, op deze plek in Antwerpen, in deze keuken, de aftrap van Oud Sluis & Beyond. Ik kook samen met Tim Boury, die bij mij in Oud Sluis gewerkt heeft en nu zelf drie sterren heeft (met restaurant Boury in Roeselare, red.). Vanaf dan ga ik hier koken, voor maximum 24 mensen. Privé, je kunt hier niet zomaar binnenstappen. Met kunst en live muziek.”

Klinkt als iets voor de happy few.

„Wat is dat, happy few? Je moet een liefhebber zijn, that’s it. Er zijn veel mensen die nooit de kans hebben gehad om in Oud Sluis te eten. Nou, die kans krijgen ze. Niet dat ik hier de gerechten van Oud Sluis ga serveren. Maar dat gevoel van toen, die passie, zelf dat bordje inzetten, dat praatje aan tafel, dat wil ik terug. Want dat heb ik gemist. Gewoon mensen gelukkig maken. Want dat maakt mij gelukkig.”

Mag ik zeggen dat je de voorbije jaren zowat alles hebt gedaan, behalve koken?

„Dat is overdreven. Maar ik dacht wel: ik word 53. En meteen: lekker creatief geweest de afgelopen twee jaar, Sergio. Om maar te zeggen: voorheen was er nul ruimte voor creativiteit. Ik was alleen maar met oplossingen bezig, herstructureren, alles had aandacht nodig, ik zat slecht in mijn vel, daar kwam nog eens die scheiding bij. Dan kan je wel in een hoekje zitten janken, maar daar schiet je ook geen fuck mee op. Je gaat ertegenaan, omdat het moet. Maar alleen in je autootje naar huis, in je bed, denk je: er klopt iets niet.”

Hoe heb je de beslissing genomen om restaurants af te stoten, af te slanken?

„Ik ben een paar dagen in de natuur gaan zitten en ik heb alles uitgeschreven. Gewoon: wat wil ik wel, wat wil ik niet. De algemene deler was: minder kwantiteit, meer kwaliteit. En meer in de keuken staan. Dat betekende afscheid nemen, ja. En dan kom ik toch weer bij mijn vader (die in 2017 overleed aan dementie, red.). Hij is heel jong ziek geworden, hij was einde vijftig. Dan ga je toch denken: gast, Sergio, wat loop je toch te kloten, man? En voor wie? Oké, mijn naam hangt boven die deur. So what? Ik word er zelf niet gelukkiger van. Het stopt ook ergens, hoor.”

Hing je naam gewoon niet boven te veel deuren? Zelfs de restaurants waar je al jaren niet meer in de potten roerde, waren „die van Sergio Herman.”

„Tja, die restaurants kwamen wel allemaal uit mijn koker. Dat snap ik wel. Dat waren geen Fiatjes die ik heb opgestart, maar Rolls Royces. En het was alleen maar gas geven en schakelen.”

Tekst gaat verder onder de foto.

En dan ga je toch twee restaurants openen in Tokio en Singapore.

„Mijn blik stond al langer op Azië gericht. En als de Hyatt hotelgroep dan voor het eerst in haar bestaan een chef aanspreekt om voor hen te koken, dan kun je bijna niet weigeren. En in Azië, daar weten ze nog wat hospitality is. Een bezoeker welkom heten, tot het uiterste gaan. Pas op, ze staan daar ook niet in de rij om te komen werken. Terwijl ik voor Tokio wel minstens zestig man nodig heb. Daar zijn we zeven dagen per week open. In België is dat onmogelijk. Hier zijn we met een vierdaagse werkweek gestart. Had je me dat tien jaar geleden gezegd, zou ik je gek verklaard hebben. Maar het is niet anders. Jammer dat de overheid het ons zo moeilijk maakt. Want denk het maar eens weg, onze sector, het zou triestig zijn.”

Dit voorjaar gaat AIRrepublic definitief dicht, na Pure C en Blueness Cadzand. Dan ben je helemaal weg aan de zee.

.„Cadzand was een mooi avontuur. AIRrepublic volg ik nog op tot maart, mijn zoon Boy is er nu aan het werk. Na vijftien jaar is het mooi geweest, daar. En ik mag toch zeggen dat ik in dat uitgestorven dorpje het eerste lichtje heb laten branden. Vergeet niet: aan de kust is het nog moeilijker om mensen in dienst te houden. In de zomer is het daar altijd feest, maar in de winter? Als je niet meer die passie hebt, die drive? Dan wordt het lastig, hoor. Ik woon nog altijd in Knokke, de zee blijft mijn thuis.”

Je wou meer tijd voor je gezin. Je zegt zelfs dat je je kinderen vaker ziet dan vroeger.

„Dat is waar. Pas op, dat is ook niet altijd even gemakkelijk. Deze zomer had ik mijn kinderen voor de volle vier weken. Met mijn agenda: niet zo makkelijk. Maar ik wil dat ook goed doen. En ik voelde me ook schuldig, weet je. Maar ze zeggen zelf: papa, we snappen het, dit is wat je doet, waar je voor leeft. Waar ik nu sta, dat heb ik al veel eerder willen doen. Maar ja, je hikt er toch een beetje tegenaan. En als Piet of Paul hun restaurantje sluiten, doen ze dat incognito. Als ik dat doe, moet ik verdomme een persconferentie geven. Maar ik wil er open over zijn: het gaat niet goed in de horeca, maar ik ga door. Met mijn basis in Antwerpen. Hier heb ik de voldoening teruggevonden, want die heb ik drie jaar niet meer gehad. Ik weet nog dat ik hier in de keuken stond, gerechten voor te bereiden voor Japan. Mijn kop zat vol, ik zat niet in de flow. Tot ik erin begon te komen, ik was de shit vergeten, de zon scheen, muziekje op. Ik ging de deur uit en zei tegen de jongens in de keuken: Ik voel me zo goed, bedankt voor dit moment. Ik ging in de auto zitten en dacht: fuck, het bestaat nog, dat plusje, die passie die ik bij Oud Sluis voelde. Dat wil ik de mensen hier ook geven. En ik ga er zelf van genieten.”

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Irene Schouten is nu wat zuiniger op zichzelf**

de Volkskrant

30 oktober 2023 maandag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Sport; Blz. 2, 3

**Length:** 438 words

**Byline:** LISETTE VAN DER GEEST

**Highlight:** Irene Schouten is al vroeg in topvorm, zo blijkt in Thialf op het wereldbekerkwalificatietoernooi. De winnares op de 3.000 en de 5.000 meter leerde belangrijke lessen na een moeizaam vorig seizoen.

**Body**

Irene Schouten (31) lacht soms vol verbazing om zichzelf. Niet om de tijden die ze rijdt, afgelopen weekend in Thialf was ze sneller dan wie dan ook op de 5.000 en de 3.000 meter. Haar verbazing betreft nooit het zware schema dat zij hanteert; zaterdagavond na een wedstrijddag in Thialf door naar Utrecht voor de landelijke marathon - die ze won. De meervoudig olympisch kampioene verbaast zichzelf als ze terugdenkt aan een jaar geleden, toen ze er heel anders bij stond.

'Nu denk ik: wat deed ik toen? Ik was zo druk met van alles', zegt ze zondagmiddag in Thialf. Een jaar geleden won ze ook in Thialf op het wereldbekerkwalificatietoernooi, ruim een half jaar na haar drie gouden medailles op de Olympische Spelen. Maar toen was ze verbeten, tot het bot gemotiveerd om álles wat op haar pad kwam aan te pakken en te bewijzen dat zij wel kon wat niemand ooit lukte: drievoudig olympisch kampioen worden en het jaar daarna wereldkampioen worden - het feitje waarmee haar coach Jillert Anema haar wist te prikkelen.

Weer een lach, al maakt de verbazing nu plaats voor speelse eigenwijsheid: 'Maar uiteindelijk kreeg ik wel gelijk.' Halverwege het vorige seizoen ging ze ten onder aan haar eigen drukke programma. Vol verplichtingen voor sponsoring, mediaverzoeken en andere zaken naast het ijs die haar succesvolle olympische optreden in Beijing meebrachten. Denkend: ik kan het wel aan. Tot ze doorkreeg dat ook zij maar een mens is.

Op het nippertje herpakte ze zich, werd nog wereldkampioen op de 5.000 meter in Thialf, maar sloot vooral af met levenslessen. Nu staat ze er veel ontspannener bij. Ze is veranderd, zegt ze. Weet nu hoe ze met sponsor- en mediaverzoeken om moet gaan.

**Seconde boven eigen baanrecord**

In Thialf maakte ze vooral indruk op de 5.000 meter, waar ze in 6.42,24 eindigde. Minder dan een seconde boven haar eigen baanrecord, dat tevens het Nederlands record is. En dat al bij de eerste serieuze wedstrijd van het seizoen, terwijl het internationale wedstrijdcircuit nog van start moet. Schouten was ook ruim acht seconden sneller dan de nummer twee, ploeggenoot Marijke Groenewoud.

Ook de manier waarop was indrukwekkend. Wat is de opdracht, had ze haar trainers vooraf gevraagd. Maar ze kreeg geen rondetijden mee, geen schema om zich op te richten. 'Ga maar gewoon lekker rijden', hoorde ze. Dus dat deed ze: zonder plan van start, zich volledig onbewust van het baanrecord dat in zicht kwam. Nu maakt de eigenwijsheid plaats voor speelse beschaamdheid in haar lach: 'Best wel slecht, maar ik weet eigenlijk niet eens welke rondetijden daarbij horen.'

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 2, pagina 3

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**‘De keuze voor een hoofddoek is in Nederland gelijk aan de keuze van christelijke vrouwen voor een rok’**

Trouw.nl

30 oktober 2023 maandag 05:29 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 782 words

**Byline:** Redactie Trouw

**Body**

Hoofddoek

Het congres van D66 kiest ervoor dat politieagenten voortaan een hoofddoek mogen dragen. Maar, aldus columnist Sylvain Ephimenco, de partij heeft hiermee de ethische en morele kant van het verbod “niet geraakt” en had dat wel moeten doen. Immers Iraanse vrouwen “voeren juist een strijd op leven en dood om van dit instrument van vrouwenonderdrukking af te komen”.

Daar slaat Ephimenco de plank mis. De kern is namelijk het zelfbeschikkingsrecht. In Iran is het dragen van een hoofddoek een verplichting. In Nederland gaat het om een verbod op het dragen van een hoofddoek in sommige beroepen.

De keuze voor een hoofddoek is in Nederland gelijk aan de keuze van christelijke vrouwen voor een rok. Het is een religieuze keuze in het kader van zelfbeschikking om zich vrij naar eigen levensovertuiging te mogen kleden. Die keuze hoort bij een persoon te liggen; de (niet-)drager zelf.

Ruchama Bwefar Amsterdam

Deugen de meesten wel?

Het kan niet en het mag niet. Nazi’s die Joden uitroeien, Hamas dat Israëliërs uitroeit, Israël dat Gazanen uitroeit. En ze zijn de enigen niet. Ze zijn allemaal gelijk: onmenselijk. Het deugt niet. Maar het kan helaas wel. Althans ze proberen het. En je vraagt je af: deugen de meeste mensen inderdaad?(Rutger Bregman).

Jean Peeters Eindhoven

Gaza-oorlog

‘Israël heeft het volste recht zich te verdedigen’, hoor ik Mark Rutte en anderen dagelijks zeggen. Zijn pure wraak en vernietiging een synoniem van zich verdedigen geworden? Dit is een vraag die ik mezelf meerdere keren per dag stel. Bestaat oorlogsrecht alleen achteraf?

Laurien Visser Westeremden

Gaza-oorlog (2)

In Israël en de Gazastrook spelen zich oudtestamentische taferelen af en horen we al weken de bijbehorende taal van het ‘oog om oog, tand om tand’. Hopelijk houdt de rest van de wereld het hoofd koel.

Annejet Dijkstra Groningen

Engelstalige opleiding

De directie psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen (Opinie, 28 oktober) toont volgens mij het gelijk van Omtzigt aan die kritisch is over in het Engels opleiden van psychologen. Van de Engelstalige psychologiebachelor vertrekken ongeveer drie op de vijf studenten (meer dan 170) naar het buitenland. De drie masterrichtingen bedienen 175 masterstudenten. Door gebrek aan financiën kunnen er niet meer masterstudenten tegelijk worden opgeleid, aldus de directie. Stoppen met de Engelstalige opleiding betekent herschikking van financiën en, als men dat zou willen, dus meer geld voor masterstudenten.

Freek te Loo Eibergen

Hoopvolle visie

Wat geeft columnist Hans Goslinga een rake analyse van de ontsporing van ons politieke bestel. Omtzigt heeft stug en hopelijk bruikbaar een echte visie op lange termijn en doet van daaruit, voor de bestaanszekerheid van heel velen, een poging tot het langzaamaan dichten van het steeds groter geworden gapende gat van pijn en onvrede voor miljoenen medelanders. Ik wens hem het gunstige verloop van Thorbeckes geschiedenis.

Joke Vijn-van der Heijden Veessen

Enthousiast over kernenergie?

Hoe kan het toch zijn dat zoveel mensen opeens warm lopen voor kernenergie? Vergeten we dat er behalve voor de bouw nog zoveel meer bij komt kijken? Alle rotsen die ervoor gesloopt moeten worden, gemalen, gezuiverd (met veel agressieve chemicaliën die sterker bij kunnen dragen aan opwarming dan CO2), gelukkig niet in Nederland, maar wel in onze achtertuin? Uit landen waarvan we niet echt afhankelijk willen zijn? Hoe langer de levensduur, hoe hoger de resterende radioactiviteit en dus de risico’s en daarmee de kosten. En vergeten we voor het gemak dat geen enkele commerciële partij erin wil stappen zonder dat de overheid garant staat? Die overheid zijn wij. En als de techniek zo veilig is, waarom worden de meeste centrales dan aan de landsgrenzen gebouwd? Laten we alsjeblieft hier heel goed over nadenken. Als onze regering deze beslissing neemt, verwacht ik minimaal tekst en uitleg en verantwoording: dit is heel iets anders dan een windmolen!

Bart Achterberg Weesp

Woningnood oplossen

Wat betreft woningnood zijn we terug in 1956, schrijft Bert Moormann. Hoe kan een huis weer bereikbaar worden voor zijn dochters? (Opinie, 28 oktober). Mijn grootouders waren met hun boerderij grootgrondbezitters in een Limburgs dorp. Zij werden in de jaren zestig gedwongen onteigend voor woningbouw. Waar ik als kind door de weiden rende, wonen nu honderden gezinnen. Toen schrok de overheid niet terug voor onteigening. Omdat het ‘gewone mensen’ betrof? Nu zouden groothuisbezitters onteigend moeten worden omwille van het woongeluk van ‘gewone mensen’. Ik zou zeggen: Overheid, durf ook ‘ongewone mensen’ te onteigenen!

Ellen Pasmans Venlo

Ook een reactie insturen? Dat kan, in maximaal 150 woorden, naarlezers@trouw.nl.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Zelfs de grafkaarsen worden te duur: ‘Tweehonderd procent prijsstijging, ons budget raakt op’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 03:51 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 461 words

**Byline:** Lilian ten Donkelaar

**Body**

Alles wordt duurder. Zelfs de prijzen van grafkaarsen zijn in een paar jaar tijd drie keer over de kop gegaan. Dat maakt een herdenking op de begraafplaats ineens een prijzige bezigheid, ontdekt André van Aarsen.

Sinds een jaar of zeven houdt Van Aarsen (67) elk jaar een lichtjesherdenking op de Oosterbegraafplaats, bij de geallieerde graven. Het zijn kleine, intieme bijeenkomsten. De kosten zijn niet enorm, maar hij betaalt het feitelijk uit eigen zak en van wat giften. Het kopje koffie achteraf of de warme chocolademelk. De twee flessen olie voor de fakkeltjes die de route over het duistere kerkhof markeren. En ook de kaarsen. Die zijn de afgelopen jaren twee tot drie keer duurder geworden. Van Aarsen: „De bodem van de reserve raakt in zicht.”

Kaarsjes van 60 cent

Om die reden vraagt hij dit jaar iets nadrukkelijker om een kleine bijdrage. „Vroeger kon ik met een beetje mazzel kaarsjes vinden van 60 of 70 cent. Ik zag ze nu bij Die Grenze voor 1,80 euro.” Van Aarsen organiseert de herdenkingen samen met zijn gezin. „Het is aardig wat geregel en gedoe. Toen ik het voor het eerst deed nam ik contact op met de begraafplaats om daar ’s avonds te mogen komen. Ze zeiden daar: ‘Denk er wel aan dat het er ’s avonds knetterdonker is, want we hebben geen openbare verlichting’. Dus kochten we waxinelichtjes om de route te markeren. Sfeervol? Nou nee, want dat werkte voor geen meter. Ze gingen allemaal uit, haha.”

Struikelend over de begraafplaats dat kan ook niet, dus het jaar erop kocht Van Aarsen tuinfakkeltjes. „Die vonden we toevallig op een rommelmarkt. Mijn zoon is heel handig en maakte er steuntjes aan, zodat ze ook in de vrieskou in bevroren grond kunnen. Van die dingen, daar zijn we elk jaar wel een paar dagen mee bezig.”

Vroeger kon ik met een beetje mazzel kaarsjes vinden van 60 of 70 cent

Vijftig graven

Maar dan maak je wel kosten. Er zijn altijd wel mensen die een paar euro geven, maar dit jaar hoopt Van Aarsen net op een euro meer. Om de herdenking te blijven houden, want dat is belangrijk, vindt hij. Inmiddels bestaat de groep elk jaar uit een man of veertig, onder wie veel veteranen. Er liggen vijftig graven uit de Tweede Wereldoorlog op de Oosterbegraafplaats en tien uit de Eerste Wereldoorlog.

Thermoskan met koffie

Van Aarsen houdt een korte overdenking en de kaarsjes worden op de graven gezet. „Het is een intieme bijeenkomst, met een man of veertig. En na afloop merk je dat mensen toch even stoom willen afblazen, vandaar die koffie. Gewoon uit een thermoskan bij de kofferbak van de auto. En het hoeft ook niet te groeien, maar we willen het wel graag blijven doen.”

De lichtjesactie op de Oosterbegraafplaats is op kerstavond 24 december. Verzamelen om 16.30 uur bij de hoofdingang aan de Noord Esmarkerrondweg te Enschede.

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Geke Feijer (62) is een van de personen die een claim tegen Tata Steel heeft ingediend: ‘Nooit gerookt, maar ik heb longen van een 85-jarige’**

Het Parool.nl

30 oktober 2023 maandag 02:04 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1131 words

**Byline:** Victor Schildkamp

**Body**

Enkele duizenden mensen doen inmiddels mee aan de massaclaim tegen staalgigant Tata Steel in IJmuiden. Wat drijft hen? ‘Ik heb nooit gerookt, maar kan niet eens wandelen en praten tegelijk,’ zegt Geke Feijer, ex-inwoonster van Wijk aan Zee.

Wie zich ‘inschrijft’ bij stichting FrisseWind.nu voor de massaclaim tegen Tata Steel, geeft daarvoor ook een reden op. Zo krijgt dat groeiende getal van enkele duizenden mensen die een schadevergoeding willen van de ‘ziekmakende’ staalgigant, langzaam inhoud: het gaat om zieke mensen, bange mensen, boze mensen en mensen die een dierbare zijn verloren. Ze hebben één ding gemeen: de fabriek is in hun ogen schuldig.

Het opvallendste is dat maar liefst 37 procent het over letselschade heeft: schade aan de luchtwegen, hart- en vaatproblemen, kanker of andere ziektes. Daarbovenop zegt 10 procent ‘arbeidsgerelateerde schade’ te hebben. Meer dan de helft daarvan geeft expliciet aan dat ze oud-werknemers van Tata Steel zijn of dat ze familie zijn van iemand die bij het bedrijf heeft gewerkt en nu is overleden.

Grote aantallen, vindt ook Sacha Voet van FrisseWind.nu, waar mensen zich sinds eind augustus kunnen aansluiten. “Ik spreek zóveel mensen die zich inschrijven. Wat opvalt: vaak zegt hun behandelend dokter zelf dat het met Tata Steel te maken heeft.”

Op de vlucht voor Tata Steel

Zo’n 30 procent van de inschrijvers zegt dat ze zich inschrijven om ‘het vermijden van gezondheidsrisico’s’. Vaak willen ze verhuizen, op de vlucht voor de uitstoot van Tata Steel. De helft van alle inschrijvers geeft aan materiële schade te hebben, vanwege het dagelijks moeten schoonmaken van tuin en huis. En 85 procent van de mensen heeft last van immateriële schade. Denk hierbij aan angst, stress en slapeloosheid door geluid en stank. “Bijna iedereen geeft meerdere van deze redenen aan,” zegt Voet.

Namens FrisseWind.nu zal onder anderen letselschade-advocaat John Beer in november (de exacte dag houdt hij voor zich) met Tata Steel praten over de aansprakelijkheid van het bedrijf. Dat zal niet zonder slag of stoot gaan, zei Beer al eerder. Hij verwacht dat de aansprakelijkheid van Tata via de rechter moet worden afgedwongen. “Maar eerst Tata de kans geven, is de koninklijke weg,” zegt Beer, die bestuurslid is van FrisseWind.nu en deze keer dus niet de advocatenrol op zich neemt. In het verleden stond hij de familie van voetballer Abdelhak Nouri bij in hun schadeclaimzaak tegen Ajax.

Veel zal uiteindelijk afhangen van de rechter. Want: iemand die zijn hele leven naast Tata woonde en kanker kreeg, komt al gauw in aanmerking voor een schadevergoeding. Maar iemand uit Wijk aan Zee die uit pure angst wil verhuizen en verder kerngezond is? “Veel zal afhangen van de formulering van de rechter,” zegt Beer. “Stel dat de rechter zegt: Tata is aansprakelijk voor onrechtmatige hinder en algehele gezondheidsrisico’s. Daar valt alles onder. Dan is ook een verhuizing te claimen. Maar het kan ook een nauwere formulering worden.”

Pas als Tata verantwoordelijk wordt gehouden, zal ‘per geval’ bekeken moeten worden of het bedrijf schuld heeft aan datgene waar die persoon last van heeft. Het is geen automatisme dat iemand uit Wijk aan Zee die kanker heeft, geld krijgt van Tata Steel. Eerst moet het verband worden uitgezocht. Omdat daarmee een eindeloos lange procedure dreigt, ziet Beer wel wat in een algemenere indeling in groepen.

Dat wil zeggen: iedereen met vergelijkbaar letsel krijgt een vast bedrag, iedereen die wil verhuizen ook, enzovoort. “Uiteraard is dit een enorme opgave, want mensen moeten niet het gevoel krijgen dat het een ongenuanceerd systeem wordt. Maar we gaan voor een realistisch scenario, op deze manier maken u en ik het tenminste nog mee dat er schade wordt uitbetaald,” aldus Beer, die bijvoorbeeld met artsen wil uitzoeken hoe de groepen zieken zijn te categoriseren. “Ik kan me voorstellen - maar ik ben geen arts - dat je kunt zeggen: mensen met problemen aan de luchtwegen vormen een groep. En mensen bij wie het al een stap erger is: problemen met de longen.”

Beer verwacht dat nog veel meer mensen zich aansluiten. “Zodra de rechter zegt dat Tata écht aansprakelijk is, gaan veel meer mensen zich melden. Hoeveel mensen wonen in de IJmond? 150.000. Nou, het zullen er geen 150.000 worden, maar als het er nou 50.000 zijn?”

Geke Feijer (62) rookte nooit: ‘Maar ik kan niet eens lopen en praten tegelijk’

Geke Feijer heeft nooit gerookt en altijd gesport. In haar jeugd woonde ze in Beverwijk en later in Wijk aan Zee, onder de rook van Tata Steel.

“Ik heb mijn hele jeugd bronchitis gehad, altijd zere longen in de winter. Totdat ik op mijn 28ste in Enkhuizen ging wonen. Toen raakte ik het helemaal kwijt! Maar ja, ik had er nooit over nagedacht hoe dat kon. Je weet niks eigenlijk.”

Ze deed aan wielrennen, skiën, hardlopen, maar met het ouder worden moest ze afscheid nemen van die sporten. “Ben ik toch maar eens naar de huisarts gegaan en bleek dat ik behoorlijke COPD heb, weinig longvolume. De huisarts vroeg: heb je gerookt? Ik zei: nooit. Toen hij hoorde dat ik tot mijn 28ste in Beverwijk en Wijk aan Zee had gewoond, wist hij het meteen: ah, bij Tata Steel. Dat was, denk ik, zes jaar geleden.”

Feijer vindt dat ze nog gewoon in staat had moeten zijn om te sporten. “Als ik ga wandelen met vriendinnen, kan ik niet eens praten en lopen tegelijk. Blijkbaar is de schade aangericht, toen ik daar woonde. Ik ben nog best actief, maar erg begrensd: uit een longtest bleek dat ik de longen heb van een 85-jarige. Tata Steel heeft me kwaliteit van leven gekost. Het gaat me niet om de hoogte van het bedrag dat ik kan krijgen, maar om het principe. Er moet eens een vuist gemaakt worden. Daarom heb ik me aangesloten.’'

Sheryll (31) wil verhuizen: ‘Durf mijn kind niet buiten te laten spelen’

Toen haar oudste kind (nu bijna 5 jaar) werd geboren, kwam Sheryll met haar gezin vanuit Amstelveen naar Velsen-Noord.“Maar al snel ontdekte ik: als er niks verandert met die fabriek, wil ik hier maximaal vijf jaar wonen,” vertelt ze. “Dat is nu dus.” Ze heeft zich aangesloten bij de claim tegen Tata Steel. “We móéten wel verhuizen. Wij hebben toch ook recht op een gezond leven? Ik laat mijn kind gewoon liever niet buiten spelen hier. Als ze in de speeltuin zijn, komen ze met zwarte handen terug. Zo vies is het. Dat is echt bizar.” Het gaat haar niet om het geld, zegt ze. “Gek genoeg heeft ons huis gewoon een ton overwaarde.” Ze schreef al regelmatig brieven naar de overheid en de omgevingsdienst. “Ik heb besloten altijd een klacht in te dienen bij stank of lawaai. Dan vinden ze me maar een zeikerd. Van de overheid hoor je nooit wat, van de omgevingsdienst krijg je altijd een standaardantwoord: inderdaad, de wind stond zo dat het van Tata kan zijn. Punt. Dat is gewoon niet voldoende. Er moet iets gebeuren.”

**Load-Date:** November 1, 2023

**End of Document**



**'Provincie mijdt pijnlijke keuzes rond landbouw'**

Trouw

30 oktober 2023 maandag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Vandaag; Blz. 6

**Length:** 705 words

**Byline:** LUKAS VAN DER STORM

**Highlight:** Ingrijpen • Provincies draaien te veel om keuzes heen die nodig zijn om de natuur te verbeteren, vindt het Rijk. Stikstofplannen zijn niet concreet genoeg.

**Body**

Een mooie eerste stap, maar lang niet genoeg. Dat is in grote lijnen het oordeel van het kabinet over de plannen van de twaalf provincies om hun landelijk gebied op de schop te nemen. Die provincieplannen moeten Nederland mede uit de stikstofcrisis loodsen. Er is veel geld mee gemoeid: het Rijk trok er 24 miljard euro voor uit, provincies denken 58 miljard nodig te hebben.

Die bedragen zijn zo groot omdat provincies flink moeten ingrijpen in het landschap. Uit recente analyses blijkt dat de kwaliteit van natuurgebieden vaak onvoldoende is en zelfs verslechtert. Dat komt deels door stikstof, maar ook door verdroging en problemen met watervervuiling. Om die fundamenteel aan te pakken, moeten provincies het gebied rond natuur opnieuw inrichten. Dat doen ze via 'gebiedsprocessen', in overleg met boeren, waterschappen, natuurorganisaties en andere betrokkenen.

**Gespannen relatie**

Alle provincies hebben woensdag een beoordelingsbrief van het Rijk gehad. Daarin krijgen ze over het algemeen complimenten voor hun uitgebreide analyses. Maar het vervolg ontbreekt nog. In de meeste brieven staat dat er weinig of geen 'structurerende keuzes' zijn gemaakt en dat het 'doelbereik ontbreekt'. Dat is Haags voor: provincies nemen nog geen pijnlijke beslissingen en het is onduidelijk of de doelen worden gehaald.

Met die concrete keuzes kunnen provincies eigenlijk maar één kant op, gezien de doelen en deadlines op het gebied van stikstof en waterkwaliteit. Landbouw - of andere bedrijvigheid - rondom natuurgebieden die de natuur te zeer in de weg zit, moet inschikken. Door minder dieren te houden per hectare (extensiveren), te stoppen of te verhuizen.

De relatie tussen Den Haag en de provincies rondom de gebiedsplannen is gespannen. Provincies moesten onder stoom en kokend water met een plan komen, waarover het Rijk nu een kritisch oordeel velt. Tegelijk beklaagden provinciebestuurders zich meermaals over Haagse stroperigheid.

Om in de regio goede plannen te kunnen maken, is een toekomstvisie op de landbouw als geheel nodig. En om concrete afspraken te kunnen maken in gebiedsprocessen is een goedgevulde portemonnee essentieel. Er is veel geld nodig voor het schuiven met gronden, verplaatsen van bedrijven of het financieel afwaarderen van landbouwgrond die (deels) natuur wordt.

**Patstelling**

Die visie en dat geld laten op zich wachten. Gesprekken met de agrarische sector over een landbouwakkoord liepen spaak en achter de pot met 24 miljard euro staat tot na de verkiezingen een vraagteken. Het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) hoopt binnenkort over 1,3 miljard euro te beschikken voor maatregelen die snel effect kunnen hebben. Bijvoorbeeld initiatieven om beekdalen opnieuw in te richten. Maar ook projecten waarbij boeren zelf mogen kiezen aan welke natuur- en milieudoelstellingen ze werken, om daar vervolgens voor te worden beloond.

Ook de plannen voor dit soort 'koploperprojecten' moeten concreter, schrijft het Rijk. Dat leidt in Limburg tot ergernis. 'Wij zijn nu echt van mening dat wij ons werk gedaan hebben en dat het Rijk nu aan zet is', schrijft het dagelijks bestuur van de provincie in een reactie. Limburg wil eerst geld en duidelijkheid over een aantal zorgpunten voor het verder in actie komt.

Dat is de patstelling die in dreigt: provincies zeggen geld en duidelijkheid nodig te hebben om tot concrete plannen te kunnen komen. Het Rijk wil eerst concretere plannen zien voor het met geld komt.

Tussen provincies zit veel verschil. Ook Overijssel had liever meer duidelijkheid gehad over het geld. "Gelukkig lijkt er wel zicht op middelen voor concrete projecten in 2024", concludeert BBB-gedeputeerde Maurits von Martels.

Wat mogelijk meespeelt: waar Limburg een zeer kritische beoordelingsbrief kreeg, krijgt Overijssel complimenten. 'We zijn zeer te spreken over het niveau van uitwerking', luidt de tweede zin van de beoordelingsbrief. Bij bijna alle andere provincies staat daar een andere tekst: 'het is ons duidelijk dat er hard is gewerkt'.

Provincies willen geld voor hun plannen, het Rijk wil plannen zien voor het geld geeft

58 miljardeuro zou er volgens de provincies nodig zijn om Nederland uit de stikstofcrisis te loodsen

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 6

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Het gevaar van de powerbank is nog niet de wereld uit, zegt deskundige na weer een ongeval**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 06:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 508 words

**Byline:** Walter van Zoeren

**Body**

Powerbanks zijn bij verkeerd gebruik best gevaarlijk, zegt deskundige Erk Kelder van de TU Delft. Zondag is een Apeldoorns jongetje ernstig gewond geraakt toen een powerbank in de buidel van zijn trui ontplofte. ,,Het probleem is de wereld nog niet uit, helaas.”

Erik Kelder, batterijdeskundige TU Delft, vertelt dat zo’n mobiele oplader best gevaarlijk kan zijn. ,,Vroeger hadden we al problemen met telefoontjes waarin de stof lithium zat, nu is dat vaak het probleem bij accu’s en dus ook powerbanks. Het probleem is de wereld nog niet uit, helaas.”

Zondag is een jonge jongen in Apeldoorn zwaargewond geraakt toen bij het spelen voor zijn huis een powerbank ontplofte op zijn lichaam. De jongen is per ambulance en met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe kan zoiets gebeuren?

Kelder: ,,Het is moeilijk te zeggen, maar het heeft vaak met de historie van de powerbank te maken. Als het apparaat al een paar keer is gevallen of ooit waterschade heeft opgelopen, dan kan er zo maar iets gebeuren en is het een gevaarlijk apparaat.”

Zo simpel is het?

,,Als een powerbank valt dan kan er vrij eenvoudig interne kortsluiting optreden. Als de chemie in het apparaat niet meer goed werkt bijvoorbeeld, want als stoffen met elkaar in aanraking komen wanneer dat niet de bedoeling is, heb je al een probleem. Lithium is zeer brandbaar en reageert heel snel met zuurstof en met water. Bij dat laatste spreken we dan over externe kortsluiting. Maar ook als draadjes in het apparaat door een val niet meer geïsoleerd zijn, heb je al een probleem.”

Heeft de leeftijd van een powerbank nog invloed?

,,Hoe ouder een apparaat, hoe sneller hij leeg gaat. Dan worden powerbanks al snel bloedheet en dat is gevaarlijk. Kijk, we willen zoveel mogelijk energie in een zo’n klein mogelijke doos zien te krijgen. Als er dan iets misgaat, wil al die energie er zo snel mogelijk uit, wordt de hitte heel heftig en dan neemt de kans op ontploffing enorm toe.”

Dus het grootste probleem is het gebruik van het apparaat?

,,Normaal gesproken wel, maar meer de geschiedenis van het apparaat, zeg ik altijd. Dat kan ook de leeftijd zijn. En er is altijd een kans op een productiefout, al is die vaak erg klein. Ik denk ook niet dat je ongelukken kunt voorkomen. Het gaat nagenoeg altijd goed, tot het alsnog een keer fout gaat. De kans is heel erg klein, maar de impact vaak heel groot.

Dus weggooien die powerbank, als je hem hebt laten vallen?

,,Een linke vraag om van mij los te weken of men dan beter de powerbank kan weggooien. Wanneer deze al snel heel heet wordt bij opladen of voor het laden van een ander apparaat, dan is het misschien wel verstandig. Op de vraag: wat is dan heet? Nou veel warmer dan wanneer het gebruikt werd in het begin na aanschaf. Het blijft een risico als een powerbank valt om hem dan nog te gebruiken, maar ik begrijp ook de financiële consequenties wel. Overigens, niet weggooien, maar afgeven bij een afleverpunt - dus niet in de prullenbak, want de vuilniswagens hebben regelmatig met brand te maken door een weggegooide lithium-ionbatterij.”

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Hekkensluiter Blauw Wit ziet eerste zege vlak voor tijd in het water vallen: ‘We missen wat ervaring’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 06:30 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 487 words

**Byline:** Mick Demoet

**Body**

Na een spannende wedstrijd delen Blauw Wit’81 en Tuldania uiteindelijk de punten: 3-3. Op een nat sportpark De Moer komen de bezoekers via een discutabele penalty, benut door hattrickheld Pieter Abrahams, in blessuretijd alsnog langszij. Met twee doelpunten was aanvallende middenvelder Remco Boerema (29) opnieuw belangrijk voor Blauw Wit. ,,Het kwartje gaat een keer goed vallen voor ons, daar ben ik van overtuigd.”

De thuisploeg had het in de beginfase lastig met Tuldania. Na een kleine twintig minuten stond het dan ook al 0-2 voor de club uit Esbeek. ,,Bij onze jonge ploeg mist op dat moment een stukje ervaring. Zeker bij de eerste tegengoal uit een corner, moeten wij gewoon beter verdedigen”, legt Boerema de vinger op de zere plek. Na ruim een half uur spelen is het Boerema zelf die de aansluitingstreffer voor zijn rekening neemt. ,,Vanaf dat moment zie je dat er meer vertrouwen in de ploeg komt en dat we makkelijker tot kansen komen.”

Als het op ervaring aankomt heeft de ploeg uit De Moer dan ook veel ingeleverd. Aan het eind van afgelopen seizoen stopten ervaren krachten Bart en Frank van Beek, samen goed voor ruim 800 wedstrijden in het eerste elftal van Blauw Wit. Boerema: ,,Zij zijn altijd heel belangrijk geweest in het opzwepen en coachen van de jonge jongens, dat onderdeel moet dan overgenomen worden door andere jongens in de groep, zoals ik. Zoiets heeft natuurlijk even tijd nodig maar ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.”

Stroeve start

Echt lekker loopt het nog niet bij Blauw Wit dit seizoen. Na vijf gespeelde wedstrijden staat de club uit De Moer op de laatste plaats, met één puntje. ,,Het heeft ons dit seizoen ook niet altijd meegezeten. Dat heeft ook weer te maken met onze jonge groep, want ik denk dat het vooral een mentaal probleem. Aan het spel ligt het niet zozeer.”

Na ongeveer zestig minuten spelen moet Boerema met een blessure naar de kant, gelukkig voor zijn team lijkt het mee te vallen. ,,Volgende week ben ik er gewoon weer bij”, zegt de aanvallende middenvelder met een lach. Hij voelt zich goed in deze ploeg. ,,Ik ken de jongens waarmee ik voorin speel goed en de samenwerking verloopt uitstekend. Ik weet zeker dat we snel genoeg punten gaan halen.”

Eigen jeugd

Waar veel clubs tegenwoordig aan de rand van het dorp of stad spelen, ligt sportpark De Moer op een steenworp afstand van de kerk. Midden in het dorp. Dat past bij het beleid dat de club voert, hier spelen alleen jongens die doorkomen vanuit de jeugd. ,,Dat zorgt ervoor dat alle spelers een gevoel hebben bij de club en dat iedereen elkaar kent”, vertelt Boerema, die zelf al 16 jaar bij de club speelt. ,,Er komen ook steeds meer goede spelers door en het verlangen bij die jonge gasten om een rol te spelen bij het eerste, dat vind ik mooi om te zien.”

Blauw Wit’81 - Tuldania 3-3 (1-2) 13. Abrahams 0-1, 19. Abrahams 0-2, 36. Boerema 1-2, 46. Boerema 2-2, 70. Netten 3-2, 90. Abrahams (pen.) 3-3.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Heel even mogen Taiwanese korfballers dromen van WK-stunt tegen Nederland**

de Volkskrant

30 oktober 2023 maandag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Sport; Blz. 10

**Length:** 584 words

**Byline:** ROB GOLLIN

**Body**

Nog voor er ook maar één bal was geworpen in de finale om het twaalfde wereldkampioenschap korfbal, zondag in Taiwan, was het toernooi al gedenkwaardig. Voor het eerst in de geschiedenis van 45 jaar - WK's zijn vierjaarlijks - trof Nederland, dan nog tienvoudig wereldkampioen, een andere tegenstander dan België. Het gastland, dat in de afgelopen drie edities telkens brons haalde, bereikte vrijdag de eindstrijd door in de halve finale het team met een abonnement op zilver met 21-19 opzij te zetten.

Maar in de door de Taiwanezen gedroomde finale in het Taipei Gymnasium bleef een volgende stunt uit. Weliswaar kwamen ze tot verbazing en vreugde van de toeschouwers meteen op een 1-0 voorsprong, wisten ze het tot 3-4 bij te benen, maar konden ze niet voorkomen dat Nederland vervolgens de voorsprong gestaag uitbouwde. Met 9-27 haalde de eeuwige en torenhoge favoriet de elfde wereldtitel binnen. Alleen in 1991 was er verlies tegen België geweest. Beste schutters in de finale waren Fleur Hoek en Olav van Wijngaarden, met ieder vijf treffers. Ran Faber, een talent van 21, scoorde zelfs met zijn rug naar de korf.

Bondscoach Jan Niebeek, aan het roer sinds 2020, had zich geen zorgen gemaakt tijdens de mindere openingsminuten. 'We waren even niet alert genoeg. Maar dat hebben we snel recht kunnen zetten.' Hij noemde Taiwan een sterke en lastige tegenstander. Beide teams kennen elkaar goed. Nederlandse coaches geven trainingen op het eiland. Spelers uit Taiwan verblijven hier om ervaring op te doen. Afgelopen zomer speelden ze als voorbereiding nog drie onderlinge oefenwedstrijden op het eiland.

Niebeek: 'Met het schieten halen ze geregeld hogere scoringspercentages dan wij. Ze zijn fysiek sterk en wendbaar. Maar uiteindelijk hebben we ze conditioneel gesloopt.' Dat het na een kwartier van hartstochtelijke aanmoedigingen op de tribunes allengs stiller werd, voedde het zelfvertrouwen. 'We hadden het volledig onder controle.'

De overmacht van Nederland was gedurende het hele WK ontzagwekkend. In de groepsfase werden Brazilië (40-7), Slowakije (39-7), Catalonië (40-14) en Tsjechië (37-9) verpletterd. In de kwartfinale ging Engeland moedeloos ten onder (36-2) en in de halve finale had Tsjechië andermaal weinig in te brengen (41-13).

Niebeek: 'Ik kan me niet herinneren dat het op eerdere WK's zo overtuigend ging. We hebben het maximale eruit gehaald.' Om gemakzucht te voorkomen en de concentratie vast te houden, legde hij de spelers telkens doelen op. Zo moest het scoringspercentage naar vijftig - de klip werd in het toernooi meermaals gerond. 'Ik ben supertrots op het team.'

Stelde het niveau van de tegenstanders hem misschien teleur? 'Taipei zeker niet. Ik denk dat de meeste ploegen in onze korfbalcompetitie van dat team zouden verliezen. Maar ik moet vaststellen dat waar wij nog altijd vooruit gaan, veel andere landen geen progressie boeken. Dat mag het misschien makkelijk maken voor ons, maar ik heb er geen boodschap aan, ik kan er niks mee. De rest zal keihard moeten gaan werken om aan te haken.'

Zondag kwam 'Chinees Taipei' tegen Nederland in de slotminuut nog in de buurt van de dubbele cijfers, maar in een laatste poging stuiterde de bal de korf uit. Na de sluitingsceremonie werd Niebeek gejonast. Dit WK was zijn laatste toernooi, hij wordt technisch directeur bij de bond. Ard Korporaal, hoofdcoach van Fortuna, is zijn opvolger.

'Ze zijn fysiek sterk en wendbaar. Maar uiteindelijk hebben we ze conditioneel gesloopt'

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 10

**Graphic**

Olav van Wijngaarden in actie tegen Taiwan in de WK-finale.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Bij snotneus krijg je al verzorging**

AD/Algemeen Dagblad

30 oktober 2023 maandag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Sportwereld; Blz. 7

**Length:** 536 words

**Byline:** WILLEM VAN HANEGEM

**Body**

Als Ajax een beetje scherper was geweest, hadden ze in Eindhoven gewoon gewonnen. PSV heeft goede buitenspelers en met Jerdy Schouten heeft de club een geweldige aankoop gedaan, maar wat gaven ze veel weg. Dat Ajax niet won, zou weleens grote gevolgen voor de competitie kunnen hebben. Want in deze eredivisie zit zo weinig kwaliteit onder de top 2, dat ik denk dat de titelkandidaten niet veel meer laten liggen. En dan heb ik het over PSV en Feyenoord. PSV heeft slechte verdedigers, maar daar komen ze nationaal wel mee weg. Kom niet aan met die onzin dat Peter Bosz zo geweldig wisselde en de wedstrijd liet kantelen. Hij was toch ook gewoon trainer van het zwakke PSV in de eerste helft? Of beoordelen we hem alleen als het goed is gegaan? Dat is wel typisch Nederlands, achter de winnaar aanrennen en zo veel mogelijk schouderklopjes geven.

Dat zie je ook een beetje bij Feyenoord. Ze speelden goed tegen Lazio, dat is duidelijk. Maar dat Lazio, daar is het beste wel vanaf, toch? In de Serie A, in Europa. We zien altijd hetzelfde. Ciro Immobile was altijd een geweldige spits. Maar wel in het verleden.

Er zullen ook wel mensen achter FC Twente aanrennen deze week. Want ze wonnen van Feyenoord. Alles is daar gebaseerd op het randje opzoeken, dan gaat dat publiek er volledig achter staan en heb je een zware wedstrijd. Als ze niet in De Grolsch Veste spelen, zie je al dat het een stuk minder is. Maar Feyenoord, kom op zeg. Die jongens hebben toch tegen Atlético Madrid gespeeld? En tegen Lazio? Dan laat je jezelf toch niet zo opzijzetten door jongens als Steijn, Sadí­lek, Hilgers en Pröpper? Ze rollen bij Twente als ze een voorsprong hebben elk duel over het gras. Als regerend landskampioen zeg je na een paar minuten toch: ga nou niet leuk doen vanmiddag, Sadí­lek. Maar ze lieten het allemaal maar gebeuren. Dat viel mij erg tegen.

Dat was slecht. En natuurlijk moet je dan ook een scheidsrechter hebben die iets kan. En dan is Dennis Higler de verkeerde. Die man heeft de hele wedstrijd dat gebaar naar zijn stopwatch gemaakt. Stoer van 'rek nou geen tijd, want we spelen net zo lang door'. Maar de trainers hebben zich bij FC Twente - Feyenoord de zenuwen gewisseld. De verzorger van FC Twente moest om de paar minuten naar spelers sprinten die net deden of ze zwaar geblesseerd waren. De VAR had zo'n beetje een kwartier nodig om te bekijken of de 2-0 nou wel of geen buitenspel was. En dan trekt die Higler er welgeteld zes minuten bij. Hoe kan dat? In de blessuretijd had Twente gewoon weer twee 'zwaar' geblesseerde spelers. En als je een snotneus hebt, laat Higler verzorging toe.

Begrijp me goed. Feyenoord verdiende geen punten. En een kwartier extra tijd was ook de redding niet geweest. Maar misschien kunnen we in Nederland nog eens kijken naar de blessuretijd. Er gaan miljoenen om in de sport, maar extra tijd is nog steeds een kwestie van hoe de pet staat bij de scheidsrechter. Verder gun ik Joseph Oosting zijn successen, hoor. En het Twentse publiek was blij, dat snap ik. Maar ik heb er met ergernis naar gekeken. En nee, dat heeft niets te maken met het feit dat Feyenoord mijn club is.

Higler trekt er welgeteld zes minuten bij. Hoe kan dat?

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 7

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**MHC de Dommel neemt na 50 jaar afscheid van topvrijwilliger Jenny van den Berg: ‘Ze was een rots in de branding voor de club’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 10:01 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 510 words

**Byline:** Willem Geurts

**Body**

SINT-MICHIELSGESTEL - ,,Zoals Jenny het deed bij de club, valt niet meer in te vullen door één persoon”, zegt Ivonne van Dijk van MHC de Dommel, dat haar zestigjarig bestaan viert. Zaterdag zwaaiden zo’n tweehonderd hockeyers haar uit als onmisbaar vrijwilliger bij de club.

Lovende woorden over Jenny van den Berg, de Gestelse die vijftig jaar lang het gezicht van de hockeyclub sterk mede bepaalde. ,,Ik koos voor hockey omdat het een sport was voor zowel jongens als meisjes. Korfbal was alleen voor meisjes, dat trok me niet zo”, vertelt Van den Berg over haar keuze. De daaropvolgende halve eeuw stond vrijwel helemaal in het teken van deze sport, voor haar MHC De Dommel.

Aanvankelijk als speler, maar ze werd al op jonge leeftijd gegrepen door het trainersvak. Uit die rol haalde Van den Berg haar meeste voldoening. Vaders en zonen, moeders en dochters, opeenvolgende generaties zijn door trainer Van den Berg gevormd.

Wilde van iedereen een betere hockeyer maken

Ivonne van Dijk en dochter Lotte Takken zijn eenduidig als ze hun trainer typeren. Voor de moeder al zo’n 25 jaar geleden, dochterlief nog geen tien. ,,Jenny was voor de club een rots in de branding, heel fanatiek, altijd uit op verbetering. Met oog voor iedereen,” zegt Van Dijk. Takken: ,,Zij wilde van iedereen een betere hockeyer maken, en daarbij hield zij rekening met verschillende individuele kwaliteiten.” Met een lach: ,,Ja, Jenny was ook streng.”

Van deze opmerking vindt Van den Berg zelf ook iets. ,,Dat kinderen die vanaf hun 6de of 7de komen hockeyen mij streng vinden, kan ik wel snappen. Hockey is een technische sport, die vraagt in het begin om discipline bij het leren hanteren van de stick.” Het overdragen van deze beginselen aan de allerjongsten was bij haar favoriet in de vijf voorbije decennia. Cursus na cursus volgde ze, deed bijscholing op eigen initiatief. Alles in het belang van MHC de Dommel.

Ik zie het inderdaad als een succes dat mensen bereid zijn om meer te doen voor hun club

Tot haar grootste verdiensten rekent Van den Berg het dat zij er mede de hand in had dat de club zelf trainers ging opleiden. ,,Dat zie ik inderdaad als een succes, dat mensen bereid zijn om meer te doen voor hun club. Met tips heb ik sommigen denk ik op weg kunnen helpen.” Intussen nam deze ‘motor van de club’ (aldus Van Dijk) verantwoordelijkheid op zich bij de technische commissie en het wedstrijdsecretariaat. Een werkterrein dat niet beperkt bleef tot Sint-Michielsgestel.

Functie bij KNHB

De vroegere analist bij de Gezondheidsdienst voor Dieren nam al haar ervaring als wedstrijdsecretaris mee naar een functie bij de nationale hockeybond KNHB. Ruim twintig jaar onderhield zij contacten met de 95 hockeyclubs in Zuid-Nederland, 25 uur per week .

En daarnaast De Dommel? ,,Ja, zeker drie middagen in de week, en in het weekend als toeschouwer hier op ons hockeycomplex”, zegt Van den Berg lachend. Het afscheid van een halve eeuw van deze vorm van clubtrouw is een groot gemis voor de club, vindt Van Dijk. Dat is echt niet zomaar in te vullen door één persoon, vindt zij.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Israël vernietigt symbolische poort van Palestijns vluchtelingenkamp in Jenin: ‘Het was een wraakactie’**

De Volkskrant.nl

30 oktober 2023 maandag 09:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 673 words

**Byline:** Monique van Hoogstraten

**Body**

Het Israëlische leger valt sinds de oorlog met Hamas met grote regelmaat binnen in Palestijnse dorpen en kampen op de Westelijke Jordaanoever. Meer dan duizend mensen zijn daarbij volgens het leger opgepakt. Maar bij een grote legeractie zondagnacht, in het vluchtelingenkamp in Jenin, werd ook de symbolisch beladen toegangspoort tot het kamp vernietigd.

Twee metershoge bogen van de witte natuursteen stonden er tot maandagochtend bij de ingang van het vluchtelingenkamp in Jenin. Daarboven de tekst ‘Deze plaats is een wachtkamer, totdat we terugkeren.’ Bedoeld is: terugkeren naar de Palestijnse dorpen, waaruit de bewoners in 1948 vluchtten of werden verdreven, bij de stichting van de staat Israël. Die dorpen bestaan allang niet meer, en het bestaan van Israël is een feit.

‘Leus maakte hen woedend’

Maar het verlangen naar terugkeer wordt in de vluchtelingenkampen, zoals hier in Jenin op de Westelijke Jordaanoever, nog altijd levend gehouden. Het is onderdeel van de identiteit van Palestijnen die hier sinds generaties wonen. Hét symbool voor dat verlangen is een sleutel; de sleutel van het huis dat ze destijds verlieten en die in sommige families nog steeds wordt bewaard. Boven op de toegangspoort naar het kamp in Jenin lagen twee meterslange exemplaren. Lagen – want maandagochtend werden ze met een Israëlische legerbulldozer naar beneden gehaald.

Doel van de actie, waarbij het leger met tientallen voertuigen in de nacht het kamp inkwam, was de uitschakeling van een oprichter van de Jenin-brigade, Wiam Iyad Hanoun. Hij werd, samen met drie andere Palestijnen doodgeschoten, aldus het Israëlische leger. De Jenin-brigade is een lokale militante organisatie die verantwoordelijk wordt gehouden voor veel recente aanslagen tegen Israël.

Videobeelden van de vroege maandagochtend tonen hoe bulldozers daarna de toegangspoort verwoesten. Een militair of veiligheidsdoel lijkt dat niet te hebben. ‘Het was een wraakactie’, zeg Mustafa Sheta, directeur van het Freedom Theatre, een cultureel centrum in het kamp, aan de telefoon. ‘We zien hier al dagen invallen van het leger, met arrestaties en doden. Maar dit van vannacht heeft als doel de symbolen van het verzet in Jenin te vernietigen.’ Amani Abu Ayteh, inwoner van Jenin zegt: ‘Ik denk dat de leus op de poort hen woedend maakt.’

Beladen geschiedenis

Het vluchtelingenkamp in Jenin heeft voor zowel Israëliërs als Palestijnen een beladen betekenis. Een terroristennest voor de een, de moedige verzetshaard tegen de bezetting voor de ander. De toegangspoort tot het kamp was de plek waar deze laatste boodschap werd uitgedragen. Altijd hing die vol met posters van ‘martelaren’, zoals Palestijnen die zijn gedood door het Israëlische leger worden genoemd.

Radicalisme vindt sinds jaar en dag een goede voedingsbodem in het overvolle kamp – met volgens de VN zo’n 23 duizend inwoners op minder dan een halve vierkante kilometer – waar werkloosheid en uitzichtloosheid uitgevonden zouden kunnen zijn. De Eerste Intifada (eind jaren tachtig, begin negentig), die begon in de Gazastrook, sloeg hier meteen aan. En tijdens de Tweede Intidada werd Jenin het toneel van intense gevechten waarbij meer dan vijftig Palestijnen en meer dan twintig Israëlische soldaten werden gedood. Getallen die in de context van de huidige oorlog niet hoog lijken, maar dat destijds wel degelijk waren. Een groot deel van het kamp werd in 2002 door het Israëlische leger met de grond gelijk gemaakt.

Bij de wederopbouw maakte de Duitse Thomas Kilpper een kunstwerk ter herinnering aan de verwoesting, samen met kinderen van het kamp. Uit restanten van vernietigde auto’s en van een ambulance waarin een Palestijnse arts werd gedood, verrees een vijf meter hoog paard. ‘Als symbool van Palestijnse trots en uithoudingsvermogen’, zegt Abu Ayteh.

Het kunstwerk kreeg een plek op het plein voor de toegangspoort. ‘We herdenken daar de invasie van 2002', zegt Sheta. Het paard, zo is te zien op de videobeelden, is nu weggesleept door een bulldozer. ‘Het paard is gearresteerd, onze herinnering verwijderd.’

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Basketbalnomade voelt zich thuis bij Challenge in Beuningen**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 06:13 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 615 words

**Byline:** Eugene Janssen

**Body**

Oud-eredivisiespeler Coen Glaap (34) heeft in Beuningen zijn rust gevonden. Met zijn ervaring hoopt hij Challenge voor de tweede divisie te behouden.

De korte terugkeer van Coen Glaap in de zaal van Trajanum op het Nijmeegs Universitair Sportcentrum zaterdagavond was geen onverdeeld succes. De center van Challenge uit Beuningen, die eerder in zijn carrière kort voor de Nijmeegse basketbalclub speelde, kreeg in het eerste kwart een onsportieve fout tegen, bracht zijn ploeg in het derde kwart met sterk spel terug in de wedstrijd, maar verloor uiteindelijk toch met 73-58.

Grote glimlach

Ondanks de nederlaag omhelsde Glaap na de wedstrijd enkele van zijn voormalige teamgenoten en liep hij daarna met een grote glimlach van het veld. ,,Dit was een heel leuke pot”, zei de 34-jarige routinier. ,,We hadden hier meer uit kunnen halen, maar leden te veel balverlies. We komen echter van ver. We spelen na de titel van afgelopen seizoen voor het eerst in ons bestaan tweede divisie en moeten strijden voor elk punt.”

In tegenstelling tot de meeste ploeggenoten heeft Glaap ruime ervaring met het spelen op de hoogste basketbalniveaus. Hij kwam de afgelopen jaren voor verschillende clubs uit. Met Eiffel Towers en Matrixx Magixx, beide uit Nijmegen, speelde hij in de eredivisie, maar zijn beste tijd had hij bij Pluto in Wageningen, destijds eerstedivisionist. ,,Daar heb ik met veel plezier gespeeld. Daar ken ik Yannick Pinckaers (speler van Trajanum, EJ.) ook van. Het is heerlijk om nu tegen elkaar te spelen. Helaas was mijn eigen tijd bij Trajanum te kort. Ik had er amper vijf wedstrijden gespeeld toen corona uitbrak.”

Helaas was mijn eigen tijd bij Trajanum te kort. Ik had er amper vijf wedstrijden gespeeld toen corona uitbrak

Glaap kon en mocht toen niets doen op sportief gebied. ,,Dus heb ik die tijd maar gebruikt om een huis te bouwen in Weurt waar ik nu ook woon. Na corona heb ik besloten bij mijn oude vrienden in Beuningen te gaan spelen. Tot nu toe gaat dat fantastisch. En dan misten we vandaag onze pointguard Renato de Moreira Almeida. Die kwam opeens bij ons aanwaaien, maar kon dit weekend niet. Hij is meestal goed voor twintig punten of meer, dus die hadden we goed kunnen gebruiken.”

Time-outs

Glaap, die zich nu met twintig punten tot topscorer in de wedstrijd tegen Trajanum kroonde, gebruikt zijn ervaring niet alleen in zijn spel, hij neemt tijdens time-outs af en toe ook de coaching op zich. ,,Ik probeer dat wel te doen, maar helaas wordt dat niet altijd goed opgepakt. Zij hadden in het vierde kwart enkele makkelijke scores na balverlies van ons. Dat kaartte ik aan, het ging daarna echter weer fout. Dat heeft ook met fitheid te maken. Ik denk dat wij gemiddeld wel een jaar of tien ouder zijn dan de spelers van Trajanum. Daarbij moeten we ook nog wennen aan het hogere niveau. Fouten worden sneller afgestraft”, wist Glaap.

,,Ik ben niettemin heel trots op de ploeg dat we vorig seizoen die titel hebben gepakt, en ik ben ervan overtuigd dat we dit seizoen in de middenmoot kunnen eindigen. Maar dan moeten we in de komende wedstrijden wel wat zorgvuldiger spelen. Kijkend naar mezelf, moet vooral mijn foutenlast omlaag. Bij die onsportieve fout was ik te laat en ik kreeg daarna nog een paar onnodige fouten tegen. Dat moet voortaan anders.”

De basketbalnomade heeft na zijn omzwervingen bij clubs in de provincie zijn thuis inmiddels gevonden in Beuningen. ,,Ik vind het heerlijk om met deze jongens te basketballen en daarbuiten lekker te chillen. Ik woon vlakbij en dit is een prima klasse om nog een paar jaar in te spelen. Het is daarbij wel belangrijk dat ik fit blijf. Daar werk ik hard aan, maar de jaren gaan toch tellen. Zolang het kan, ga ik door.”

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Overlijden Jurgen (64) zorgt voor groot verdriet: ‘Meester, bedankt voor de geweldige trainingen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 03:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 639 words

**Byline:** Marcel Zaat

**Body**

Het verdriet is groot bij voetbalvereniging Full Speed. Clubman Jurgen van Dorp overleed op woensdag 18 oktober op 64-jarige leeftijd. Voetbalvrienden delen hun herinneringen aan de zeer gewaardeerde vrijwilliger, die bij de Delftse club een groot gat achterlaat. ,,Jurgen organiseerde, enthousiasmeerde én genoot als hij hier was.”

Jurgen van Dorp vervulde ontelbare taken bij Full Speed. Met medebestuurslid en vriend Frans Hogervorst (62) deelde hij vijftien jaar het penningmeesterschap en op zaterdag trainde het duo jarenlang de ukken. Verder was hij bij de familieclub archivaris en vooral organisator van vele activiteiten.

De vereniging stond afgelopen weekend stil bij zijn overlijden. De wedstrijd van het eerste elftal tegen Graaf Willem ll VAC begon met een indrukwekkende minuut stilte en spelers en staf brachten een rouwkrans naar de vaste plek waar Jurgen als ‘twitterende supporter’ altijd plaats nam.

Voor voorzitter Sjaak Lispet (74) waren de afgelopen dagen zwaar. Samen met Hogervorst reed hij op 16 september nog naar België, waar Van Dorp met familie verbleef. De zilveren speld wegens het 25-jarige lidmaatschap en de benoeming tot lid van verdienste deden Van Dorp goed. ,,Jurgen kwam op latere leeftijd over van DHL, waar hij bij wijze van spreken nog geen papiertje opraapte. Bij ons kwam hij in een hecht veteranenteam terecht, maakte er vrienden en was hij opeens een zeer actief lid.”

‘Subsidiehunter’

Met al zijn ervaring als financiële man bij de TU bewaakte Van Dorp samen met Hogervorst de clubkas tot in de puntjes. Dit tot tevredenheid van Lispet. ,, Het duo Grijpstra en De Gier was geboren. Jurgen noemde ik onze subsidiehunter. Hij had er talent voor en het heeft de club een enorme boost gegeven.”

Jeroen van der Wouwer (54) vervulde veertien jaar de rol van jeugdvoorzitter. Samen met Hogervorst, Harold Sakkee, André Rust en en de nu ontvallen Van Dorp vormt hij een vriendengroep die is ontstaan bij Full Speed. Ze planden weekendjes weg en maakten voetbalreizen. ,,Ik was zelf in Spanje toen Jurgen mij belde met het slechte nieuws. Er zaten daar meer Full Speed-mensen en direct zochten wij elkaar op. Zoveel impact, dat had ik niet verwacht. Ook de jongere generatie had hem lief.”

Van Dorp regelde veel op de club en niet onbelangrijk: vaak met de hand op de knip. Van der Wouwer gaat hem enorm missen. ,,Alles wordt opeens anders en daar heb ik moeite mee. Tijdens het trainingskamp in februari zal het klaverjassen doorgaan. Helaas zonder Jurgen. Gek dat ik daar nu al aan denk. Wij moeten verder en het is al prachtig dat zijn zoon Jordi de rol van archivaris gaat overnemen.”

In mei werd bij Van Dorp een klein plekje op de hals geconstateerd en was er nog geen reden tot onrust. Op 26 juli volgde de uitslag van een biopsie. Het slechtst mogelijke scenario was hem overkomen. Hogervorst kan het zich nog goed herinneren. ,,De grond zakte onder mij weg. Hij had nog vijf tot zeven maanden en het is bij drie maanden gebleven. Onwerkelijk. Een bestuurslid kan je vervangen, een goede vriend niet.”

In de hoek van kantine staat een herdenkingstafel voor Jurgen. Tekeningen, gemaakt door de allerjongste ukken, leveren kippenvel op.

Meester Jurgen, heel erg bedankt voor de geweldige trainingen. Tom ging met heel veel plezier iedere zaterdag trainen. Hij is er van overtuigd dat hij ooit bij Ajax voetbalt en dat komt mede door jou!

Een van de talloze odes aan een clubman pur sang.

Zijn laatste verzoek

Bewonderenswaardig genoeg kwam Van Dorp in zijn laatste levensfase nog vaak naar sportpark Kerkpolder om zijn gedachten te verzetten en vooral om lopende zaken aan anderen over te dragen. Zelfs zijn laatste verzoek kwam tot stand. Een oude boom die bij het fonkelnieuwe LED-scorebord stond, moest verwijderd worden. Er gaat een nieuwe rode beuk komen met een bordje ter nagedachtenis aan Jurgen.

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**SP Daarle 3 verslaat SV DRC 2012 2**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 05:16 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 112 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

SP Daarle 3 heeft de uitwedstrijd gewonnen tegen SV DRC 2012 2 op zaterdag in de 6e klasse. De wedstrijd eindigde in 2-6.

Dit betekent dat SV DRC 2012 nog steeds laatste staat met 0 punten en dat SP Daarle op de negende positie staat met 4 punten. SP Daarle heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan SV DRC 2012. In de laatste vijf wedstrijden heeft SV DRC 2012 vijf keer verloren. SVVN is zaterdag 4 november om 14.30 uur op Sportpark N' Kadiek de volgende tegenstander voor SP Daarle.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Vakbonden profiteerden niet van inflatiecrisis**

De Telegraaf.nl

30 oktober 2023 maandag 11:01 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** DFT; DFT/NIEUWS

**Length:** 615 words

**Byline:** Connie de Jonge

**Dateline:** Amsterdam

**Body**

Ondanks een hete herfst en een daarop volgend voorjaar vol stakingen is het aantal vakbondsleden gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn nu 1,4 miljoen Nederlanders lid van een bond, 63.000 minder dan twee jaar geleden. De torenhoge inflatie leidde wel tot meer aanmeldingen, maar nog meer mensen zegden op.

Vakbond FNV zegt in een eerste reactie dat de cijfers van het CBS een vertekend beeld geven omdat ze over een periode van twee jaar gaan. ,,Wij hebben het afgelopen jaar wel degelijk een netto groei van het ledenbestand gezien”, aldus voorzitter Tuur Elzinga. ,,Vooral jongeren en vrouwen hebben zich bij ons aangesloten. Dat biedt hoop.”

Hoeveel leden zijn bond op dit moment heeft zegt Elzinga niet. Hij wil alleen kwijt dat zich over de afgelopen twaalf maanden 64.000 nieuwe leden hebben ingeschreven. Op de vraag hoeveel er in diezelfde periode vertrokken zijn, komt geen antwoord.

Stakingen

FNV is al jaren de grootste. Volgens het CBS telde de bond op 31 maart van dit jaar net geen 877.000 leden (in 2021 nog 916.000), terwijl het aantal leden van CNV terugliep tot zo’n 210.000 (was 225.000). Bij de Vakcentrale voor Professionals (VCP) daalde het ledenaantal van 163.000 naar 153.000. Voor alle bonden samen (inclusief een aantal kleinere) daalde het ledenaantal in twee jaar tijd van 1,5 naar iets meer dan 1,4 miljoen.

FNV-baas Elzinga claimde de afgelopen tijd regelmatig dat de groei er bij de vakbond weer in zat. Zeker nadat stakingen bij de NS vorig najaar leidden tot een loonsverhoging van meer dan 9%, zagen hij en zijn bestuurders in het land nieuwe leden toestromen. Elzinga sprak van ‘een hele dikke plus’. Ook CNV en vakbond de Unie (aangesloten bij VCP) meldden een toename, al waren die een stuk voorzichtiger.

Inflatiecrisis

Volgens FNV-vice-voorzitter Zakaria Boufangacha zijn werknemers door de inflatie- en koopkrachtcrisis gaan inzien dat staken loont. Het kan bovendien een extra loonsverhoging opleveren. Volgens Boufangacha stroomden vooral nieuwe leden toe in sectoren waar stevig actie was gevoerd, zoals bij ING, Albert Heijn en in het streekvervoer. ,,We zijn weer op weg naar 1 miljoen leden”, voegde hij daaraan toe.

Het CBS ziet die trend niet. ,,Wij zien eigenlijk dat de dalende lijn bij de bonden van de afgelopen tien jaar gewoon doorzet”, constateert hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. ,,Als FNV nu zegt dat ze groeien, moet je misschien concluderen dat ze vorig jaar een heel slecht jaar hebben gehad.”

Vergrijzing

Voorzitter Piet Fortuin van CNV geeft eerlijk toe dat het aantal nieuwe leden bij zijn bond nog niet opweegt tegen het aantal vertrekkers. ,,De samenleving vergrijst en dat zien wij terug. Zonde, want we maken ons zeer sterk voor gepensioneerden. Denk bijvoorbeeld aan het eerder indexeren van pensioenen.”

Fortuin klampt zich voorlopig vast aan de toestroom van jongeren, vooral bij de groep onder de 25 jaar. ,,Zij zitten in de knel. Zij krijgen geen vast contract, kunnen geen huis kopen en ze kampen met een hoge werkdruk. Wij maken ons sterk voor hen. Het is fijn dat ze de weg naar CNV beter weten te vinden.”

Vakbond De Unie (onderdeel van de vakcentrale VCP) zegt dat het aantal leden daar dit jaar is gegroeid tot iets meer dan 32.000. In augustus vorig jaar waren dat er minder dan 29.000. Volgens voorzitter Reinier Castelein ,,gaan de CBS-cijfers dus niet over ons".

Wegenwacht

Vorig jaar bleek uit een onderzoek van TNO en CBS samen dat 54% van alle werkenden er nog nooit over heeft nagedacht om vakbondslid te worden. Castelein noemt dat ronduit pijnlijk. ,,Als mensen een auto kopen worden ze meteen lid van de Wegenwacht. Pas als ze ergens onderweg vastlopen in hun carrière denken ze aan ons.”

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Podcastmaker Severinus genomineerd voor media award: ‘Ik hoop dat ik geïnterviewd wordt op de rode loper’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 04:42 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 555 words

**Byline:** Ad Adriaans

**Body**

VELDHOVEN - De rode loper ligt op 8 november op het Media Park in Hilversum uit voor Frank van den Wittenboer (62). De bewoner van zorgorganisatie Severinus behoort tot de kanshebbers van een Special Media Award.

‘Hee Frank, witte gij het?’ ‘Ja, ik weet het’. Zo beginnen de podcasts uit de serie ‘Frank weet het’ die hij bij de Multimediagroep van Severinus maakt. Hij is nog maar net begonnen, maar is nu al genomineerd voor een Special Media Award. En daar is Frank maar wat trots op. ,,Het is mijn eerste keer, dus dat is spannend. Ik hoop dat ik geïnterviewd word op de rode loper”, blikt hij vooruit. De Special Media Awards worden uitgereikt aan mediamakers met een verstandelijke beperking. Er zijn verschillende categorieën zoals Vlogger, Instagram en Videoclip. Frank dingt met twee anderen mee voor een award in de categorie Podcast.

Alles willen weten

Frank is een echte creatieveling. Zo drumt hij al sinds 1976 in de Alexanderband en 25 jaar lang maakte hij schilderijen en gedichten in het Severinus Atelier. Toen in 2009 toenmalig koningin Beatrix op bezoek kwam bij Severinus, mocht Frank haar een schilderij met gedicht aanbieden. ,,Maar nu wil ik een nieuwe weg inslaan. Sinds april zit ik elke donderdag bij de Multimediagroep.” Onder begeleiding van de ervaren podcastmaker Eva van der Veer maakt hij podcasts. ,,Een podcast is film zonder beeld, maar wel met geluid. Een soort hoorspel. Ik vind het leuk om mensen te interviewen. Van allerlei dingen wil ik alles weten en dat delen met andere mensen”, legt Frank uit.

YouTube-kanaal

Inmiddels heeft hij er al vijf gemaakt. Die gaan over onderwerpen waarvan hij veel weet en nog meer wil weten. Zo is er een over de Alexanderband en een over de geschiedenis van Severinus. De laatste gaat over zijn nominatie voor de Special Media Award. ,,Die is net klaar. Zo heeft de organisatie van de Special Media Awards een beeld van wat ik doe en hoe ik het doe.”

Ik maak de stiltes wat korter en perfectioneer het geluid

En hoe hij het doet, legt Frank even uit. ,,Eerst denk ik na over een onderwerp. Dan nodig ik iemand uit die ik wil interviewen. Als die persoon het wil, plan ik een datum in.” Om goed beslagen ten ijs te komen, schrijft hij 10 tot 15 vragen op. In een studio van de Multimediagroep ontvangt hij zijn gasten. ,,Eerst stelt de geïnterviewde zich voor. Bij elke vraag die ik stel, neem ik het antwoord van de geïnterviewde op.” Na de opname wordt deze op de computer nabewerkt. ,,Ik maak de stiltes wat korter en perfectioneer het geluid. Daarna zet ik er de herkenningsmelodie voor en achter. Dan is hij klaar om op het YouTube-kanaal van Multimediagroep Severinus te zetten.”

Kanshebber

Melissa Sengers is activiteitenbegeleider bij Severinus. ,,Frank heeft steeds minder begeleiding nodig van Eva, hij doet nu bijna alles zelf. Op 14 september hebben we hem aangemeld voor een award. Drie weken later hoorden we dat hij tot de kanshebbers behoort.” De podcastmaker van Severinus zal zorgen dat hij er 8 november goed uitziet. ,,Haren netjes gekamd en met mijn zus ga ik nog mooie kleren kopen.”

De vakjury deelt op 8 november vanuit Beeld en Geluid in Hilversum de awards uit. De uitreiking is live te volgen op YouTube. Van 18.30 uur tot 19.15 uur vindt het verslag op de rode loper plaats. Van 19.30 uur tot 21.00 uur is de uitreiking van de awards te zien.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Te veel verantwoordelijken voor rokende Ajax-puinhopen zitten nog op hun plek; Analyse**

De Telegraaf.nl

30 oktober 2023 maandag 5:00 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** TELESPORT; VOETBAL; TELESPORT; FRONTPAGE

**Length:** 621 words

**Byline:** Mike Verweij

**Dateline:** AMSTERDAM

**Body**

De beschamende achttiende plaats in de Eredivisie en de komst van John van ’t Schip als vijfde trainer in acht maanden tijd moeten reden zijn om nu eens echt schoon schip te maken bij Ajax. Rvc-voorzitter Pier Eringa, directeur voetbalzaken Sven Mislintat en trainer Maurice Steijn ruimden het veld. Maar te veel mensen die verantwoordelijk zijn voor de rokende puinhopen in Amsterdam zitten nog op hun plek.

In de nacht voor PSV-Ajax (5-2) werd de klok een uur teruggezet. Maar het liefst had Hedwiges Maduro de tijd twee jaar teruggedraaid. Het is nauwelijks voor te stellen, maar nog onder Erik ten Hag en Marc Overmars overleefde Ajax in 2021 de Champions League-groep met Borussia Dortmund, Besiktas en Sporting Portugal zonder één punt te morsen. In recordtijd werd de club door buitenstaanders te gronde gericht ondanks meer dan 200 miljoen euro aan transferuitgaven in twee transferzomers.

„In de club hebben de rust en de structuur ontbroken. Als er een duidelijke taakverdeling is, worden betere beslissingen genomen”, zei de interim-coach na de deceptie in het Philips Stadion. „Dat is de afgelopen periode niet gebeurd. En dat druppelt door naar beneden: naar de selectie en dus naar het veld. Als Ajacied doet dat me pijn.”

En dat mogen de vorige rvc-voorzitter Leen Meijaard, Chief Sports Officer Maurits Hendriks, interim directeur Jan van Halst en de commissarissen Cees van Oevelen, Annette Mosman en Georgette Schlick zich aanrekenen. Hoewel één belletje naar zijn vorige werkgever NOC\*NSF voldoende was geweest om het niet te doen, kwam Meijaard op aanraden van Mosman met het onzalige idee Hendriks aan te stellen. Als Chief Sports Officer in een voetbalbedrijf, terwijl de vacature van Overmars ruim een jaar niet werd ingevuld en diens taken werden ’waargenomen’ door de groentjes Gerry Hamstra, Klaas-Jan Huntelaar én zelfs de zaakwaarnemer van Alfred Schreuder, Milos Malenovic.

Spoor van vernieling

Op het moment dat het besef doordrong dat er alsnog een nieuwe directeur voetbalzaken moest komen, sloeg Hendriks de plank mis met Mislintat, die bij zijn vorige clubs Arsenal, Borussia Dortmund (als scout) en VfB Stuttgart (als technisch directeur) al een spoor van vernieling achterliet. Tot overmaat van ramp gaf Hendriks hem – pas vier maanden in dienst – na het vertrek van algemeen directeur Edwin van der Sar de ongelimiteerde creditcard van de club in handen. Mislintat, tegen wie een onderzoek wegens mogelijke belangenverstrengeling bij transfers loopt, haalde voor 115 miljoen euro aan voornamelijk C-garnituur en deelde aan die twaalf spelers in totaal ook nog eens 59 jaar aan contracten uit.

De opmerking van de tegen PSV sterk spelende Branco van den Boomen was – hoe goed bedoeld ook – wat dat betreft dodelijk. „Ik denk dat we deze selectie met een paar versterkingen op cruciale posities weer goed kunnen maken. Natuurlijk kan het met deze groep al beter dan nu. Maar om daar te komen, waar we met Ajax heen willen, hebben we meer ervaring nodig.”

Dat Van Halst (nog in zijn rol als technisch commissaris) en de overige commissarissen Eringa, Van Oevelen, Mosman en Schlick geen enkele controle hebben uitgevoerd, zoals Eringa na zijn vertrek in gesprek met NRC Handelsblad min of meer toegaf, is bij een beursgenoteerd bedrijf een doodzonde. Het zou logisch zijn dat grootaandeelhouder de vereniging Ajax, die 73 procent van de aandelen bezit, half november geen decharge verleent voor het gevoerde beleid. Alleen dan is het mogelijk de verantwoordelijken hoofdelijk aansprakelijk te stellen. Zoals het ook begrijpelijk zou zijn dat Hendriks en Van Halst de club zo snel mogelijk verlaten en nog meer werk wordt gemaakt van het zo snel mogelijk binnenhalen van algemeen directeur Alex Kroes.

**Graphic**

Image, Maurits Hendriks, ANP/HH

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Wat een batterijfabriek voor Nederland kan betekenen (en waarom we er nog geen hebben)**

Trouw.nl

30 oktober 2023 maandag 09:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 937 words

**Byline:** Daan Marselis

**Body**

In Drenthe en Groningen is ruimte voor een batterijfabriek, maar ze vissen steeds net achter het net. ‘Als de minister aanschuift ziet iedereen dat Nederland het écht wil.’

Zou je het gebied van boven bekijken, dan lijkt de Eemshaven wel gevangen door een spin. De haven helemaal in het noorden van Groningen wordt op zijn plek gehouden door hoogspanningskabels en over de zeebodem komen twee kabels aan land met groene stroom uit Noorwegen en Denemarken. Rondom de haven liggen vele hectaren boerenland, het gebied Oostpolder. De ideale vestigingsplaats voor nieuwe energie-intensieve industrie denken ze in Groningen, bijvoorbeeld een batterijfabriek.

Iets soortgelijks geldt voor een ‘leeg’ terrein in de buurt van Klazienaveen, in het zuidoosten van Drenthe. Deze maand rooide de boer er zijn aardappels nog, maar de gemeente Emmen zou op het Rundedal graag een batterijfabriek vestigen. Zo’n fabriek biedt ‘structurele duurzame werkgelegenheid’, zoals verantwoordelijk wethouder Guido Rink (PvdA) het verwoordt. Zo’n fabriek zou bovendien van grote toegevoegde waarde zijn voor de energietransitie en de ‘re-industrialisatie’ van Nederland. In de geopolitieke strijd met China en de VS wil de Europese Unie weer meer zelf gaan maken.

Het blijft niet bij wensdromen. Rink en een dozijn andere noorderlingen spannen zich keihard in om een batterijfabrikant naar Nederland te halen. Die batterijen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden door de Duitse en Franse auto-industrie of door bussenbouwer VDL in Eindhoven. Nu komen de benodigde ‘batterijcellen’, het deel waarin de stroom wordt opgeslagen, nog vooral uit Azië. Straks zouden ze in Noord-Nederland gemaakt kunnen worden.

Vanwege het hoge aantal banen zien meerdere Europese regio’s zo’n fabriek wel zitten. In die concurrentiestrijd komen de Nederlandse noordelijke regio’s steeds een stapje tekort. Afgelopen zomer koos de Taiwanese firma Prologium bijvoorbeeld voor Frankrijk in plaats van Emmen. Eerder al vestigden Verkor, ACC en Envision AESC zich in Frankrijk; een derde fabriek van Northvolt ging naar Duitsland.

‘Team Batterijen Noord-Nederland’

Nederland heeft niet de mogelijkheden om snel te schakelen, klinkt het bij de betrokken onderhandelaars. Naast wethouder Rink gaat het om hoogleraar batterijtechniek Moniek Tromp van de Rijksuniversiteit Groningen en Dina Boonstra en Wubbo Everts van de Noordelijke Ontwikkelmaatschappij. Gezamenlijk zou je hen ‘Team Batterijen Noord-Nederland’ kunnen noemen. Cas König van Groningen Seaports hoort er ook bij, maar is voor dit stuk niet gesproken.

“Nederland heeft eigenlijk geen systeem om grote bedrijven zoals Prologium aan te trekken”, zegt Tromp. In de begroting is er niet voldoende geld beschikbaar. De top van zo’n internationaal bedrijf kijkt ook naar andere landen waar ze misschien meer belastingvoordeel krijgen, of een hogere korting op de energieprijzen en meer subsidie voor onderzoek en ontwikkeling.

Het Rijk kan in zo’n geval helpen. “Maar er is dus niemand die durft te beslissen dat we zo’n fabriek belangrijk vinden en dat we nu het risico moeten lopen om er honderden miljoenen in te stoppen”, zegt Tromp. Zij is aangewezen als ‘boegbeeld’ van de Nederlandse batterijensector. Frankrijk steunt Prologium met 1,5 miljard euro en een (hoge) korting op de energieprijs. De noordelijke provincies hadden slechts een pot van 300 miljoen euro beschikbaar, waaruit al meerdere projecten worden gefinancierd.

Macron is er beter in

“Hier in het noorden hebben we de ruimte, technologie, het arbeidspotentieel, een zeehaven, spoorverbindingen en de kennisinstellingen waarbij een batterijenfabrikant aansluiting kan vinden”, zegt Boonstra. “We hebben alles behalve het geld en de aandacht. Macron is daar beter in.”

De Franse president nodigt topbestuurders van zulke grote industriële partijen geregeld uit op het Élysée, zijn ambtswoning. In een verklaring roemt Prologium die mate van persoonlijk contact. ‘Het heeft de weg bereid voor onze beslissing. Na die ontmoeting hielden we op hoog niveau steun van de Franse regering, de regio en de lokale autoriteiten’, liet het bedrijf aan persbureau Bloomberg weten.

Zulke warmte hebben ze in het noorden gemist, vertelt Tromp. Een delegatie van Prologium kreeg in diezelfde periode in Nederland vooral te maken met ambtenaren van Economische Zaken. “Uiteindelijk hebben ze de minister toen volgens mij even kort gezien”, voegt ze toe.

Het ministerie van economische zaken is het niet eens met die lezing. Het zegt juist ‘veel tijd’ aan dit soort trajecten te besteden. Zo ontmoette minister Micky Adriaansens in november vorig jaar de topman van Prologium voor een kennismakingsgesprek.

Ceremoniële functie

Waarom zulk persoonlijk contact zo belangrijk is? Wethouder Rink uit Emmen weet het wel. Bij zo’n charmeoffensief hebben bestuurders een ceremoniële functie. “Als de minister persoonlijk langskomt, dan maak je duidelijk dat er landelijk draagvlak is. Dan weet je dat er commitment is en dat lokale bestuurders een beroep kunnen doen op die minister.”

Want de bouw van zo’n bedrijf is bestuurlijk gezien een ingewikkeld proces: de vergunningen moeten worden geregeld, het stroomnet verzwaard, eventuele bezwaarprocedures overwonnen. Dan helpt het als de gehele Nederlandse overheid aan boord is. Want zo’n fabrikant heeft haast. Iedere maand dat hij langer moet wachten met produceren, kost geld.

Lees ook:

Groen plan president Biden maakt de VS wel erg aantrekkelijk voor Nederlandse batterijfabrieken

De Amerikaanse president Biden wil de batterijsector in zijn land versterken. Dit zet ondernemers én de Europese Unie voor het blok: hoe gaan zij reageren?

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Bon Boys houdt het onnodig spannend, maar sluipt na zege toch naar de top: ‘Er mag best wat druk op zitten’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 07:57 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 629 words

**Byline:** Rene Waning

**Body**

‘Mag ik van jou uit de serie wedstrijden waarin Bon Boys het zichzelf te lastig maakt: RSC uit?’ ‘Kwartet!’ Vier wedstrijden speelde de ploeg uit Haaksbergen dit seizoen en vier keer maakte de ploeg het onnodig spannend. De winst ten opzichte van eerdere jaren is dat het desondanks 10 punten opleverde. RSC werd met 1-2 verslagen.

Het is zo’n fijn voetbalcliché: de bal hoeft maar één keer goed te vallen, en dan… Die ene bal léék inderdaad goed te vallen voor RSC. Bij het sluiten van de markt viel een vrije trap zomaar binnen bij de tweede paal, maar de scheidsrechter toonde erbarmen met Bon Boys. Hij keurde de treffer af wegens hinderlijk buitenspel en bespaarde de ploeg daarmee totaal onnodig puntverlies. „Ik heb geen idee waarom hij hem afkeurde, maar ik vond het niet erg”, zei de opgeluchte aanvoerder Milan Bultman na afloop.

De gepromoveerde ploeg uit Rossum was in de tweede klasse H uit de startblokken geschoten met 12 uit 4, maar toch was het vanaf de eerste balomwentelingen duidelijk dat Bon Boys deze middag de rol van jager op zich nam en RSC die van prooi. De ploeg uit de Veldmaat domineerde vanaf de start en zette RSC met een snelle balcirculatie onder druk.

Onvermijdelijk barsten

Dat het tegenhouden voor RSC vooral een kwestie van onvermijdelijk barsten was bleek na ruim een half uur, toen Just Leferink op de goede plek stond om een harde voorzet binnen te werken. Nog voor rust leek Bon Boys de buit al binnen te hebben, toen het de verdediging met een fraaie aanval openspleet, waarbij Tom Wijlens gedecideerd afrondde.

Eerder verloren we dit soort wedstrijden nog of speelden we gelijk, nu slepen we die overwinning er wel uit

Dat gedecideerd afronden bleek echter vooral in het eerste kwartier na rust een opgave van jewelste. De mooiste kansen hielp Bon Boys om zeep en toen Bram Nijhuis na een uur pardoes de 1-2 binnen schoot, kwam er ineens hoogspanning op de ploeg te staan. Ondertussen ging Bon Boys door met kansen missen, maar met samengeknepen billen werd de finishlijn gehaald. „Dat is wel het verschil met eerdere seizoenen”, gaf Bultman naderhand aan. „Toen verloren we dit soort wedstrijden nog of speelden we gelijk, nu slepen we die overwinning er wel uit. Een lelijke wedstrijd moet je ook winnen.”

Het is misschien wel de grootste uitdaging voor Bon Boys dit seizoen. Efficiënter worden tegen ploegen die een wedstrijd tegen de ploeg uit Haaksbergen ingaan met het idee dat een punt al mooi is. Zelfs de - tot vandaag - trotse koploper schroomde niet de linies heel kort op elkaar te houden. „Vandaag creëerden we in ieder geval wel veel kansen, dat was al beter als eerder tegen Dalen (1-1, red), toen we daar moeite mee hadden.”

Druk mag best

De verhoudingen maken wel duidelijk dat Bon Boys toe is om de stap naar de eerste klasse te zetten. Tot twee keer toe strandde die missie in de nacompetitie, maar ook Bultman is het ermee eens dat promotie het doel moet zijn. „Er mag best wat druk op zitten, dat is niet erg. We hebben de ploeg nagenoeg bij elkaar gehouden en een paar versterkingen erbij gekregen.”

Inmiddels is wel duidelijk dat de verschillen in de ratjetoe van clubs uit het noorden en oosten die de tweede klasse H vormen, behoorlijk groot zijn. „Ik denk dat vier à vijf clubs het gaan uitmaken. Daar hoort ook RSC bij, dus het is mooi dat we die al winnen. Maar tegen de ploegen onderin mogen we niet veel punten verspelen, want dat gaat de concurrentie ook niet doen.”

2e klasse H, zondag

RSC - Bon Boys 1-2

Score: 34. Leferink 0-1, 43. Wijlens 0-2, 60. Nijhuis 1-2.

Bon Boys: Pieper, Somhorst, Dani Bultman (74. Nienhuis), Beukert, Veldhuis, Scharenborg (55. Smit), Milan Bultman, Wijlens, Overbeeke (64. Ten Vregelaar), Ten Dam (64. Van Paridon), Leferink.

Scheidsrechter: Welbers

Geel: Bosch (RSC)

Toeschouwers: 150

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Boetiek Haasje Over in de Jordaan sluit na veertig jaar: ‘Een icoon gaat weg, gemis voor de buurt’**

Het Parool.nl

30 oktober 2023 maandag 05:11 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 660 words

**Byline:** Sterre Marsman

**Body**

Zaterdagmiddag trok Saskia Karmelk de deur van haar kledingboetiek Haasje Over in de Jordaan na ruim veertig jaar voorgoed dicht . ‘Als iets zo lang hetzelfde kan blijven in zo’n veranderende wereld, weet je dat het bijzonder is.’

Saskia Karmelk (74) sluit haar winkel Haasje Over met pijn in haar hart, maar ‘alles is eindig, het is mooi geweest zo’, zegt de eigenaresse. Ze gaat met pensioen. Gewoon, nog even naar Parijs met vriendinnen, aan de wandel met haar kleinkinderen.

Karmelk was ruim veertig jaar het vertrouwde gezicht in de boetiek in de Tweede Tuindwarsstraat. Snoepjes op de toonbank, en altijd een luisterend oor. De dameskleding was er kleurrijk en betaalbaar. Haasje Over ging met de tijd mee, maar bleef ook herkenbaar en eigen.

“Erg hoor, dat je stopt,” zegt buurtbewoonster Dieneke (84) als ze het nieuws hoort. “Je kon hier altijd mooie, goedkope dingen uit het rek voor de deur halen, niemand die je daar op aankeek.”

Oude verkering

Ondernemen stroomt door het bloed van Karmelk. Geboren aan het Waterlooplein begon ze daar op jonge leeftijd haar eerste stal met dameskleding. Een lunchroom in de Sarphatistraat volgde, tot een oude verkering kwam vertellen dat hij zijn kledingwinkel sloot en naar Portugal vertrok.

Karmelk nam de zaak over, kocht nieuwe kleding in en veranderde de naam in Haasje Over. “Ik mocht er diezelfde week nog in, en ben er nooit meer weggegaan.”

Het was 1982, de Jordaan was rustiger, meer vrijdenkend, niet wat het nu is. “Toen ik mijn deuren opende was de Jordaan nog een hippiebuurt,” zegt Karmelk. “Soms wat verlaten.” Met veel eigenzinnige karakters is de Jordaan volgens de eigenaresse een warm bad, als je ertussen past.

Hoeden van Borsalino

Haasje Over begon met vintage, wat toentertijd nog gewoon tweedehands was. Het waren de jaren tachtig, er zaten parels tussen; Gabardinejassen, hoeden van Borsalino.

Thuis hadden ze twee wasmachines staan. Had Karmelk een baaltje met kledingstukken gekocht, werden die gelijk gewassen en de volgende dag fris in de winkel gehangen. “Bij ons thuis rook het altijd muf,” zegt haar dochter Donna Schipper (57), “en stond het standaard stampensvol.”

Naast tweedehands kocht Karmelk ook nieuwe kledingstukken in. In Parijs, Londen, Brussel. Haasje Over moest net wat anders bieden dan het overheersende modeaanbod. Wat kleurrijker, opvallender. Belangrijk was dat het betaalbaar bleef, toegankelijk voor iedereen. “Maar de echte Jordanezen droegen het niet,” zegt Karmelk. “Daar was het te kleurrijk voor.”

Luisterend oor

41 jaar lang kreeg de eigenaresse dagelijks het wel en wee van de Jordaan mee. Als luisterend oor bouwde ze bijzondere banden op met haar bezoekers. “Langzamerhand werden klanten vriendinnen,” zegt Karmelk.

Maar de wereld is veranderd. In de jaren tachtig waren boetieks als Haasje Over de meestbezochte winkels van de stad, zegt Karmelk.

Nu is het als kleine zelfstandige, door hoge huurprijzen en de concurrentie van webwinkels, lastig overleven. Ze ziet soortgelijke winkels stuk voor stuk uit de stad verdwijnen. Volgens haar draait Amsterdam zichzelf op dat vlak de nek om. “De centjes lokken, de charme verdwijnt.”

Wehkamppakket

Bestel niet lukraak alles online, denk ook aan die kleine boetiek om de hoek, is dan ook het advies van Karmelk. “Daar kan je verschil maken.” Als DHL weer eens aanklopte met een Wehkamppakket van de buren, weigerde Karmelk dat dan ook pertinent. “Ja zeg, ik verkoop hier zelf kleding.”

“Als je zo lang hetzelfde kan blijven in zo’n veranderende wereld, weet je dat het bijzonder is,” zegt vaste klant Baukje (43). Ze liep de winkel voor het eerst binnen op haar derde, samen met haar tante. Als tiener kocht ze er haar eerste outfit. “Er gaat een icoon weg. Het wordt een gemis in de buurt.”

Karmelk draagt haar winkel met een gerust hart over aan een nieuwe eigenaar met een soortgelijk concept. Ze wilde niet dat er nóg een koffietentje met havermelk bij zou komen. “Al zijn ze nog zo leuk, er zijn er nu wel genoeg.”

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Zege SP Daarle VR25+1 op DOS '37 VR25+1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 05:12 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 87 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

SP Daarle VR25+1 heeft DOS '37 VR25+1 met 0-4 verslagen in de Poule Midweeks op vrijdag.

Op drie speelronden voor het eind staat DOS '37 op de zesde plaats en SP Daarle bezet de derde plaats. Volgende tegenstander voor SP Daarle is Den Ham. De teams spelen tegen elkaar op vrijdag 10 november om 19.30 uur op Sportpark De Rohorst.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Wanneer laat je de foto van een loslopende verdachte zien?**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 09:33 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 711 words

**Byline:** Paul van den Bosch

**Body**

Bretly D. had eerst een achternaam op AD.nl en ook zijn foto was niet wazig gemaakt. Na zijn arrestatie veranderde dat allemaal. Paul van den Bosch, hoofdredacteur AD Regio, legt uit waarom media soms wel maar meestal geen onderdeel zijn van de opsporing van verdachten.

Hij wordt ervan verdacht een Rotterdamse psychiater om het leven te hebben gebracht en een 32-jarige man uit Zutphen te hebben neergestoken. Hij was al goed bekend bij politie en justitie. Bretly D. werd eind vorige week na een klopjacht van een paar dagen opgepakt. De politie bracht zijn volledige naam en foto naar buiten. Wij publiceerden die online op AD.nl en in de krant.

Waarom? Omdat hier sprake was van wat je gerust opsporingsurgentie kunt noemen. De man wordt verdacht van zware delicten en liep vrij rond. Op zo’n moment wil je de lezers snel informeren en vooral waarschuwen. Zij kunnen hem tegenkomen en gevaar lopen. Dan is een nieuwsmedium tijdelijk onderdeel van de opsporing.

Opsporingsurgentie

Daarvoor zijn wij uiteindelijk niet op aarde. Daar zijn politie en justitie voor. We bekijken het dus van geval tot geval. In het geval van Bretly D. was sprake van dreigend gevaar, urgentie en zware verdenkingen. We publiceren zo’n foto ook vaak niet. Als de politie in het geval van een simpele winkeldiefstal deze vorm van publieke naming-and-shaming zou toepassen, zouden we dat niet overnemen.

Daarvoor zijn wij een te groot medium met een miljoenenbereik. De schending van de privacy moet altijd in verhouding staan tot de maatschappelijke relevantie, ook bij mensen die worden verdacht van misdrijven. Ook belangrijk: als iemand is opgepakt, wordt zijn achternaam daarna voortaan afgekort tot een initiaal en wordt het gezicht op de foto geblurd ( = wazig gemaakt). De opsporingsurgentie is weg. Dat is gebeurd bij Bretly D.

Journalisten afgeluisterd

Het Openbaar Ministerie (OM) moet nog weleens wennen aan het principe dat wij geen onderdeel zijn van de opsporing van verdachten. Daar moest ik deze week aan denken toen ik in het Financieele Dagblad het verhaal las over Sywert van Lienden en zijn compagnons. Zij worden door de staat voor de rechter gedaagd vanwege de omstreden Covid-mondkapjesdeal.

Van Lienden en collega’s hadden in een kasteeltje een afspraak met journalisten van De Correspondent. Het OM had de kamer waar het vertrouwelijke gesprek plaatsvond, volgehangen met afluisterapparatuur. Daarmee schond de overheid het wettelijke recht op bronbescherming. Bronnen moeten onbeperkt met journalisten kunnen praten, dat is de basis van de rechtsstaat en de vrijheid van meningsuiting. Zoals advocaten dat met hun cliënten moeten kunnen doen. Alleen in zeer zwaarwegende gevallen mag de staat journalisten of advocaten afluisteren.

Dat was hier zeker niet het geval, denk ik, en het OM is het daar blijkbaar mee eens. Anders hadden ze de betrokken journalisten geen excuses gemaakt, zoals deze week gebeurde. De journalisten waren slechts ‘bijvangst’ geweest, zei het OM eerder nog. Alsof men niet wist dat er journalisten de kamer in zouden wandelen.

‘Bijvangst’

En journalisten (en advocaten) zijn al snel ‘bijvangst’, want zij praten vaker met verdachten, ja soms zelfs veroordeelden en andere saillante bronnen, zoals bijvoorbeeld klokkenluiders. Zij zijn gebaat bij geheimhouding. Journalisten kunnen een beroep doen op hun verschoningsrecht, wat wil zeggen dat zij hun bronnen vrijwel nooit hoeven te openbaren.

Bij een bezoek aan het OM hebben wij zelf ooit al met enige verbijstering geconstateerd dat het begrip ‘verschoningsrecht’ niet aan alle officieren in hun studie even goed is uitgelegd. Bij een aantal van hen heiligt het doel de middelen; alles voor de zaak. Vorige week maakte het OM toch bekend dat ze nog eens kritisch naar deze ‘bijvangst’ in het afluisterbeleid gaat kijken.

Nu zijn wij bij het AD uiteraard voor het oplossen van misdrijven of andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat is de discussie niet. Maar media moeten altijd waakzaam zijn dat ze niet worden misbruikt of dat hun grondrechten worden ingeperkt. Vandaar steeds een serieuze afweging per dossier en ook een oplettende houding richting autoriteiten. In de zaak van Bretly D. hebben we bewust het opsporingsbericht verspreid en dat vind ik nog steeds de goede keuze.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Ron’s Gebakkraam is er niet, waar moeten we nu heen? ‘Ambacht heeft dé oliebol variant van crompouce’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 11:02 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 658 words

**Byline:** Jacolijn Groesbeek

**Body**

Waar kun je terecht voor een goede oliebol of appelbeignet? Dat is de vraag die velen bezighoudt, nu Ron’s Gebakkraam deze winter niet in het Dordtse centrum te vinden is. Er blijken genoeg opties. Er is zelfs een tompouce-oliebol te vinden, die al vóór de crompouce-hype op de markt was.

Ron’s oliebollen zijn nog wel te koop bij de Jumbo, maar waar kun je nu nog terecht bij een échte kraam? Een waar de verleidelijke geuren van versgebakken oliebollen, knisperend frituurvet, zoete poedersuiker en de warme gloed van lampjes je al van verre tegemoetstralen. ,,Of het voor mij meer klandizie oplevert nu Ron’s Gebakkraam er niet is? Zou best kunnen, maar er zijn nog wel twee andere opties in Dordrecht”, reageert Kas van der Zande (49) nonchalant.

Zelfs in de zomer bak ik oliebollen

Hij staat al sinds 1995 met zijn kraam bij winkelcentrum Crabbehof. ,,En daarvoor stond mijn vader zo’n twintig jaar aan de Krispijnseweg. We zitten wel een beetje verscholen, omdat we niet aan een doorgaande weg zitten. Dat is het enige nadeel aan deze plek.” De ondernemer noemt zichzelf een ‘échte oliebollenbakker’, hij bakt het hele jaar door. Zelfs in de zomer, alleen staat hij dan op braderieën en evenementen. ,,Ik gebruik het oude recept dat mijn opa ooit opgeschreven heeft. Ik denk dat ik al sinds mijn tiende in de oliebollenkraam sta, toen keek ik het al af bij mijn vader.”

Een grote hit

Voor een heuse tompouce-oliebol kunnen liefhebbers naar Hendrik-Ido-Ambacht, op het terrein van de Intratuin staat de spiksplinternieuwe oliebollenkraam van Jan Veldmeijer (26). ,,Die bol hebben we eigenlijk al langer, maar mede door de TikTok-hype van de crompouce (een combinatie van de tompouce en de croissant) verkoopt die ook enorm goed.” Hoeveel tompouce-oliebollen er gemiddeld over de toonbank vliegen, durft de ondernemer niet te zeggen. ,,Maar het is wel een hit.”

Het artikel loopt door onder de oliebol.

,,We hebben ook andere opties. Natuurlijk hebben we de normale bol met krenten maar ook allerlei luxe oliebollen, zoals met oreo, rum-rozijnen of framboos. We hebben vijftien verschillende soorten.” Zes jaar geleden nam Veldmeijer de kraam over van zijn vader: ,,We bestaan dertig jaar. Daarom krijgen mensen twee oliebollen gratis bij aankoop van tien oliebollen.”

Ook de oliebollenkraam van Monique van Griensven (53) staat al jaren op het parkeerterrein van de Jumbo en de Aldi aan de Merwedestraat in Dordrecht. Haar kraam gooide hoge ogen in de AD Oliebollentest in 2017. ,,Daar ben ik nog steeds trots op. Ik ben sinds 1 september open en mag niet klagen. Of het nu koud of warm weer is; mensen hebben altijd zin in een lekkernij. Een oliebol is eigenlijk een gebakje.”

Lastig jaar

Net als veel oliebollenbakkers heeft Van Griensven een lastig jaar achter de rug door alle gestegen prijzen. ,,Vooral die energie- en gasprijzen. Maar goed, dan doen we het maar met iets minder winst. De prijs van mijn oliebollen is nu niet hoger dan vorig jaar. Oliebollen zijn een luxeproduct, maar ik vind dat het betaalbaar moet blijven voor iedereen. Dat betekent wel dat ik niet aan kortingsacties doe.”

Ik vind het voor Ron’s Gebakkraam natuurlijk wel heel vervelend dat hij niet open kan

Bij De Dordtsche Gebakkraam moet Helen Reemer (54) van het hart dat zij het ‘natuurlijk heel vervelend’ vindt dat Ron’s Gebakkraam dit jaar niet open kan. ,,Want ook hij moet geld kunnen verdienen. Hopelijk komen zijn klanten ook een beetje onze kant op.’’ De Dordtsche Gebakkraam (‘Ook voor een lactosevrije, pindavrije en vegan olie- of krentenbollen’) bestaat sinds 1989 en is inmiddels ruim twee weken open op het van Eesterenplein bij winkelcentrum Bieshof. ,,De verkoop loopt goed, de klanten vinden ons weer en daar zijn we natuurlijk heel blij mee.’’

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 31, 2023

**End of Document**



**Oranje-shorttracksters bestolen in Canada: ’Echt een fout dat wij geen goud hebben gekregen’**

De Telegraaf.nl

30 oktober 2023 maandag 6:22 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** TELESPORT; SCHAATSEN; TELESPORT; FRONTPAGE

**Length:** 614 words

**Byline:** Hans Ruggenberg

**Dateline:** AMSTERDAM

**Body**

Het was een voor Nederland grillig begin van het wereldbekerseizoen. In de twee weekenden te Montréal werd er twee keer goud, vier keer zilver en eenmaal brons veroverd. Opvallend is dat de dominantie die Xandra Velzeboer en Jens van ’t Wout een jaar terug etaleerden, minder sterk aanwezig is. Helaas was het meest opvallende in deze Canadese openers een blunder van jewelste die de relayvrouwen het goud kostte.

In een knotsgekke finale gebeurde er zoveel dat de arbitrage het spoor volledig bijster was. Zo met het blote oog was er in de complete chaos niet meer waar te nemen wat en waar er iets gebeurde, maar dan is er altijd nog de VAR. Na liefst een half uur bestuderen van de beelden, misten de officials echter dat Zuid-Korea een ronde minder had geschaatst. De Aziaten kregen het goud omgehangen, ondanks hevige protesten van Nederlandse zijde. Oranje moest genoegen nemen met zilver, al is er uiteindelijk medegedeeld dat de uitslag de komende weken waarschijnlijk wordt herzien.

Geen reclame

Hoe dan ook, is dit geen reclame voor de sport die vaak afhankelijk is van jurybeslissingen. Zo was er bijvoorbeeld ook een incident, waarbij thuisland Canada Oranje verhinderde te wisselen en Yara van Kerkhof viel. „Het staat gewoon echt op beeld dat de klok voor Korea een ronde te vroeg wordt stilgezet. Dit is echt een fout dat wij geen goud hebben gekregen”, liet Yara van Kerkhof zich ontvallen. „Er waren superveel acties en ik denk dat ze alleen maar hebben gekeken of iedereen wel heeft afgetikt op de juiste manier. Dit is de meest chaotische rit die ik ooit heb gereden. Het is jammer dat er zo geracet wordt, maar ik verwacht wel dat dit wordt rechtgezet.”

Op de individuele nummers en in de relay’s wordt shorttrackkoningin Suzanne Schulting node gemist. Zij zorgde de afgelopen vijf jaar voor een karrenvracht aan World Cup-medailles, maar ontbreekt omdat ze genoodzaakt was om op de rem te trappen. Momenteel is ze bezig met haar opbouw, zodat de 26-jarige Friezin tijdens de EK in januari haar rentree kan maken.

Reuzenstappen

Vorig seizoen leken Velzeboer en Van ’t Wout ook met reuzenstappen hun rivalen op achterstand te rijden, maar als je uitblinkt, gaat de concurrentie alleen maar meer zijn of haar race op je afstemmen. Dat geeft alleen nog maar meer aan hoe exceptioneel de alleenheerschappij van Schulting al die jaren is geweest.

Velzeboer en Van ’t Wout moeten nu met bondscoach Niels Kerstholt een manier zien te vinden om de aanvallen van de andere landen af te slaan. Velzeboer veroverde in Montréal individueel één keer goud op ’haar’ 500 meter, en ook was er één zege van Van ’t Wout op de kilometer. Selma Poutsma was met tweemaal zilver op de 500 meter een constante factor. Zilver was er ook nog op de mixed relay, en (voorlopig) de vrouwenrelay, waarop een week eerder brons werd veroverd.

Van ’t Wout toonde een jaar geleden aan dat hij allround is door tijdens de World Cups goud op elke individuele afstand te veroveren. Dit keer houdt de concurrentie hem in de smiezen en zijn er met de gebroeders Shaoang en Shaolin Liu, die eerst voor Hongarije uitkwamen en na een jaar wachttijd voor China, twee ’lastpakken’ bijgekomen.

Waar de Nederlander een week eerder nog op alle afstanden misgreep, bleef hij nu in de eindstrijd van de 1000 meter bij de les. Toen de Pool Felix Pigeon Shaoang Liu uit de baan reed, sprong Van ’t Wout het gat in, waarna hij het afmaakte. „Ik wist dat het een sterk veld was, dus ik besloot wat langer te wachten. Het is moeilijk te zeggen wat er was gebeurd zonder die val, maar ik wilde op dat moment toch al aanvallen. Hoe dan ook, ben ik erg blij.”

De volgende twee World Cups zijn op 8 en 15 december in Peking en Seoul.

**Graphic**

Image, Nederland kan nog lachen bij de prijsuitreiking, ANP/HH

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Gemist? Dit nieuwe type verpleeghuis slaat aan in Twente & Ron is voor het leven getekend door werk als politieman**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 07:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 714 words

**Byline:** Redactie

**Body**

Ben je er vandaag niet aan toegekomen om al het regionale nieuws op Tubantia.nl te volgen? Geen probleem, we hebben de belangrijkste nieuwsfeiten voor je op een rij gezet. Dit is het nieuws van maandag 30 oktober.

Zoon Gerben viert 90-jarig bestaan meubelzaak zonder vader Harrie: ‘Hij zei: ik ga het niet halen’ | Alles was al geregeld en toen overleed Harrie (77), twee dagen voor de viering van het 90-jarig bestaan van de meubelzaak van de familie. Zijn wens: ‘Het moet deurgoan.’ En zo geschiedde. Zoon Gerben Löwik over de speciale band met zijn vader in een weekend waarin alles dubbel is. „Als je zijn foto ziet, dan denk je wel even… Verdomme.”

Ron uit Losser voor het leven getekend na 45 jaar bij de politie: ‘Heb hele heftige dingen meegemaakt’ | Oud-politieman Ron de Leeuw (63) uit Losser leidde een enerverend leven. Maar trauma’s uit zijn politietijd overheersen. Zoals een meisje van 3 dat verdronk. Dat hield hem ’s nachts wakker. „Veertig jaar later kwam het eruit. Ik herbeleefde al die nare ervaringen waar ik nooit met iemand over had gepraat.”

Stukadoors op jonge leeftijd al versleten door loodzwaar werk: ‘Doe dus voorzichtig en let op jezelf’ | Een strakke, witte muur. Die zie je in bijna elk huis. Dat klinkt misschien als een simpel karwei, maar dat is het zeker niet. Het is precisiewerk en bovendien zijn de werkzaamheden van een stukadoor loodzwaar. „De meeste stukadoors halen het pensioen niet op een gezonde manier.” Hoe houdt een stukadoor het dan vol?

Acht maanden cel voor stelende Twentse penningmeester (76), oorlogsmuseum zag vermogen in rook opgaan | Een 76-jarige man uit Bornerbroek is veroordeeld tot acht maanden cel. Hij stal in zeven jaar ruim 91.000 euro van een Arnhems oorlogsmuseum waar hij penningmeester was. De man moet het geld terugbetalen. „De stichting heeft haar vermogen in rook zien opgaan.”

‘Als Heracles ook tegen HHC zo slap begint, dan is het bekertoernooi voor de Almeloërs al heel snel voorbij’ | Een zwak begin tegen sc Heerenveen kwam Heracles Almelo duur te staan. Vanaf het eerste fluitsignaal ging het al mis. De ploeg van John Lammers ging met 3-0 onderuit. En als de instelling niet verandert bij Heracles, dan wordt zelfs het duel met HHC Hardenberg in de beker een zware kluif, vindt clubwatcher Ralph Blijlevens.

Steun voor nieuwe vakantiehuizen bij sterrenwacht niet alleen ingegeven door economische belangen | In de discussie over de mogelijke bouw van 28 sterrenkubussen aan de oevers van de Dinkel vliegen de verwijten links en rechts over de tafel. Verkwanselen politiek en waterschap hier een mooi natuurgebied? En zien de meeste Tilligtenaren echt niets in dit plan van Erfgoed Bossem? „De balans moet er zijn.”

Drie brillenreuzen als buren en toch blijft het familiebedrijf van Tom (43) in Enschede overeind | De wijk Wesselerbrink werd uit de grond gestampt. En Stroinkslanden en Helmerhoek bestonden niet. Vijftig jaar geleden was hier vrijwel niets. Toch opende Optiek Wesselerbrink de deuren in het kleine winkelcentrum in de zuidwijk. „De brillenwereld past bij mij,” zegt Tom Hekelbeeke.

‘Willem van Hanegem moet niet zo zeuren, Higler was slecht voor beide ploegen’ | FC Twente leverde zondag een geweldige teamprestatie door Feyenoord in eigen huis te kloppen. Kortom, de champagneglazen zijn gevuld op de maandag bij de podcast De Ballen Verstand. Fardau Wagenaar en Leon ten Voorde zijn uiteraard vol lof, maar trekken ook scheidsrechter Dennis Higler in twijfel.

Dit nieuwe type verpleeghuis slaat mega-goed aan in Twente: ‘We zitten in volksbuurten’ | Het traditionele verpleeghuis worstelt om uit de rode cijfers te blijven. Intussen wordt in de particuliere zorg goed geld verdiend. Private partij Dagelijks Leven opende vorige week zijn achtste vestiging in Twente en de Achterhoek. De landelijke keten maakte in 2022 dertien miljoen winst en groeit razendsnel. Hoe krijgen ze het voor elkaar?

Steeds meer lakse patiënten bij Twentse huisartsen: ‘Onze tijd is kostbaar’ | Steeds vaker komen patiënten niet opdagen op hun doktersafspraak. Dat merken Twentse huisartsenpraktijken. Het gebeurt zelfs zo vaak, dat meerdere praktijken zich genoodzaakt voelen om kosten in rekening te brengen als iemand niet verschijnt op zijn afspraak. „In die kostbare tijd kunnen we ook andere patiënten helpen.”

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Max Verstappen ‘eert’ Jude Bellingham en wordt in Mexico behandeld als kampioen; Topadviseur Helmut Marko zet in op nog twee overwinningen**

De Telegraaf.nl

30 oktober 2023 maandag 2:00 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** TELESPORT; AUTOSPORT; TELESPORT; FRONTPAGE

**Length:** 638 words

**Byline:** Erik van Haren

**Dateline:** MEXICO-STAD

**Body**

Over de ontvangst van Max Verstappen en Red Bulls topadviseur Helmut Marko in Mexico werd vooraf veel gezegd en geschreven. Niet voor niets nam de renstal zelf ook de nodige voorzorgsmaatregelen. Uiteindelijk werd Verstappen behandeld en gerespecteerd zoals het hoort: als een groot kampioen.

Daar hoort ná de door Verstappen gewonnen Grand Prix van Mexico overigens wel een voorbehoud bij. Want wat was er gebeurd als de grote thuisfavoriet Sergio Pérez in de eerste bocht niet met Charles Leclerc, maar met zijn Nederlandse teamgenoot in aanraking was gekomen? Dan waren de rapen wellicht gaar geweest.

Dat de onschuldige Leclerc naderhand wordt uitgefloten en enkele Ferrari-fans op de tribune zelfs zijn aangevallen – de dader heeft een levenslange Formule 1-schorsing gekregen – is daarom een flinke smet.

Ontzag

Maar de hele week heeft Verstappen uitstekend zijn werk kunnen doen. Dat hij twee beveiligers had meegenomen uit Nederland was een logische voorzorgsmaatregel en nog steeds geen overbodige luxe, want in de paddock op het Autodromo Hermanos Rodriguez zijn de fans nogal enthousiast en misschien wat handtastelijker.

Maar het hele weekeinde heeft hij nergens last van gehad. En zelf ook altijd met veel respect en ontzag gesproken over de Mexicaanse fans.

Welkom in Mexico

Dat geldt ook voor Helmut Marko, die onlangs na uitspraken over Pérez’ achtergrond nog het nodige over zich heen heeft gekregen in Mexico. ,,De bezoekers waren heel fair. Max werd niet uitgejouwd, wat een week eerder in Austin nog wel gebeurde”, aldus Marko.

,,Max is zijn hotel verder niet uit geweest, maar mij interesseerde het eigenlijk niet. Ik ben gewoon de stad ingegaan en heb eerder in de week ook elders in Mexico nog een paar dagen alleen doorgebracht. We hebben echt helemaal geen problemen gehad. Mensen wilden juist op de foto en zeiden: welkom in Mexico. Door de hele sfeer hier eerder in de week had ik al niet het idee dat Max een zware tijd zou krijgen. Dat bleek ook het geval.”

Afspraak met vrienden

Mooi is eveneens het beeld na de Grand Prix, als Verstappen op zijn auto gaat staan, met de armen gespreid. Het blijkt een verwijzing naar Real Madrid-ster Jude Bellingham en Verstappen heeft dat in aanloop naar de race afgesproken met vrienden.

Bellingham heeft afgelopen zaterdag nog eigenhandig de kraker bij FC Barcelona (1-2) beslist met twee goals.

Weddenschap

Volgens Marko ligt de sleutel voor Verstappens zestiende overwinning afgelopen zondag al bij de start. ,,Dat was een meesterwerk. Ik had er met zijn race-engineer Gianpiero Lambiase al om gewed dat hij in de eerste bocht eerste zou liggen. En ik heb gewonnen. Zoals je weet wed ik niet meer met Max. Maar die goede start was een belangrijke reden dat hij zijn eigen tempo kon rijden. Hij controleerde de race, zoals gebruikelijk. En zonder rode vlag was onze dominantie nog groter geweest, denk ik.”

Marko beseft dat het komend weekeinde in Brazilië interessant kan worden. Een sprintweekeinde, met dus maar één vrije training. En bij Red Bull weten ze dat Lewis Hamilton altijd sterk voor de dag komt op Interlagos. Dat is op voorhand slecht nieuws voor Pérez, wiens voorsprong op de zevenvoudig wereldkampioen nog maar twintig punten bedraagt als het gaat om de tweede plek in de WK-stand.

Beschermend

Net als teambaas Christian Horner is Marko openlijk zeer beschermend als het gaat om Pérez en zijn worsteling in de RB19. ,,Dat moment met Leclerc was duidelijk een race-incident. Hij ging ervoor, dat kon ik wel begrijpen. Met al die enthousiaste fans hier snap ik dat hij alles op alles zette in een poging om te winnen.”

Van Verstappen krijgt Marko tegenwoordig in ieder geval een stuk minder vaak hoofdpijn. Nog drie races te gaan, wat zit er nog in het vat? Toch maar weer een weddenschap? ,,Dan zet ik in op nog twee overwinningen voor Max”, zegt Marko glimlachend.

**Graphic**

Image, Max Verstappen juicht op dezelfde manier als Jude Bellingham, ANP/HH

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Topchef Ron Blaauw: ’Ik was vroeger een soort Gordon Ramsay in de keuken’**

De Telegraaf.nl

30 oktober 2023 maandag 7:08 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** LIFESTYLE; BINNENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 637 words

**Byline:** Reza Bakhtali

**Dateline:** Amsterdam

**Body**

Horeca-ondernemer en topkok Ron Blaauw (56) viert het 10-jarig bestaan van Ron Gastrobar met een bijzonder (kook)boek. Door en met de mensen die zijn succes hebben bepaald. Over het moment dat hij zijn sterrenzaak verruilde voor meer rock-’n-roll, de onverwachte Michelinster en de levenslessen die hij heeft geleerd. „Je kunt zoiets niet alleen klaren.”

„Kookboeken die alleen gerechten bevatten staan mooi in de kast, maar er wordt weinig mee gekookt, behalve als het om Ottolenghi gaat. Daarom wilde ik een boek met daarin ook de verhalen van de mensen die een belangrijke rol hebben gespeeld: 10 Jaar Ron Gastrobar. Ik werk al jaren met dezelfde mensen, of het nu gaat om de boekhouding of leveranciers. Ook onze medewerkers blijven lang bij ons. Op al deze mensen moet je zuinig zijn.”

Toch was het niet makkelijk voor Blaauw om zijn team in restaurant Ron Blaauw (twee sterren) in Amsterdam-Zuid te informeren dat de zaak zou sluiten en dat hij in 2013 op dezelfde locatie een nieuw, losser restaurant zou beginnen: Ron Gastrobar.

Michelinster

Blaauw: „Het was destijds een heel zware beslissing, er werkten mensen van over de hele wereld die maar één doel voor ogen hadden: het binnenhalen van die derde Michelinster. Dan kom je in de keuken met de boodschap dat je het roer compleet gaat omgooien. Er waren scheldpartijen en er vielen tranen… Maar ik voelde dat ik er zelf aan toe was. Ik ging niet graag meer naar sterrenzaken, omdat je daar dan uren plichtmatig moest zitten. Het plezier en het spontane ontbraken. Rijsel in Amsterdam was toen juist weer het voorbeeld van hoe het wel moest: gezellig en kneuterig, met eenvoudige, maar mooie en spannende gerechten.”

Tegen alle verwachtingen in kreeg Blaauw van Michelin in 2015 een ster voor deze nieuwe stijl. Blaauw: „Dat was geen doel op zich, maar wel een bevestiging dat we goed bezig waren. Ik wilde Michelin ook niet voor de kop stoten. Werner Loens, de inspecteur van Michelin, zag de potentie. Het was een omslag, eindelijk iets anders dan die fluisterzaken met tien amuses.”

Trots

Helemaal trots is Blaauw op zijn mensen, die hij de afgelopen jaren heeft zien groeien in hun vak. „Ook op dat gebied zijn we anders gaan werken. Bij het vinden van medewerkers richtten we ons vroeger naar buiten, met campagnes en het eventueel regelen van woonruimte, enzovoorts. Maar veel beter en slimmer is je richten op de mensen die al hebt, waarbij je gericht een plan maakt om ze te laten groeien in hun vak. Ik zeg dat te weinig eigenlijk, maar ik ben heel trots op hen.”

Blaauw is bovendien zelf als mens veranderd. „Ik was vroeger een soort Gordon Ramsay in de keuken, maar als je vader wordt, leer je de kwetsbaarheid van het leven kennen. Ik vind het bijvoorbeeld heel mooi als iemand in de keuken toegeeft dat hij of zij iets verkeerds heeft gedaan. Dat betekent dat de werksfeer goed is. Daarnaast ben ik erg trots dat we na tien jaar nog steeds vol zitten, met inmiddels vijf restaurants. Het wordt soms onderschat hoe moeilijk het is om in Amsterdam een zaak te hebben. Er wonen en komen veel mensen, dus je hebt je zaak zo gevuld, is de gedachte. Maar de concurrentie is moordend, je moet het niveau vasthouden.”

Beleving

Dat betekent in de praktijk nauwe betrokkenheid van Blaauw, waarbij hij constant op zoek is naar nieuwe gerechten en smaken, maar ook luistert naar eventuele kritiek. „Ik heb nu meer een helikopterrol, ben bij alle facetten betrokken. Maar dat zou niet kunnen zonder de juiste mensen met wie we al jaren werken. Tegelijkertijd heb ik de laatste jaren een belangrijke les geleerd. De gast komt niet voor het bordje eten, maar voor een beleving. Vroeger dacht ik dat ze voor de gerechten kwamen, maar ik denk dat dit maar een paar procent van de gasten interesseert. Ze willen gewoon een mooie, leuke avond, en daar is helemaal niets mis mee.”

**Graphic**

Image, Topchef Ron Blaauw (56) viert 10-jarig bestaan van Ron Gastrobar met een bijzonder (kook)boek., Jean-Pierre Jans

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**’Matthew Perry deed zijn best om op het rechte pad te blijven’**

De Telegraaf.nl

30 oktober 2023 maandag 10:13 AM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** ENTERTAINMENT; GOSSIP; ENTERTAINMENT; FRONTPAGE

**Length:** 630 words

**Byline:** Lysanne Veerkamp

**Body**

Na het overlijden van Matthew Perry (54) staan de Amerikaanse media bol van alle berichten over de laatste dagen van de Friends-acteur. Diverse insiders onthullen hoe Matthew eraan toe was. Zo stelt zijn pickleball-coach dat Matthew zijn best deed om op het rechte pad te blijven door te sporten, maar beweren anderen dat hij naast zijn gevecht tegen zijn verslavingen ook heel eenzaam was en verlangde naar een gezin.

Perry, wiens lichaam zaterdag levenloos werd aangetroffen bij zijn huis in Los Angeles, heeft nooit zijn jawoord gegeven. Wel was hij tot 2021 verloofd met talentenmanager Molly Hurwitz. Helaas voor hem is het nooit tot de grote dag gekomen waarop hij in het huwelijksbootje stapte. Gedurende zijn leven heeft hij wel meerdere relaties gehad, met onder andere ook bekende namen als Julia Roberts en Lizzy Caplan. Toch resulteerde het nooit in zijn grote droom volgens de ingewijden.

„Matthew droomde altijd van het hebben van het perfecte plaatje. Hij wilde dolgraag een vrouw en op z'n minst een paar kinderen. Ook zei hij dat hij het geen probleem vond om met een vrouw te trouwen die al kinderen had uit een eerdere relatie”, vertelt een anonieme bron aan Daily Mail. Zelf was Matthew immers gek op zijn stiefvader Keith Morrison, die al 42 jaar getrouwd was met Matthews moeder.

Tekst gaat verder onder de foto.

„Hij was de laatste tijd weer opnieuw op zoek naar liefde. Maar na een aantal gestrande relaties voelde hij zich erg somber en depressief, alsof hij nooit de liefde zou vinden. Hij heeft met tientallen vrouwen gedatet, maar uiteindelijk had hij het gevoel dat ze bijna allemaal voornamelijk geïnteresseerd waren in zijn geld. En hij was bepaald geen gierigaard. Matthew overlaadde ze met cadeaus, maar het leek erop dat ze die gretig aannamen, om vervolgens toch niets serieus met hem te willen.”

De bron vervolgt: „Ik denk dat het vechten tegen zijn demonen, de drank en drugs, zijn tol heeft geëist. Ook wat betreft zijn gezondheid. Afgelopen winter was hij zo ziek, dat hij ruim een maand in het ziekenhuis heeft gelegen. We waren allemaal bang dat hij er niet meer bovenop zou komen. Hij viel enorm af en zag er verwilderd uit.”

„Toch wist hij altijd weer hoop te houden op een nieuwe liefde of een nieuwe baan. Alles wat hij wilde, was gewoon gelukkig zijn. Maar op de een of andere manier leek hij altijd op de verkeerde plekken te zoeken. En hoe verdrietig is het dat hij volgens de berichten zo alleen is gestorven?”

Uitlaatklep

Naar verluidt speelde Matthew een twee uur lang durende partij pickleball (racketsport met elementen uit badminton, tennis en tafeltennis, red.) eerder die dag, waarbij hij zijn assistent een klus had gegeven. Toen de assistent terugkeerde werd Matthew aangetroffen in zijn jacuzzi.

Zijn pickleball-coach Matt Manasse bevestigt dat Matthew op de dag van zijn overlijden nog een potje heeft gespeeld bij de club. Ook kwam Matt regelmatig over de vloer bij de acteur. In een interview met People zegt Matt dat het de laatste tijd goed met Matthew ging en dat hij de racketsport graag speelde om op het rechte pad te blijven, ver weg van de drank en drugs. „Hij dacht dat het kon bijdragen aan zijn herstel en hij deed het fantastisch. Het was zijn uitlaatklep.”

Matt voegt daar aan toe: „Hij probeerde ook andere mensen te helpen om clean te worden en te blijven. Hij nam ze zelfs mee naar de pickleball-baan om het hen te leren. Hij was zo onbaatzuchtig. Je dag werd echt beter als je hem sprak of zag, hij maakte je altijd aan het lachen.”

Ook vertelt de coach aan het tijdschrift dat Matthew hem in de twee jaar dat ze elkaar kenden probeerde te helpen om zijn reputatie op te bouwen en dat de sport steeds populairder werd onder grote Hollywoodnamen. „Iedereen moet weten dat hij echt een hart van goud had”, aldus Matt.

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Zo moet John van ’t Schip Ajax vanaf maandag weer aan de praat krijgen**

Het Parool.nl

30 oktober 2023 maandag 02:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 709 words

**Byline:** Johan Inan

**Body**

Ajax is voor het eerst in de historie hekkensluiter, nadat PSV de abominabele reeks van wedstrijden zonder zege naar tien heeft getild. Hoe moet het onder de maandag beginnende tussenpaus John van ’t Schip verder met de club?

Ajax had net met drie tegengoals in een kwartier een historisch zwakke reeks doorgetrokken naar de slechtste plek op de ranglijst die het nog nooit eerder bezette. Toch wilde Hedwiges Maduro het in zijn nabeschouwing vooral over de handvol kansen in de eerste helft tegen de nummer 1 van Nederland hebben. Het kan verkeren: na de voetbalshow tegen Borussia Dortmund stelde trainer Erik ten Hag twee jaar geleden ‘nog wel honderd dingen te hebben gezien die beter moesten’.

Dat Maduro in bange dagen elk lichtpuntje aangrijpt om vertrouwen uit te putten, zegt vooral iets over hoe diep Ajax mentaal ook gezonken is. Dat kan de piepjonge interim-coach amper verweten worden. Sterker, zowel in Brighton als in Eindhoven, gaf hij Ajax – alvast – een ander gezicht. In Engeland viel de teamgeest op. Tegen rivaal PSV liet het elftal meer flitsend voetbal zien dan in vier maanden ervoor onder de vorige week opgestapte Maurice Steijn. De ploeg die onder hem vaak niet verder kwam dan passjes tussen centrale verdedigers, speelde de koploper ineens zoek met inschuivende verdedigers, opkomende backs en flitsende combinaties. “Het aanvalsspel biedt hoop voor de toekomst,” stelde Maduro dan ook.

Goedkeuring, eindelijk

Maar waar het spel aan de bal 45 minuten eindelijk op goedkeuring van de achterban kon rekenen, houden diezelfde supporters hun hart vast als ze hun club zien verdedigen. Net als in Brighton ging Ajax de boot in doordat Anton Gaaei te snel naar de buitenkant wilde en Josip Sutalo met handschoenen verdedigde. De Deense rechtsback heeft potentie maar moet eerst leren verdedigen, bleek ook toen Hirving Lozano na rust zijn hattrick completeerde.

Aan de andere kant waande Johan Bakayoko zich in een speeltuin, ook omdat Gaston Avila zich keer op keer door het passje tussendoor liet foppen. “Het verdedigen moet beter, maar ik kan niet alles tegelijk beter maken,” zei Maduro, die daarvoor ook versterking in de winterstop nodig acht. “Ik zal hier niet zeggen welke types, maar ik ga intern wel mijn mening geven.”

Branco van den Boomen sloot zich daar even later bij aan. “De mix is nu niet goed. En ik denk dat we ons op een paar cruciale posities moeten versterken om deze selectie weer goed te maken. We hebben in mijn ogen vooral meer volwassenheid nodig.”

Even wennen

Hun bevindingen kunnen ze de komende dagen delen met John van ’t Schip. Ajax heeft met de clubman een akkoord bereikt om het seizoen af te maken. Niet op kantoor als technisch manager, zoals aanvankelijk bedoeld, maar op het veld als tussenpaus. Van ’t Schip wordt maandag gepresenteerd, op de dag dat Ajax nog nooit zo weinig punten (5), zo’n slecht doelsaldo (13-21) en de laagste rangschikking had na acht wedstrijden.

Dat zal even wennen worden. De grote nationale en internationale successen die Van ’t Schip in elf jaar bij Ajax boekte, zijn voor dit seizoen al lang niet realistisch meer. Meer dan ooit is Ajax in de overlevingsstand beland, terwijl de selectie vooral spelers herbergt die gewend zijn bovenin te draaien. Wat Van ’t Schip ook zal zijn opgevallen, is dat een zelf opgeleide speler als Kristian Hlynsson het elftal van meer onbevangenheid, flair en voetbal voorziet.

Naast Maduro moet Michael Valkanis helpen Ajax omhoog te stuwen. Valkanis? Ja, een temperamentvolle Griekse Australiër, die Van ’t Schip eerder – zonder veel succes – in Zwolle assisteerde. Deze week tegen Volendam en Heerenveen is voor hen meteen cruciaal om niet gebukt te blijven gaan onder het leedvermaak en het degradatiespook. Voor de lange termijn predikt Maduro naast een paar versterkingen ook rust en structuur in de organisatie. De chaos bovenin druppelde volgens hem door.

Voor de korte termijn is resultaat het enige medicijn, weet hij. En daarvoor moet iedereen dus vooral ook positief blijven, besloot Maduro, die daarmee niet ontkende dat Ajax een inktzwarte dag beleefde. “Bij iedereen die van Ajax houdt doet dit pijn. Daarom zeg ik ook dat we niet op die laatste plek blijven staan. Honderd procent dat we punten gaan pakken. Dat komt wel goed.”

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**SV DRC 2012 2 verliest thuis tegen SP Daarle 3**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 05:18 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 125 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

SV DRC 2012 2 is met 2-6 verslagen in haar thuiswedstrijd tegen SP Daarle 3 in de 6e klasse-wedstrijd zaterdag.

SV DRC 2012 heeft nu vijf wedstrijden achter elkaar verloren. SV DRC 2012 staat na deze wedstrijd nog steeds laatste met 0 punten, terwijl SP Daarle 3 op de negende plaats staat met 4 punten. SP Daarle heeft 1 wedstrijd minder gespeeld dan SV DRC 2012. In de laatste vijf wedstrijden heeft SV DRC 2012 vijf keer verloren. SV DRC 2012 speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 11 november om 14.00 uur thuis tegen De Zweef op Sportpark De Riet.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Hard werken, en toch niet meer verdienen dan de bijstand. Dat is niet motiverend, vindt thuishulp Hannie**

De Volkskrant.nl

30 oktober 2023 maandag 09:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1043 words

**Byline:** Charlotte Huisman

**Body**

Tweederde van de thuiszorgmedewerkers kan nauwelijks nog rondkomen, blijkt uit een enquête van de FNV in Tilburg. De zogenoemde werkende armen kunnen de gestegen kosten voor levensonderhoud nauwelijks dragen, merkt ook thuiszorgmedewerker Hannie.

Elke week fietst thuiszorgmedewerker Hannie (57) naar tien adressen van hulpbehoevenden in Tilburg, waar ze in zo’n twee uur het huis aan kant maakt volgens een strak schema: voor het schoonmaken van een wc staat vijf minuten, voor een douche tien en voor het stofzuigen van een kamer acht minuten. Dat dat uitputtend is, vindt ze nog tot daaraan toe. Maar hoe kan het, vraagt ze zich vaak af, dat ze ondanks al die inspanningen nauwelijks kan rondkomen?

Hannie, die liever niet met haar achternaam in de krant komt, behoort tot de tweederde van de Tilburgse thuiszorgmedewerkers die volgens een enquête van vakbond FNV moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, nu de kosten voor boodschappen en de vaste lasten zijn gestegen. Voor de 24 uur die Hannie per week in touw is, krijgt ze maandelijks zo’n 1.210 euro op haar rekening bijgeschreven, even veel als een bijstandsuitkering voor een alleenstaande. Als een klant een dag van tevoren afzegt, worden die uren gekort op haar salaris.

Over de auteur

Charlotte Huismanis verslaggever van de Volkskrant en schrijft onder meer over jeugdzorg en de nasleep van de toeslagenaffaire

Praatje met een kop koffie

Meer uren werken lukt Hannie niet omdat haar energieniveau beperkt is sinds een behandeling voor een ernstige ziekte. Ondertussen moeten thuiszorgmedewerkers wel steeds harder werken, omdat gemeenten het aantal uren per klant steeds verder terugbrengen en thuishulpen dus meer moeten doen in minder tijd. En dat is nog buiten het sociale aspect gerekend, de taak die een thuishulp ook heeft: in de gaten houden of bijvoorbeeld dementerende ouderen het nog wel redden thuis. ‘Sommige klanten kijken echt uit naar mijn komst’, vertelt Hannie. ‘Laat dat stofzuigen maar, ik heb liever een praatje met een kop koffie’, hoor ik weleens.’

Met een inkomen dat niet boven het sociaal minimum uitkomt, is Hannie een zogenoemde werkende arme. ‘Veel thuiszorgmedewerkers zijn daaronder te scharen’, zegt FNV-bestuurder Bert de Haas. ‘Het uurloon, 13,04 euro per uur, oplopend tot 16,01 euro per uur, is echt laag, daarvan kunnen mensen niet leven. Dan is het niet verwonderlijk dat zorgbedrijven voor deze functie onvoldoende mensen kunnen werven.’

Dat de meeste thuishulpen parttimers zijn, is een dilemma, erkent De Haas. Want zouden ze niet beter meer uren kunnen gaan werken als ze geld tekortkomen? ‘Maar dat is fysiek niet vol te houden en vaak organisatorisch ook lastig.’

Stuk kaas

De situatie van de thuiszorgmedewerkers die door de stijgende kosten voor levensonderhoud kopje onder dreigen te gaan, staat niet op zich. In Nederland zijn volgens een schatting van de Sociaal-Economische Raad ruim 200 duizend werkende armen. Hun aantal neemt de laatste jaren toe, omdat het besteedbaar inkomen van werkenden onder druk staat. Ruim de helft is in loondienst, de rest is zelfstandige. Ze werken vaak in de horeca of de schoonmaak, ze hebben vaak tijdelijk werk, werken parttime of hebben een nulurencontract, waarbij de werkgever ze oproept als ze nodig zijn.

Hannie merkt dat het steeds moeilijker wordt om voor zichzelf en haar zoon boodschappen te doen voor 60 euro per week, het maximale bedrag dat ze daarvoor heeft gereserveerd. ‘Een stuk kaas zien we als onze luxe, dat kost soms wel een tientje. Maar dat willen we graag behouden.’ In welke supermarkt ze bepaalde producten het voordeligst kan kopen weet ze precies, ze prijst zich gelukkig met een vast energiecontract. Bovendien krijgt ze nog wat alimentatie. Die stopt binnenkort, daarvoor zet ze alvast maandelijks een klein bedrag opzij. Zonder die bijdrage van haar ex-man weet ze niet hoe ze de eindjes aan elkaar gaat knopen.

Dat de thuishulpen weinig betaald krijgen, komt mede door het geldgebrek van de gemeenten. Zij zijn verantwoordelijk voor de huishoudelijke hulp voor ongeveer 300 duizend thuiswonende Nederlanders die zelf hun huis niet schoon kunnen houden. Via een aanbesteding kiezen gemeenten voor de zorgbedrijven die de laagste prijs bieden. Ook beknibbelen gemeenten op de tijd die thuishulpen bij de klant mogen zijn.

Beknibbelen op kosten

Eerder deze maand presenteerde de vakbond FNV de uitkomsten van de enquête onder thuishulpen aan de Tilburgse politiek met een duidelijk advies: het salaris moet omhoog en de werkdruk moet omlaag met een minder krap tijdschema voor de werkzaamheden. ‘Wij herkennen de zorgen van de FNV, deze problemen spelen bij alle gemeenten’, reageert de Tilburgse zorgwethouder Marcelle Hendrickx (D66). Ze vertelt dat Tilburg graag een meer marktconforme prijs zou willen betalen voor de huishoudelijke hulp. ‘Maar de vraag is of de gemeente daarvoor genoeg geld heeft, zeker nu door de vergrijzing steeds meer ouderen een beroep doen op deze hulp en het Rijk ons onvoldoende geld geeft.’

Ook in andere sectoren, bijvoorbeeld in het busvervoer, beknibbelen bedrijven op de kosten van werknemers, als zij met elkaar op prijs moeten concurreren om de opdracht te krijgen – buschauffeurs klaagden de afgelopen jaren bijvoorbeeld herhaaldelijk dat ze vanwege de krappe pauzes nauwelijks tijd hebben om naar het toilet te gaan. ‘Thuiszorgbedrijven plannen vaak onvoldoende reistijd in tussen de adressen van de thuiszorgklanten’, zegt vakbondsbestuurder De Haas. ‘De uren thuiszorg die de gemeente toekent zijn zo krap dat er geen tijd is voor koffie en een praatje.’

‘Dat maakt het vak minder aantrekkelijk’, zegt Hannie. ‘Je kunt niet vliegen tussen de adressen en je moet ook je boterhammen kunnen eten ’s middags. Door de krappe planning doe je dat dan soms in je eigen tijd, dat klopt eigenlijk niet.’

Dat ze ondanks haar geren niet meer verdient dan een bijstandsuitkering vindt Hannie ‘schandalig en demotiverend’. Toch is ze, in tegenstelling tot veel andere thuishulpen, niet op zoek naar een minder zware en beter betaalde baan. ‘Het is mooi werk, het geeft me voldoening om voor mensen te zorgen, ik ben niet iemand die thuis gaat zitten’, zegt ze. ‘Maar ik vind wel dat ik hiervoor een betere betaling verdien. Zodat ik zonder geldzorgen kan leven.’

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Witkampers 35+3 wint uitwedstrijd tegen SP Lochem 35+4**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 05:12 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 72 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Witkampers 35+3 heeft vrijdag de uitwedstrijd tegen SP Lochem 35+4 in de 1e klasse met 0-1 gewonnen.

Volgende tegenstander voor Witkampers is SP Lochem. De teams spelen tegen elkaar op vrijdag 27 oktober om 20.30 uur op Sportpark De Elze.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**DOS '37 VR25+1 thuis verslagen door SP Daarle VR25+1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 05:12 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 85 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

DOS '37 VR25+1 heeft thuis met 0-4 verloren van SP Daarle VR25+1 in de Poule Midweeks.

Op drie speelronden voor het eind staat DOS '37 op de zesde plaats en SP Daarle bezet de derde plaats. DOS '37 speelt de eerstvolgende wedstrijd op woensdag 8 november om 20.00 uur op bezoek bij Holten op Sportpark Meermanskamp.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**SP Lochem 35+4 en Witkampers 35+1 verdelen de punten**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 05:12 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 77 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Thuisploeg SP Lochem 35+4 en Witkampers 35+1 hebben vrijdag beiden één punt overgehouden aan de wedstrijd in de 1e klasse: 1-1.

Volgende tegenstander voor SP Lochem is Klein Dochteren. De teams spelen tegen elkaar op vrijdag 27 oktober om 19.30 uur op Sportpark De Elze.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**SC Klarenbeek VR2 wint met doelpunt verschil tegen SP Lochem VR1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 05:14 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 92 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Uitploeg SC Klarenbeek VR2 heeft een overwinning behaald in de wedstrijd tegen SP Lochem VR1. Het team won zaterdag met 1-2 in de 4e klasse.

SP Lochem staat op de tweede plek met 9 punten. SC Klarenbeek staat op de derde positie met 9 punten. VV SVO Pinkenberg is zaterdag 4 november om 11.30 uur op Sportpark De Pauw de volgende tegenstander voor SC Klarenbeek.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Zege voor Sp Rekken VR25+1 in uitwedstrijd tegen Tubantia VR25+1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 05:12 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 97 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Sp Rekken VR25+1 heeft met één doelpunt verschil de uitwedstrijd tegen Tubantia VR25+1 in de Poule Midweeks gewonnen. Het werd vrijdag 1-2.

In de huidige stand heeft Tubantia 4 punten en staat op de zesde plaats, terwijl Sp Rekken met 3 punten op de negende positie staat. Op vrijdag 10 november om 20.00 uur speelt Sp Rekken een thuiswedstrijd tegen Rigtersbleek op Sportpark 't Asterloo.

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

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**'Ajax-vreugde' al snel voorbij**

AD/Algemeen Dagblad

30 oktober 2023 maandag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Sportwereld; Blz. 8, 9

**Length:** 714 words

**Byline:** DENNIS VAN BERGEN

**Highlight:** Tevreden moeten zijn met een puntje tegen een armetierig Fortuna Sittard (0-0). Treffender kan de vorm van FC Utrecht niet getypeerd worden. Een week na de daverende uitspatting tegen Ajax is de ontnuchtering voelbaar. ,,Het moet beter."

**Body**

FC Utrecht moet zich tevreden stellen met een puntje in uitwedstrijd bij pover Fortuna Sittard

Als je, zoals Ron Jans, al ruim 65 jaar op deze aardkloot rondloopt, raak je niet zo snel meer uit balans. Niet na een daverende entree als coach van FC Utrecht tegen Heracles (1-3). Niet na een spectaculaire 4-3 zege op Ajax. En dus ook niet na de 0-0 tegen Fortuna Sittard van afgelopen zaterdag. Dan overheerst domweg het besef dat zijn elftal op dit moment niet meer of minder is dan de FC Volendams of Almere City's van deze wereld. ,,Aansluiting vinden bij de middenmoot, dat is de uitdaging tot de winterstop", was de trainer realistisch. ,,En dan denk ik eerder aan de onderkant dan de bovenkant."

Er waren rasoptimisten die vermoedden dat de meeslepende voorstelling tegen Ajax de ommekeer zou inluiden. Dat de voorgaande, veelal povere optredens definitief tot het verleden zouden behoren. Een illusie is het, zoveel werd in Limburg wel duidelijk. De met name voor rust zouteloze vertoning vormde de bevestiging dat de club lang niet zo ver is als door sommigen werd gehoopt.

Illustratief: ook tegen een armetierig Fortuna maakte FC Utrecht nooit aanspraak op de overwinning, aardige kansen voor Taylor Booth, Jens Toornstra en zwakste schakel Zakaria Labyad ten spijt. ,,Er valt heus ook genoeg positiefs te benoemen", zei Jans. ,,Dat we verdedigend weinig hebben weggegeven. Dat we twee duels op rij niet verloren hebben. Maar voetballend doen we gewoon te weinig. In die zin kunnen we meer ontevreden dan tevreden zijn."

Over de geestesgesteldheid van de club is dit seizoen al veel gezegd en geschreven. Nu, na een week waarin de vreugde na Ajax-thuis werd opgevolgd door een wake-up call in Sittard, is de vergelijking makkelijk te vinden. FC Utrecht is de jarige die de ochtend na het feest eerst zijn hoofd stoot aan de kroonluchter, daarna zijn handen openhaalt aan een stukgevallen bierglas en vervolgens struikelt over de achtergebleven sjaal van tante Corrie.

Ontnuchtering. Vooral dat gevoel overheerste na een wedstrijd in Sittard, waarin het vooral aan keeper Vasilis Barkas te danken was dat zijn elftal nog een puntje meepikte. Hij keerde na rust een strafschop van voormalig FC Barcelona-talent Alen Halilovic en behaalde zo, hoe veelzeggend, zijn eerste clean sheet van dit seizoen.

**Wanhopig**

Pijnlijk was het zaterdag om te zien hoe wanhopig Labyad oogde als nummer 10. Nagenoeg alles deed hij fout in Sittard, die in potentie toch behendige aanvaller. Ballen sprongen van zijn voet, passjes kwamen niet aan en de enige kans die hij kreeg - op aangeven van de even ijverige als ongelukkige Othmane Boussaid - strandde in schoonheid. Booth, gewoonlijk een speler voor wie je op het puntje van de sofa gaat zitten? Onzichtbaar in Limburg.

Zoals de later geblesseerd uitgevallen Anthony Descotte evenmin bewees dat hij een spits is die FC Utrecht aan doelpunten gaat helpen. Tenminste zo zorgwekkend voor de club: zij die eerder al hun kans kregen - Mats Seuntjens, Isac Lidberg, Ole Romeny en Victor Jensen - deden het niet bewezen beter.

Feilloos belichamen zij dat wat hun club in heel zijn wezen is: wisselvallig. Of, cynisch gesteld: stabiel wisselvallig. Wie Jans ook kiest uit het riante aanbod aan gelijkwaardige spelers; nooit zal hij écht het gevoel hebben gehad zijn ideale formatie gevonden te hebben. En dat terwijl hij al herhaaldelijk uitsprak dit wel na te streven. Ofwel: zo snel mogelijk een min of meer vast elftal bouwen, waarin de spelers zich hechten aan elkaar.

**Onomstreden**

Morgen, wanneer het bekerduel met RKC wacht, gaat Jans onherroepelijk wéér enkele wijzigingen doorvoeren. Passend bij de huidige status van zijn selectie, waarin die ene onomstreden spits of die ene onomstreden nummer 10 zich vooralsnog verborgen houdt als een mol in zijn zandhoopje.

Dat Jans 'kon leven' met de 0-0 van zaterdag tegen Fortuna was in dat opzicht exemplarisch voor zijn tegen degradatie vechtende groep, die over een kleine week FC Twente ontvangt. Overleven wordt het, in elk geval tot aan de winterstop. Daarvoor hoef je geen voetbalgeleerde te zijn. ,,Het moet beter, ja", erkende Jans. ,,Het is op dit moment niet goed genoeg."

Aansluiting vinden bij de middenmoot, dat is de uitdaging tot de winterstop

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 8, pagina 9

**Graphic**

Othmane Boussaid werkte hard in Sittard, maar was ook ongelukkig in zijn acties.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Kunstwerk in Flevoland wordt afgebroken en weer herbouwd. Kosten: 1 miljoen euro - en de kunstenaar betaalt mee**

de Volkskrant

30 oktober 2023 maandag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** V; Blz. 3

**Length:** 732 words

**Byline:** BART DIRKS

**Highlight:** Het landschapskunstwerk 'Sea Level' in Flevoland wordt afgebroken en helemaal opnieuw opgebouwd. De Amerikaanse minimalistische kunstenaar Richard Serra betaalt daar zelf flink aan mee.

**Body**

Beeldende kunst

Twee betonnen wanden van 200 meter lang en 25 centimeter dik, onderbroken door een gegraven waterloop, liggen diagonaal in landschapspark De Wetering in Zeewolde. De muren staan waterpas in het glooiende gebied. Bij een dijkdoorbraak zou het water precies tot de bovenste rand van de muur komen te staan. Dit landschapskunstwerk Sea Level is gemaakt door de inmiddels 84-jarige kunstenaar Richard Serra. Toen het in december 1996 werd onthuld, noemde de Amerikaan het een 'liefdesverklaring aan het Nederlandse polderlandschap'.

'Als ik in Holland ben, val ik meteen als een blok voor de weidsheid en de ruimte die je er vindt', zei de minimalistische kunstenaar destijds. 'Vooral in de provincie Flevoland kun je kilometers ver kijken zonder dat je wordt gehinderd door obstakels in het landschap. Het lijkt alsof de aarde en de hemel met elkaar vergroeid zijn. Nergens anders in de wereld heb ik een vergelijkbaar landschap gezien.'

Richard Serra is wereldberoemd geworden met imposante kunstwerken van roestkleurig cortenstaal. In museum Voorlinden in Wassenaar kun je door zijn sculpturale doolhof Open Ended (2007-2008) lopen. De zes sierlijk gewelfde stalen platen wegen samen 216 ton en doen denken aan een oceaanstomer. In de woestijn van Qatar plantte hij in 2014 over een afstand van 5 kilometer vier roestplaten van elk 16 meter hoog. In de beeldentuin van Museum Kröller-Müller op de Hoge Veluwe plantte hij in 1971 drie zware platen in de zandhellingen.

Naast Sea Level in Zeewolde voerde Serra slechts drie buitenwerken uit in beton: in Canada een muur die zigzaggend door een akker loopt buiten Toronto (1970) en in Barcelona twee half gebogen muren in een stadspark, omzoomd door flatgebouwen (1984). De betonnen muur in Flevoland is bovendien Serra's grootste landschapskunstwerk in Europa.

Zijn 'liefdesverklaring aan het polderlandschap' heeft in de afgelopen 27 jaar wel behoorlijk wat te lijden gehad. In 2011 hebben de muren van Sea Level een grijze verflaag gekregen, om beschadigingen en graffiti te voorkomen. Inmiddels is die verflaag ook weer verweerd en neemt het stukjes van het onderliggende beton mee. De afgelopen tijd onderzocht de Stichting Land Art Flevoland daarom de mogelijkheden voor herstel.

De stichting gaf de voorkeur aan het vernieuwen van de 'huid' van het beton. 'Met de muur zelf is immers niks mis', zegt Martine van Kampen, curator van Land Art Flevoland. 'Het werk helemaal afbreken en weer herbouwen zou bovendien wel heel erg duur worden. Bovendien leidt de productie van beton tot veel CO2-uitstoot. Herbouw geeft bovendien geen garantie dat het werk na twintig of dertig jaar nog steeds in goede staat zal zijn.'

Toch heeft de gemeente Zeewolde donderdag besloten om Sea Level af te breken en weer helemaal opnieuw op te bouwen. Ook omdat Richard Serra daar zelf de voorkeur aan geeft: hij wil dat het beton het oorspronkelijke, glanzende uiterlijk behoudt. De kosten voor herbouw en onderhoud in de komende twintig jaar zijn bijna 1 miljoen euro. Richard Serra heeft toegezegd zelf 750 duizend euro te betalen. Zeewolde vraagt bij de provincie een subsidie aan van 175 duizend euro - het bedrag dat al door Flevoland was gereserveerd voor een minder ingrijpende renovatie.

Een miljoen euro is 'heel veel geld voor een muurtje', zei wethouder Erik van de Beld tegen Omroep Flevoland. 'Maar als we het kunstwerk nu opnieuw als opdracht zouden geven aan deze kunstenaar, dan betaal je 10 miljoen. Het is een heel beroemd kunstwerk. Als je daar staat, dan ervaar je echt hoe het is om onder de zeespiegel te leven.'

Martine van Kampen van Land Art Flevoland snapt de uiteindelijke keuze van de gemeente om het werk niet te herstellen, maar te herbouwen. 'Die variant heeft immers ook de voorkeur van Richard Serra.' Waarom betaalt de kunstenaar daar zelf zo fors aan mee? 'Dat weet ik ook niet, maar hij is ver in de tachtig en ik denk dat hij toch bezig is om zijn nalatenschap goed achter te laten.'

**EUROPESE FAAM**

**Sea Level werd in december 1996 onthuld, maar Richard Serra had al in 1988 toegezegd een werk te maken in Zeewolde. Het werk zou deel gaan uitmaken van een 7 kilometer lange kunstroute. Zeewolde wilde daarmee serieus wedijveren met bijvoorbeeld de beeldentuin van Kröller-Müller. 'Het moet een project worden van Europese faam', zei toenmalig burgemeester Harm Bruins Slot.**

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 3

**Graphic**

De helft van het landschapskunstwerk Sea Level van Richard Serra in Zeewolde, kort voor de officiële opening in december 1996.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**'Alsof een goede vriend is gestorven'**

AD/Algemeen Dagblad

30 oktober 2023 maandag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Landelijk; Blz. 3

**Length:** 684 words

**Byline:** GUDO TIENHOOVEN

**Highlight:** De plotselinge dood van Matthew Perry (54) maakte afgelopen weekend één ding duidelijk: de culturele impact van de hitserie Friends, waarin Perry het personage Chandler Bing speelde, mag niet worden onderschat.

**Body**

amerikaanse acteur Matthew Perry op 54-jarige leeftijd overleden

Gudo Tienhooven

Rotterdam

'Ik was vanmorgen vroeg op om mijn ochtendshow voor NPO Radio 2 voor te bereiden. Toen ik het nieuws las, was ik er écht even stil van", vertelt de bekende dj Jeroen van Inkel. ,,Ik ben normaal niet zo geneigd dat soort dingen te delen, maar hier maakte ik zelfs mijn vrouw voor wakker. 'Sorry schat, maar weet je wie er is overleden? Chandler!' Ik heb toevallig ook net Matthew Perry's boek gelezen. Die man leek zijn leven eindelijk een beetje op de rails te hebben. Dat maakt het nieuws extra triest."

Van die fictieve vriendengroep was de door Perry gespeelde Chandler Bing de sarcast. Van Inkel: ,,Daarin herkende ik weinig van mezelf, maar onbewust nam ik wel wat van zijn komische trekjes over. Die typische Chandler-lichaamstaal met die intens verbaasde blik en dan die handen in de lucht. Zo van: 'Ik snap er helemaal niks meer van!' Ik betrap mezelf er weleens op dat na te doen."

Matthew Perry, die volgens entertainmentsite TMZ zaterdag een hartstilstand zou hebben gekregen in de jacuzzi van zijn appartement in Los Angeles (iets wat de politie nog niet heeft bevestigd), speelde in verschillende films en series. Maar niets evenaarde het succes van de sitcom (momenteel te zien op streamingdienst HBO MAX) over zes twintigers in New York die in 1994 het levenslicht zag, tien seizoenen duurde en te zien was in zo'n honderd landen.

De afgelopen jaren vertelde Perry openhartig over zijn drank- en drugsverslaving. Tegen een journalist van The New York Times: ,,Ik heb waarschijnlijk iets van 9 miljoen dollar uitgegeven om nuchter te worden." Op het dieptepunt in 2018 was de Amerikaans-Canadese acteur vaker in dan uit het ziekenhuis, met onder meer een longontsteking, twee weken in coma en meer dan een dozijn maagoperaties.

**Onder invloed**

In zijn vorig jaar verschenen boek Friends, lovers and the big terrible thing beschreef hij regels voor zichzelf te hebben opgesteld. Onder invloed van drugs of alcohol op de set van de serie verschijnen, was een no-go. Dat nam niet weg dat hij dagelijks met een flinke kater kwam opdagen. Bovendien had Perry ook de sterke pijnstiller Vicodin ontdekt, waaraan hij eveneens verslaafd raakte. Zo erg, dat hij 55 stuks per dag slikte. Het had tot gevolg dat hij zich weinig kon herinneren van de periodes tussen seizoen drie en seizoen zes.

Dat Perry worstelde met verslavingen was volgens Jörgen Raymann ook te zien in beeld. ,,Dan was hij wat gezet, dan weer heel mager", zegt de presentator en komiek die naar eigen zeggen de gehele serie (bestaande uit maar liefst 236 afleveringen) al een keer of vier zag. ,,Mijn vrouw ontdekte het, ik ging erin mee en mijn oudste dochter kan inmiddels hele monologen opdreunen. Wij kochten een keer die dvd-set en keken er werkelijk elke dag naar. Dat was nog voor 'bingewatching' een begrip werd. Het werden ook echt ónze vrienden."

,,Hoe pathetisch het ook klinkt, vooral voor mensen die niets met Friends hebben, maar het voelt echt alsof een goede vriend is gestorven", meent Qmusic-dj Mattie Valk. ,,Tien jaar lang leefde en groeide je met ze mee. En alles kwam voorbij: verliefdheid, trouwen, kindjes krijgen, verlies. Zelf maak je ook mooie en verdrietige dingen mee. Het was herkenbaar en soms troostend. De serie ging recht je hart in. Deze vrienden waren er áltijd voor je. Het voelde alsof ze zo je huiskamer konden binnenwandelen."

**Anders**

Hoogleraar populaire cultuur Dan Hassler-Forest van de Universiteit Utrecht wijst op het feit dat Friends stamt uit een tijd dat we het medium heel anders tot ons namen. Je kon nog niet op elk gewenst moment kijken, maar moest wekelijks wachten op een nieuwe aflevering. ,,Nu jagen mensen een hele serie er achterelkaar doorheen. Op de ouderwetse manier werd het meer een vast onderdeel van je leven. Ik denk dat mede daardoor het nieuws over Matthew Perry zo hard binnenkomt. Zelf was ik nooit fan. Als ik dat opbiecht, zijn mijn leerlingen helemaal gechoqueerd. Friends behoort blijkbaar ook tot hún dagelijkse Netflix-ontbijt."

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 3

**Graphic**

Friends: Vlnr: Joey, Chandler (Matthew Perry), Rachel en Monica in Friends.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Oud-speler ziet iets moois groeien in Enschede: ‘FC Twente gaat dit seizoen lang bovenin meedoen’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 05:45 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 734 words

**Byline:** Leon ten Voorde

**Body**

FC Twente is na de knappe zege op Feyenoord weer aangehaakt bij de top 3. Wat is er dit seizoen mogelijk voor de ploeg van Joseph Oosting? „Als ze geconcentreerd blijven tegen de kleine ploegen, kunnen ze heel lang meedoen”, verwacht oud-speler en analist Karim El Ahmadi.

Fred Rutten wijst vanuit de sponsorruimte naar achteren, naar het veld en de steile tribunes. Het is de dag na het grote spektakel en de oud-trainer van FC Twente en Feyenoord heeft in De Grolsch Veste een ‘draaidagje’ voor allerlei documentaires voor ESPN. Op de plek waar het 24 uur daarvoor kolkte van emoties, heerst nu serene rust.

De Grolsch Veste heeft bijna een mythische betekenis gekregen. Je kunt het inmiddels een beetje vergelijken met De Kuip

Net De Kuip

„Dit stadion heeft bijna een mythische betekenis gekregen, wat je ondertussen een beetje kunt vergelijken met De Kuip”, zegt Rutten. „Hier worden ook wel eens wedstrijden gespeeld die slecht zijn. Vroeger in Het Diekman werd je dan weggefloten, maar in De Veste worden de spelers constant voortgestuwd en opgezweept. Dat geeft dit stadion iets magisch. Voor FC Twente, maar ook zeker voor de tegenstanders.”

Tekst gaat verder onder de foto

Harde hand

In deze burcht is FC Twente in de competitie al bijna anderhalf jaar ongeslagen. Feyenoord was zondag de 23ste ploeg die De Veste probeerde te verlaten met de volle buit, maar ook de landskampioen kwam niet ongeschonden uit het rode bolwerk waar de Tukkers met harde hand regeren.

Deze ploeg kan alles. Tegen Heracles speelden ze in de eerste helft geweldig combinatievoetbal. Tegen Feyenoord speelden ze heel direct en maakten ze er met succes een vechtwedstrijd van

Onder de indruk

„Er gaan dit seizoen weinig ploegen punten pakken in De Veste”, zo is de overtuiging van Karim El Ahmadi, de oud-speler van onder meer FC Twente en Feyenoord. Met die laatste club pakte hij de landstitel. El Ahmadi was tegen Heracles en tegen Feyenoord de analist voor ESPN. El Ahmadi is onder de indruk van FC Twente. „Deze ploeg kan alles”, vindt hij. „In de eerste helft tegen Heracles speelden ze geweldig combinatievoetbal. Zondag tegen Feyenoord speelden ze weer heel direct en maakten ze er een vechtwedstrijd van. Ook dat kunstje beheersen ze. En ze hebben een trainer (Joseph Oosting, red.) die zijn ploeg telkens uitstekend voorbereid op de tegenstander. Feyenoord had in het begin geen enkel antwoord op de speelwijze van Twente.”

Tekst gaat verder onder de foto

Iedereen verslaan

El Ahmadi is ervan overtuigd dat FC Twente dit seizoen hoge ogen gaat gooien. „Ik denk dat ze langer mee gaan doen om de bovenste plekken dan vorig jaar”, zegt hij. „Als je op dit moment van Feyenoord kunt winnen en bij vlagen Fenerbahçe het heel lastig maakt, dan kun je ook AZ en PSV verslaan. Omdat het niveau daaronder een stuk minder is en er bijna geen subtop meer is, zou het zomaar kunnen dat de titelstrijd wordt beslist in de grote wedstrijden. En Twente heeft bewezen dat ze die kunnen winnen, zeker in Enschede.”

FC Twente is een echt team, maar ze missen nog een type speler als Cerny. Iemand met extra kwaliteit, die vanuit het niets een goal kan maken

De valkuilen

Maar uiteraard zijn er ook nog voldoende valkuilen, beseffen El Ahmadi en Rutten. „FC Twente is echt een heel goed team, maar ze missen een speler als Cerny. Iemand met extra kwaliteit, die vanuit het niets iets kan forceren”, aldus Rutten. El Ahmadi is het met zijn oud-trainer eens. Ook wijst hij op het scorende vermogen van de ploeg. „Gaan Ugalde, Steijn en Vlap voldoende goals maken? Om echt mee te doen voor de prijzen, is dat essentieel.”

Tekst gaat verder onder de foto

Als Twente de concentratie tegen de mindere ploegen vast kan houden, dan kan dit een heel mooi seizoen worden

Verschillende gezichten

El Ahmadi weet ook hoe grillig FC Twente kan zijn. In een week tijd zag hij twee totaal verschillende gezichten. „Als je zo goed en dominant bent als in de eerste helft bij Heracles, dan mag je dat nooit meer weggeven”, zegt hij. „Heracles maakte er net als Twente zondag tegen Feyenoord een vechtwedstrijd van. En daar hadden ze moeite mee, terwijl ze met spelers als Pröpper, Sadilek en Ugalde wel jongens in het elftal hebben die zich daar tegen kunnen wapenen. Het verval was veel te groot en daar moeten ze vanaf. Als Twente de concentratie tegen de mindere ploegen vast kan houden, dan kan dit een heel mooi seizoen worden.”

Bekijk hier onze laatste video’s.

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Dan gaat ineens de arm van Bas Dost omhoog**

AD/Algemeen Dagblad

30 oktober 2023 maandag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Sportwereld; Blz. 5

**Length:** 650 words

**Byline:** NIK KOK

**Highlight:** Bas Dost, Man of the Match van AZ - NEC, zakte in de slotfase van de wedstrijd in elkaar. De spits van de club uit Nijmegen kreeg minutenlang medische bijstand op het veld, waarna hij weer bij kennis kwam.

**Body**

NEC-spits raakt buiten kennis, tot schrik van iedereen op en rond het veld

Als NEC de vijf resterende minuten in de extra tijd zonder kleerscheuren was doorgekomen, zou het de wedstrijd van Bas Dost (34) zijn geworden. Dat werd het nu ook, maar dan om een veel minder plezierige reden. De oud-international deed sportief weer eens van zich spreken. Hij maakte voor rust de bijzonder fraaie openingstreffer en verzorgde de assist bij de verrassende 0-2, waarna AZ in de tweede helft slechts kon terugkomen tot 1-2. Maar toen brak de negentigste minuut aan en zakte Dost plots ineen in de middencirkel.

AZ-speler David Møller Wolfe had de ernst van de situatie het snelst door. De Noorse verdediger gebaarde direct naar de kant, waarna medische assistentie werd verleend. Het plotseling muisstille stadion zag de spelers van NEC en AZ gebroederlijk bij elkaar staan, grote plastic doeken vasthoudend om het publiek het zicht te ontnemen. Direct gingen de gedachten uit naar RKC-keeper Etienne Vaessen, die eind september neerging in het duel met Ajax na een botsing met spits Brian Brobbey. Hij werd op het veld gereanimeerd. Ook bij Vaessen kwam de medische verzorging snel op gang en ook bij hem stonden de spelers van beide ploegen dicht bij elkaar rond de plek des onheils. Gisteren nog kwam RKC-directeur Frank van Mosselveld met goed nieuws over de doelman. Vaessen wordt binnen afzienbare tijd terug verwacht.

In de catacomben van het AZ-stadion voerde NEC-directeur Wilco van Schaik emotioneel het woord namens zijn club. Even eerder had de spits, terwijl hij per brancard werd afgevoerd, zijn arm omhooggestoken naar het opgelucht applaudisserende publiek.

,,Het is voor iedereen heel erg schrikken geweest'', zei Van Schaik, die zich samen met technisch directeur Carlos Aalbers en AZ-directeur Robert Eenhoorn naar de kleedkamer van NEC had gespoed. ,,Ik moet de complimenten geven aan de medische mensen van NEC en AZ. Zij hebben heel snel en goed gehandeld. Ik denk dat we het hier in Nederland goed voor elkaar hebben op dit gebied. De defibrillator kwam meteen tevoorschijn en ook het medisch team van AZ handelde razendsnel. We zijn hier goed op ingesteld. De snelheid van handelen redt mensenlevens.''

**Veel indruk**

Het meest aangrijpende vond Van Schaik het moment in de kleedkamer. ,,Ik heb Bas net even in de ogen gekeken. Hij ging rechtop zitten toen zijn vader erbij kwam. Hij wilde daarna ook nog wat zeggen tegen de jongens in de kleedkamer. Dat was een emotioneel moment, het heeft op ons allemaal veel indruk gemaakt. Er staat veel spanning op zo'n wedstrijd, het zijn allemaal jonge jongens, we hebben een jonge trainer en dan gebeurt er dit.''

Hij kon niet verder ingaan op medische vragen. Dost was kort voordat hij in elkaar zakte nog naar de kant gegaan voor een blessurebehandeling aan zijn schouder. ,,Maar of dat er iets mee te maken heeft gehad, kan ik nu niet zeggen'', aldus Van Schaik.

Ook bij AZ waren ze ontdaan en ze begrepen volkomen dat de wedstrijd waarin de thuisploeg op jacht was naar de gelijkmaker, definitief werd gestaakt. ,,Ik volgde in eerste instantie de wedstrijd, maar zag al snel dat het mis was'', zei AZ-trainer Pascal Jansen. ,,Het was mooi om te zien hoe de beide spelersgroepen elkaar beschermden. Rogier (Meijer, de trainer van NEC, red.) en ik hebben even contact gehad, waarna we er al snel uitkwamen dat er niet meer gespeeld ging worden. Maar dat is niet het belangrijkste. Dat is dat het snel weer goed gaat komen met Bas.''

Later op de avond verspreidde NEC een foto van Dost via de sociale media. De spits liet weten: 'Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen, was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!'

Wanneer het duel wordt uitgespeeld, was gisteravond nog niet duidelijk.

Complimenten aan de medische mensen van NEC en AZ

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 5

**Graphic**

Spelers van AZ en NEC vrezen aanvankelijk het ergste.

Bas Dost juicht nadat hij NEC op voorsprong heeft gezet.

Dost vanuit het ziekenhuis: 'Het gaat goed met me.'

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**SP Lochem 35+4 en Witkampers 35+1 eindigen op gelijke hoogte**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 05:12 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 74 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

SP Lochem 35+4 en Witkampers 35+1 hebben de buit gedeeld in de wedstrijd tussen beide teams in de 1e klasse. De eindstand was 1-1.

Witkampers speelt de eerstvolgende wedstrijd op vrijdag 27 oktober om 19.30 uur thuis tegen SP Lochem op Sportpark De Elze.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**SP Lochem VR1 lijdt een 1-2 nederlaag thuis tegen SC Klarenbeek VR2**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 05:14 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 98 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

SP Lochem VR1 heeft zaterdag met één doelpunt verschil verloren in de thuiswedstrijd tegen SC Klarenbeek VR2. Het team werd met 1-2 verslagen in de 4e klasse.

Met 9 punten staat SP Lochem op de tweede plaats, terwijl SC Klarenbeek met 9 punten op de derde plek staat. SP Lochem speelt de eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 4 november om 15.00 uur op bezoek bij SVO DCS/OBW op Sportpark Hengelder.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**SP Lochem 35+4 verliest met één doelpunt verschil van Witkampers 35+3**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 05:13 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 73 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

De wedstrijd in de 1e klasse tegen Witkampers 35+3 is vrijdag geëindigd in een nederlaag voor SP Lochem 35+4 : 0-1.

SP Lochem speelt de eerstvolgende wedstrijd op vrijdag 27 oktober om 19.30 uur op bezoek bij Klein Dochteren op Sportpark De Elze.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Klein Dochteren 35+1 en SP Lochem 35+4 komen niet tot scoren**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 05:12 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 74 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

De wedstrijd tussen Klein Dochteren 35+1 en SP Lochem 35+4 vrijdag is onbeslist geëindigd. In het duel in de 1e klasse werd niet gescoord: 0-0.

Witkampers is vrijdag 27 oktober om 20.00 uur op Sportpark De Elze de volgende tegenstander voor SP Lochem.

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

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**West-Vlaamse muziek van Wannes Cappelle op het Drentse platteland: ‘Liefde voor het dialect is herkenbaar’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 06:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 781 words

**Byline:** Daphne ten Klooster

**Body**

De Vegafabriek in Kolderveen is zaterdag het toneel van het laatste optreden tijdens de solotour van de Vlaamse artiest Wannes Cappelle, voorman van Het Zesde Metaal. Zijn West-Vlaamse teksten zijn voor Nederlands publiek lang niet altijd te verstaan, maar dikwijls wel te begrijpen. Zeker voor wie zelf een dialect spreekt, kan een bepaalde verwantschap bestaan.

Het optreden van Wannes Cappelle, in de voormalige zuivelfabriek nabij Meppel, is het enige noordelijke optreden van de tour en ook de afsluiter van het eerste lustrumjaar van de Vegafabriek. Bort Hartog, naast initiatiefnemer en programmeur ook bewoner van de Vegafabriek, geeft aan dat niet alle uitgenodigde artiesten in het dialect zingen. Eerder dit jaar verwelkomde de voormalige fabriek artiesten als Ruben Block, Roosbeef en Remy van Kesteren. Maar ook Marlene Bakker, die met haar Groningse teksten een gevoelige snaar raakte.

Zo’n oertaal kan een bepaalde emotie raken en dat komt wel aan

,,Als je zingt in het dialect, heeft dat een bepaalde diepgang”, zegt Hartog erover. ,,Het kan iets losmaken, al begrijp je het niet. Zo’n oertaal kan een bepaalde emotie raken en dat komt wel aan.”

Meevoelen

Ook Cappelle merkt het tijdens zijn optredens. ,,Al versta je maar de helft, je weet waar het over gaat”, zegt hij. ,,Als ik naar Nederlandse dialectmuziek luister, begrijp ik ook niet alles. Dat belet niet dat je kunt meevoelen met de emotie. Ook is de liefde voor dialect herkenbaar, denk ik. Het is toch de taal waarmee je bent opgegroeid. Als je dan Algemeen Beschaafd Nederlands moet spreken, zit er een bepaalde rem op.”

Zijn favoriete Nederlandse dialectartiesten? Hij noemt de Zeeuwse Broeder Dieleman, met wie hij al eens een plaat opnam, Brabander Gerard van Maasakkers en de Fries-Groningse Meindert Talma. ,,Al zingt hij misschien meer in een sappig accent.”

Underdog

De optredens van zijn solotour zijn kleiner en intiemer dan de avonden die hij met Het Zesde Metaal verzorgt. Cappelle: ,,Op een festival of poppodium is het meer een show. Het is tien jaar geleden sinds mijn laatste solotour, het is er een beetje bij ingeschoten. Maar ik wilde dit graag doen, want ik miste dat contact met het publiek.”

Ik ben begonnen als underdog, omdat ik in het West-Vlaams zong

Het Zesde Metaal is niet meer weg te denken uit het Vlaamse muzieklandschap, zeker sinds het nummer Ploegsteert over wielrenner Frank Vandenbroucke. In Nederland zijn ze minder bekend. ,,Maar ik vind het altijd leuk naar Nederland te komen. Ik ben begonnen als underdog, omdat ik in het West-Vlaams zong. Jarenlang kreeg ik te horen dat ‘we al een Flip Kowlier hebben’. Hij is heel populair en zingt ook in het West-Vlaams.”

Inmiddels is Cappelle bij de zuiderburen die underdogpositie ontgroeid. In de Belgische variant van de Top 2000 staat Het Zesde Metaal steevast in de top 3. ,,Terwijl de underdogpositie mij juist past. En in Nederland heb ik die nog. Vaak is het publiek nog veel afwachtender. In Rotterdam was het hele theater uitverkocht, in Heerlen kwam slechts vijftien man. Allebei heel leuk.”

Verlies

Cappelle is niet helemaal alleen, cellist Frank Grapperhaus vergezelt hem. Zelf speelt hij gitaar en piano. ,,De solo-setting maakt dat ik bepaalde nummers die we eigenlijk nooit live spelen, nu wel kan spelen. Die pasten soms niet in een set of waren te rustig.”

De intieme setting zal hij ook creëren in de Vegafabriek. Hartog: ,,Luister bijvoorbeeld eens naar Het Langste Jaar. Ik versta lang niet alles, maar de tragiek van het verlies komt er duidelijk in naar voren.”

We kregen te horen dat onze toetsenist Tom Pintens ongeneeslijk ziek was. Dat was heftig nieuws

En verlies hebben Cappelle en Het Zesde Metaal te verwerken: ,,Ik had de solotour al gepland, toen we te horen kregen dat onze toetsenist Tom Pintens ongeneeslijk ziek was. Dat was heftig nieuws. Je blijft heel lang hopen dat het zo’n vaart niet zal lopen, dat het toch goed komt. Uiteindelijk besloten we eerst nog een plaat op te nemen met de band. We hebben tegen de klok in het album opgenomen.”

Hij zag Pintens voor het laatst in de studio. De toetsenist overleed afgelopen zomer. ,,Tot het einde ging hij door voor de muziek. Het resultaat is een album waar we heel blij mee zijn. We zijn nu op zoek naar een vijfde man. Er zijn wat mensen langs geweest, maar je voelt aan alles: het is niet hetzelfde.” Sinds 2012 bestond Het Zesde Metaal uit dezelfde muzikanten. ,,We hadden aan een half woord genoeg.”

Alles prijsgeven, doet hij nog niet, het nieuwe album komt pas in januari uit. ,,Ik speel een paar nieuwe liedjes. Ook heb ik een aantal partijen van Tom op de piano uitgezocht. Ik voel veel dankbaarheid dat op die manier de herinnering voortleeft.”

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**John van ’t Schip moet Ajax weer op koers brengen: ‘Mijn vrouw heeft hier van bovenaf een rol in gehad’**

Trouw.nl

30 oktober 2023 maandag 03:12 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 757 words

**Byline:** John Graat

**Body**

Nu de club op een historisch dieptepunt is beland, keert John van ’t Schip na een zware periode in zijn leven terug bij Ajax. Zijn ambitie: vijfde worden.

Voor haar overlijden op 10 oktober sprak John van ’t Schip met zijn vrouw Daniëlle over zijn terugkeer bij Ajax. Hij zou per 1 november gaan toetreden tot het technische hart van de club. “Mijn lieve vrouw zei: ‘John, dit zijn kansen in je leven die je moet pakken, het is goed voor jou om je ergens volledig voor te geven’. Anders zit ik ook maar thuis. Word ik daar beter van? Daar heb ik met haar heel bewust over gesproken. Het was haar vurige wens dat ik ook weer aan de slag ging als trainer”, vertelde Van ’t Schip maandag in een gesprek met journalisten.

Hij was begin vorige week in Griekenland met zijn twee kinderen om even tot rust te komen na alle ‘perikelen’ en de uitvaart toen hij een telefoontje kreeg van Jan van Halst. Die is tijdelijk algemeen directeur van Ajax. De vraag was simpel: wilde Van ’t Schip de vertrokken Maurice Steijn tot het einde van het seizoen opvolgen? Hedwiges Maduro zou de honneurs een weekje waarnemen.

Ajax leed zondag vijfde verlies op rij

Van ’t Schip hoefde niet lang na te denken. “Ajax is mijn club, de club die mij groot heeft gemaakt en waar ik veel aan te danken heb. Wat er nu gebeurt, doet mij pijn. En dan kan ik wel aan de zijkant blijven roepen, maar als je de mogelijkheid hebt om daadwerkelijk te helpen, dan doe ik dat”, vertelde hij op zijn eerste werkdag. “Mijn vrouw krijgt dit helaas niet meer mee, maar ik denk dat ze van bovenaf hier nog wel een rol in gehad heeft. Daar geloof ik graag in.” Daniëlle van ’t Schip (55) overleed na een lang ziekbed aan de gevolgen van endeldarmkanker.

Ajax zakte zondag naar de laatste plaats in de eredivisie door een 5-2 nederlaag bij PSV, het vijfde verlies op rij. Van ’t Schip wil eerst vooral ‘duidelijkheid’ scheppen naar de spelers toe. Dat ontbreekt er nu aan. “Ik wil ook het plezier terugbrengen, hoe moeilijk dat in deze fase ook is. Met plezier en vertrouwen gaan alle dingen gemakkelijker. Het is logisch dat dat er nu niet is. De spelers kregen de ene klap na de andere. De druk op hen is enorm, van de fans, de pers, de situatie thuis.”

Op het trainingsveld en daarbuiten in gesprekken gaat hij met die zwaar bekritiseerde spelers aan de slag. Hij besprak de situatie ook met Louis van Gaal, tijdelijk adviseur van de directie en de raad van commissarissen. Van Gaal is een pleitbezorger geworden van een ander spelsysteem (5-3-2) dan de Ajax-huisstijl (4-3-3) maar Van ’t Schip wilde nog niet zeggen of hij dat nu ook overweegt.

Aanvallend, verzorgd en dominant voetbal

“Van Gaal heeft ook gezegd dat ik dicht bij mijn eigen gevoel moet blijven, bij mijn eigen visie. Als we denken iets te moeten veranderen, dan zullen we dat doen.”

Wat zijn visie is? “Dat is hoe ik ben grootgebracht. Ik hou van aanvallend, verzorgd en dominant voetbal. Maar het moet wel realistisch zijn. Soms kan het niet. Dan zul je je moeten aanpassen. Dat heb ik in mijn trainerscarrière ook wel geleerd.” De oud-international was na zijn loopbaan (337 wedstrijden voor Ajax) onder meer vijf jaar assistent van Marco van Basten bij het Nederlands elftal en Ajax en stond als coach op eigen benen in Australië, Mexico, bij PEC Zwolle en als bondscoach in Griekenland.

Bij Ajax treft hij nu een onevenwichtige en mentaal broze selectie aan die gewoon te weinig kwaliteit voor de Nederlandse top lijkt te hebben. “Dat is wel zo, maar als bepaalde zaken voor spelers onduidelijk zijn kun je hun kwaliteit ook niet ontdekken.” Hij gaf geen bevestigend antwoord op de vraag of Steven Bergwijn wel aanvoerder blijft. “Iedereen moet zijn plek weer verdienen. Ook hierin moeten we realistisch zijn. Er lopen in deze groep ook niet heel veel aanvoerders rond.”

Vooral aan leiderschap en ervaring heeft het huidige Ajax een chronisch gebrek, erkende Van ’t Schip. In het winterse transferwindow zal de club daar ook vooral de versterkingen in zoeken. Ondertussen moet Ajax vol aan de bak, om snel van de laatste plaats af te komen, met als start de wedstrijd tegen FC Volendam donderdag in de Johan Cruijff Arena. “We moeten eerst zorgen dat we richting de vijfde plek gaan. De top-vier is dit seizoen te ver weg. We zijn ambitieus maar ook realistisch.”

Lees ook:

Als bij toverslag verkeert hekkensluiter Ajax ook bij PSV in staat van ontbinding: 5-2

Het dramatische spel van koploper PSV verbloemde in de eerste helft de diepe problemen van Ajax. Het verloor in Eindhoven met 5-2 en staat nu laatste in de eredivisie.

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**In het weekend van de verrassingen tekent Tim Prins voor de grootste**

de Volkskrant

30 oktober 2023 maandag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Sport; Blz. 6, 7

**Length:** 770 words

**Byline:** LISETTE VAN DER GEEST

**Highlight:** Tim Prins is de grootste verrassing van het weekend, met zijn winst op de 1.000 meter versloeg de jonge schaatser wereldtoppers en verbaast hij zichzelf. 'Dit had ik echt bij lange na niet aan zien komen.'

**Body**

Opening schaatsseizoen

Soms wordt de spot met hem gedreven door ploeggenoten. Of, in de woorden van Tim Prins: 'Ze hebben er weleens de gein mee.' In maart kwam hij bij Reggeborgh, sinds die tijd lag hij meermaals 'kotsend' in de berm. Getroffen door bewijsdrang. De schaatser kan zich zo opladen voor tijdritten op de fiets dat hij zelfs zijn eten niet binnenhoudt. Na zijn winst op de 1.000 meter klinkt het gekscherend: 'Misschien dat zij nu denken: dat moeten wij ook doen.'

Prins (20) is de grootste verrassing in een weekend dat toch al bol stond van verrassingen. Drie dagen lang mengden nieuwe namen zich op het wereldbekerkwalificatietoernooi tussen of voor de gevestigde orde. Maar geen afstand zo opvallend als de 1.000 meter.

'Serieuze mannen', noemt Prins de schaatsers die achter hem in de einduitslag staan. Olympisch kampioen Thomas Krol komt tekort. Hetzelfde geldt voor Wesly Dijs. Een valpartij met een ontwrichte schouder kost Kai Verbij zijn kans op een startbewijs. Alleen Kjeld Nuis is een bekende wereldtopper in het rijtje van vijf mannen die zich plaatsen voor de eerste serie wereldbekerwedstrijden. Van alle nieuwkomers dit weekend is Prins de enige die afsluit met de winst, in 1.07,97.

Vraag hem niet naar het avontuur dat voor hem ligt. Naar Japan en China, de landen die het schaatscircuit komende maand eerst aandoet. Dan stamelt Prins even, deze zondagmiddag in Thialf, om uiteindelijk te verzuchten: 'Dat weet ik echt niet. Ja, eh, het is tien minuten nadat ik iets gereden heb dat ik nooit had verwacht.'

**Gevestigde orde**

Toen hij aanhaakte bij een van de grootste schaatsploegen van Nederland nam hij zich voor: uiteindelijk wil ik de gevestigde orde verslaan. Ik wil zo snel mogelijk laten zien dat ik ertussen hoor. Tussen de mannen, die ruim tien jaar ouder zijn, voor wie hij, 'jonge hond die probeert mee te doen', respect heeft. Mannen die meededen aan de Olympische Spelen, of die, zoals ploeggenoot Nuis, zelfs meerdere olympische titels wonnen. 'En ik.., ja, het hoogste wat ik haalde is rijden op een WK junioren.'

Maar dat het al zo snel zou gebeuren, had Prins niet verwacht. Sterker nog, in tegenstelling tot het gros van zijn teamgenoten moest hij zich nog voor het kwalificatietoernooi plaatsen op de Holland Cup in Deventer. 'Ik kan wel stoer gaan zeggen dat ik wist dat dit erin zat. Ik wist dat ik een van de outsiders zou kunnen zijn, maar dit had ik echt bij lange na niet aan zien komen.'

Hij groeide op in Joure, ging schaatsen rond zijn 5de op natuurijs en kreeg als 16-jarige dispensatie om bij belangrijke seniorentoernooien mee te rijden in Thialf. Hij werd vervolgens wereldkampioen bij de junioren. Maar een jaar geleden stokte zijn opmars, wat hem zwaar viel. 'Dat is een ramp. Je hebt het gevoel dat het er wel in zit, maar het komt er niet uit. Maar ik heb er wel veel van geleerd. Uiteindelijk denk ik dat dit er mede voor zorgde dat ik nu dit niveau heb. Samen met het werken met de staf bij Reggeborgh en met wereldtoppers als teamgenoten.'

**Avondje uit**

Prins is al jaren serieus. Leefde al ruim voor zijn 18de als topsporter en gunde zichzelf vroeger nooit een avondje uit. Hij lijkt qua karakter op zijn coach Gerard van Velde, denkt Prins. Al is Van Velde al jaren gestopt als schaatser, nog steeds wil hij graag hard, merkt de jonge schaatser. 'We vinden het supermooi om twee uur lang onszelf helemaal naar de kloten te fietsen. En ik kan me menig ritje herinneren waarin hij een duurtraining verstoorde door een bordjessprint of te gaan demarreren. Supermooi, toch?'

Dat zit ook in zijn karakter, weet Prins nu. 'Maar voor mij is het juist zaak dat niet te gaan doen. Nu weet ik dat het een van mijn valkuilen was vorig jaar. Ik ging altijd maar maximaal en wilde elke training alles geven. Uiteindelijk had ik geen energie meer tijdens races, was ik veel ziek en had ik testwaardes die ver teruggezakt waren.'

Van Velde gaf hem bij zijn toetreding tot Reggeborgh een opdracht mee: eerst even rustig aan doen. 'Werd ik tijdens fietsritjes ingehaald door oude vrouwtjes op de elektrische fiets.' Dat was soms frustrerend. 'Maar puntje bij paaltje is dat het allemaal waard geweest.'

Nu kijkt hij de kunst af bij mannen als Nuis - 'een absolute ster in het doseren van trainingen'. En houdt hij zich rustig als er een plaatsnaambord aankomt tijdens een fietstraining. Geen sprintje om een bordje meer voor hem.

Al ruim voor zijn 18de leefde hij als topsporter en gunde zichzelf nooit een avondje uit

Toen hij aanhaakte bij Reggeborgh nam Prins zich voor: uiteindelijk wil ik de gevestigde orde verslaan

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 6, pagina 7

**Graphic**

Irene Schouten maakte grote indruk.

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Doelpuntloos gelijkspel tussen Klein Dochteren 35+1 en SP Lochem 35+4 op Sportpark De Elze**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 05:11 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 84 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

Geen van beide teams is erin geslaagd het doel te vinden in de wedstrijd tussen thuisploeg Klein Dochteren 35+1 en SP Lochem 35+4 in de 1e klasse vrijdag. Het duel eindigde in 0-0.

Klein Dochteren speelt de eerstvolgende wedstrijd op vrijdag 27 oktober om 20.00 uur op bezoek bij SP Lochem op Sportpark De Elze.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Dolf (84) verdween van de radar tijdens vakantie, bleek opgepakt en stierf in cel: ‘Tot ooit, opa’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 05:00 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 991 words

**Byline:** Amy van den Berg

**Body**

Het zal je maar gebeuren: dat je hoogbejaarde vader plotseling van de radar verdwijnt tijdens een vakantie in Zuid-Afrika. En dat na een wekenlange zoektocht blijkt dat hij is opgepakt met drugs in zijn koffer, in een cel is beland én overleden. Het gecremeerde lichaam van Dolf (84) is nu eindelijk terug in Nederland, bij zijn zoon Berni. Dit weekend kon hij écht afscheid nemen van de man die iedereen met zoveel vragen achterliet. ,,Het is moeilijk.”

Het was een telefoontje van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat hun leven eind augustus helemaal op zijn kop zette: ,,Uw vader is overleden.” Dood gevonden in een badkamer van de Goodwood-gevangenis in Kaapstad. Het nieuws dat de hoogbejaarde Dolf überhaupt in die gevangenis zat, hadden ze nog niet eens kunnen bevatten. Maar dat hij daar nu ook nog plotseling was overleden? Op díe plek? Had hij, die sociale man, die zich zijn hele leven voor goede doelen had ingezet, de laatste maanden van zijn leven in een cel doorgebracht in het buitenland? Hóe dan?! Wát is er gebeurd?

Wat ze weten, is dat ze op 18 mei dit jaar voor het laatst contact hadden met Dolf. Hij stuurde toen vanuit Zuid-Afrika nog een berichtje naar zijn zoon Berni dat hij snel het vliegtuig naar Frankrijk zou nemen. ,,En dan zou hij naar huis komen. Maar na dat bericht hebben we niks meer van hem vernomen.” Berni was nog niet direct bezorgd toen hij even niks hoorde. Dat gebeurde wel vaker. Maar toen het ongebruikelijk lang stil bleef - appjes niet aankwamen, telefoontjes onbeantwoord bleven - begon hij een zoektocht.

Hij schaamde zich

Zo kwam hij er na weken tot zijn grote verbazing achter dat zijn vader was aangehouden op 22 mei, in Zuid-Afrika. En in een cel was beland. Dolf was op het vliegveld gesnapt met drugs in zijn koffer. De reden dat Berni niet eerder was geïnformeerd, was omdat zijn vader niet wilde dat zijn zoon het zou weten: ,,Hij schaamde zich, hoorde ik.”

De tekst gaat door na de foto.

Dolf moest voor de rechter verschijnen en hoe dat is afgelopen, weet Berni nog steeds niet. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken lukte het niet informatie hierover te verkrijgen. Maar enkele dagen na de rechtszaak lag Dolf dood op de grond in de gevangenis.

Sindsdien zit Berni niet alleen met zijn verdriet, maar vooral met een hoop vragen. ,,We weten niet wat het verhaal is achter die drugs in zijn koffer. Of hij erin geluisd is of niet. Mijn vader heeft geen crimineel verleden, geen strafblad. We zouden hem nooit zo hebben ingeschat.”

We zitten met zoveel vragen, opa. En zoveel verdriet

Het zijn vragen waarop waarschijnlijk nooit meer een echt antwoord komt. Zijn as, een bijbel die Dolf bij zich droeg in zijn cel en zijn kleding. Dát is alles waar Berni, zijn vrouw Kitty en hun kinderen het mee moeten doen. Maar dat is al meer dan ze dachten te krijgen. Het was namelijk nog maar de vraag of ze het lichaam van Dolf terug konden halen naar Nederland. Dat ging namelijk behoorlijk in de papieren lopen. Geld dat ze niet hadden.

De tekst gaat door na de foto.

Dankzij een inzamelingsactie lukte het toch: Dolf werd in Zuid-Afrika gecremeerd, zijn as kwam naar Nieuw-Lekkerland. En Berni en zijn familie konden wel huilen van geluk. Want nu was er toch een mogelijkheid om een beetje afscheid te nemen. ,,Iedereen verdient een waardig afscheid. Zeker hij.”

Dat gebeurde dit weekend, in de kerk. Tientallen mensen verzamelden daar zich om herinneringen op te halen. Rondom een tafel met daarop een klein kistje met Dolf zijn as er in. Een brandend kaarsje en een foto.

Een dominee las stukken voor uit de bijbel die Dolf de laatste maanden in zijn cel gebruikte. En dan vooral stukken die Dolf zelf had gemarkeerd. Het ging over dat God écht zag wie hij was als mens. En zo kwam het publiek in de kerk toch nog een beetje dichterbij de gedachten van Dolf in de laatste maanden van zijn leven. Die ongetwijfeld eenzaam moeten zijn geweest.

Dan zeggen ze: als je de waarheid uitvindt, ben je er dan blij mee?

Er werden toespraken gehouden, liedjes gezongen door leden van de Papoea-gemeenschap - waar Dolf ook onderdeel van was. In de Indonesische taal. Iedereen ging staan toen het volkslied werd gedraaid. Maar het lied One Word van Anouk sloeg misschien nog wel het meest de spijker op zijn kop: And I don’t know why, why you’re gone, now you’re gone. No beautiful goodbye, you will never leave my mind.

De tekst gaat door na de foto.

Hoe verwerk je een dood die door zoveel raadsels is omgeven? ,,Het is een bewogen tijd geweest”, zegt Berni. ,,We weten niks. Daar moeten we mee leren leven. En proberen het desondanks een plekje te geven. Ik krijg daarvoor ook psychische hulp. Dan zeggen ze: als je de waarheid uitvindt, ben je er dan blij mee? Je krijgt hem er niet mee terug. En dat is ook zo. Daar houd ik me maar aan vast. En ik probeer te denken aan de mooie dingen die hij bracht.”

En die mooie dingen waren er genoeg, bleek tijdens de herdenkingsdienst. Dolf heeft zich zijn leven lang ingezet voor ‘zijn volk’: de Papoea’s. Hij richtte er ook een stichting voor op in Nederland en dong met die stichting in 2016 mee naar de NRC Charity Awards. ,,Hij was altijd actief voor anderen. Zette zich in voor de PvdA, de vakbond, zat in het bestuur voor een lokale voetbalvereniging.”

‘Tot ooit’

Ook voor zijn familie was hij goed. Al kon hij de dood van zijn jonge zoon (de broer van Berni) nooit goed verwerken, en werd het contact met Berni daardoor wat stroever. Maar van elk samenzijn genoten ze. ,,Het was altijd gezellig, avondjes met de sjoelbak erbij.” Na een veelbewogen leven heeft Dolf nu eindelijk rust. Nu zijn familie nog: ,,We zitten met zoveel vragen, opa. En zoveel verdriet. Jij bent weg, maar alle herinneringen blijven bij ons”, sprak zijn kleindochter. ,,Tot ooit.”

Reageren? Brieven kunnen naaronze 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 31, 2023

**End of Document**



**ST FC Ria/Sp Susteren JO17-1 wint wedstrijd tegen DES Swalmen JO17-1**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 05:29 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 98 words

**Byline:** Automatisch bericht

**Body**

ST FC Ria/Sp Susteren JO17-1 is zaterdag in de thuiswedstrijd tegen DES Swalmen JO17-1 in de 2e klasse (2e fase) sterker uit de hoek gekomen. DES Swalmen kon een 6-0 achterstand bij de rust niet meer goedmaken in de tweede helft. FC RIA won het duel met 8-5.

Volgende tegenstander voor FC RIA is SVC 2000. De teams spelen tegen elkaar op zaterdag 4 november om 14.00 uur op Sportpark de Wijher.

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Bas Dost stond erop om ploeggenoten toe te spreken; In elkaar gezakte NEC-spits na geruststellende woorden naar ziekenhuis**

De Telegraaf

30 oktober 2023 maandag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** SPORT; Blz. 6

**Length:** 824 words

**Body**

In elkaar gezakte NEC-spits na geruststellende woorden naar ziekenhuis

ALKMAAR - De taferelen die zich zondagavond op het veld van het AFAS Stadion afspeelden, deden denken aan de paniek die een maand geleden in Waalwijk uitbrak tijdens RKC-Ajax. Toen was het RKC-doelman Etienne Vaessen die na een botsing met Ajacied Brian Brobbey gereanimeerd moest worden. Ditmaal was Bas Dost (34) die in de slotfase van AZ-NEC zomaar in elkaar zakte, hetzelfde lot beschoren. Hij had nota bene nog een schilderachtig doelpunt gemaakt.

Het herkennen van het moment, het besef dat er iets lelijks mis was met Bas Dost, het leek in een split second te zijn gebeurd. Voordat de meeste mensen van de ruim 18.500 toeschouwers doorhadden wat er aan de hand was, renden de medische staven van NEC en AZ al het veld op en werd er een scherm rond Dost opgezet. De eveneens toegesnelde spelers vormden een halve cirkel, daar waar het scherm niet was.

De snelheid van handelen, de gebeurtenissen ook met Vaessen en langer geleden Abdelhak Nouri, Daley Blind en Christian Eriksen, zullen de spoedbehandeling van Dost op het veld uiteindelijk aanzienlijk hebben geholpen. Dat vermoedt Wilco van Schaik een half uur na de wedstrijd, die in de 90e minuut bij een 1-2 stand werd gestaakt en niet meer zou worden hervat, eveneens. ,,De protocollen zijn meteen toegepast en ik denk dat dit er mede voor heeft gezorgd dat hij zijn vuist weer kon ballen", doelt de algemeen directeur van NEC op het moment dat Dost per brancard van het veld werd gedragen en alles en iedereen met de uitgestoken vuist gerust wilde stellen. Hij was zichtbaar geëmotioneerd, Van Schaik.

De directeur van NEC had boven in het stadion (in de bestuurskamer van AZ, red.) gelijk door dat er iets niet goed was met Dost, vertelt hij met horten en stoten. ,,Ik zag het gebeuren en zei tegen Carlos Aalbers (de 'td' van NEC, red.): 'We gaan naar beneden'. Robert Eenhoorn, mijn collega van AZ, rende mee en heeft ons naar beneden geloodst."

Een paar minuten eerder had Dost ook al op de grond gelegen. Ook toen werd hij behandeld. Of de twee voorvallen eventueel verband met elkaar houden? ,,Daar hadden wij het net ook al over", vervolgt Van Schaik. ,,Ik heb het tot stand komen van die blessure niet gezien. Hij had last van zijn linkerschouder, maar dat moet nu verder onderzocht worden."

Eenmaal beneden langs het veld is de spanning over wat er met Dost exact aan de hand is, ondraaglijk. ,,We kregen daar niet precies alles van mee", aldus de algemeen directeur. ,,En je wilt het proces dat daar gaande is niet verstoren. Toen hebben we aan scheidsrechter Jeroen Manschot gevraagd of hij even kon kijken of er beweging was en dat was gelukkig het geval.

,,Hij vertelde dat Bas weer bij was en dat was voor ons het belangrijkste. De opluchting bij iedereen was enorm. Toen is er via de speaker ook gelijk gevraagd of zijn vader, die aanwezig was, naar beneden wilde komen? Hij heeft de rest van de familie kunnen inlichten. Of hij is gereanimeerd? Daar wil ik niet te veel over zeggen. Maar hij is even weggeweest en ze hebben hem weer bijgebracht." Navraag leert dat een defibrillator in ieder geval ter plekke was.

Terwijl een opgetrommelde ambulance bij de uitgang van het stadion al wacht om Dost met spoed naar het ziekenhuis te vervoeren, staat de spits erop een kort bezoekje aan de gasten-kleedkamer te brengen. Van Schaik, met een brok in zijn keel: ,,Hij wilde nog even wat tegen de jongens zeggen. Dat maakte veel indruk op iedereen. Op de staf, op de jongens. Het was muisstil in de kleedkamer. Iedereen was enorm geschrokken. Dit is heftig voor iedereen, je ziet héél veel emotie. Dan is het wel heel fijn dat Bas nog even op een ongelooflijk positieve manier de groep toespreekt. Dat zegt heel veel over de mens Bas Dost. Dát gaf ons allemaal een heel goed gevoel."

Hoe het nu verder gaat met Dost? ,,Dat moet natuurlijk in het ziekenhuis blijken. Maar hij was niet alleen 'bij', de dokters zeiden dat hij 'goed bij' was. Hij heeft contact gehad met zijn vrouw. Hij is in het ziekenhuis in goede handen, laten we hopen dat alles goedkomt."

Van Schaik benadrukt dan nog maar eens ten overvloede 'dat onze medische staf en die van AZ hebben heel goed werk hebben verricht op het moment dat het moest'.

Net als het duel RKC-Ajax zou de wedstrijd in Alkmaar definitief worden gestaakt, uit piëteit met Dost, de spelers en de begeleidingsteams. Het publiek, zowel dat van NEC als AZ, had daar het volste begrip voor. Zij scandeerden massaal en gebroederlijk de naam van de spits, die in de 89 minuten en 45 seconden dat er was gevoetbald, de speaker had net de extra tijd van minstens vijf minuten aangegeven, met een magistrale treffer en een bekeken assist de man van de wedstrijd was geweest. Maar dat was vanaf het moment dat Dost ter aarde was gestort, volledig naar de achtergrond gedrukt.

'Hij wilde nog wat tegen de jongens zeggen, dat heeft enorm veel indruk gemaakt'

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Speeltuinen op de wip: ‘Het is soms vechten tegen de bierkaai’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 06:28 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 900 words

**Byline:** Gerlach Hochstenbach, Chiel Timmermans

**Body**

ETTEN-LEUR - Kinderen moeten meer buitenspelen om te voorkomen dat ze dik worden of een bril nodig hebben door het vele staren naar hun telefoon. Toch wordt de speeltuin bedreigd in zijn voortbestaan. Voor een kwart valt binnen vijf jaar het doek als er geen actie wordt ondernomen, blijkt uit onderzoek.

Speeltuin De Hoge Neer in Etten-Leur. Ruim opgezet, veel groen. Er zijn speeltoestellen voor jonge kinderen, zoals schommels, wipwappen en duikelrek, terwijl de achterzijde van het terrein vooral het domein is van oudere kids. Kabelbaan, spinnenweb en kasteel, klimmen en klauteren en op avontuur gaan door de kruipbuis.

Een oase voor spelende jeugd. Eeuwig zonde als de voorziening zou verdwijnen, stelt Anniek de Boer, voorzitter van de stichting die zich inzet voor fondsenwerving en vervanging van toestellen in de grootste speeltuin van Etten-Leur. ,,Al denk ik niet dat het zo’n vaart zal lopen, soms is het echt vechten tegen de bierkaai. Het valt niet mee om de speeltuin in stand te houden.”

Zichzelf bedruipen

De Hoge Neer is begin deze eeuw gerealiseerd op initiatief van plaatselijke ondernemers. In 2005 werd de gemeente eigenaar. Inmiddels moet de stichting zichzelf bedruipen. ,,Gelukkig krijgen we van de gemeente nog wel hulp bij het onderhoud. Maar als er iets moet worden vervangen, zijn we daar zelf voor verantwoordelijk.”

,,We zijn afhankelijk van giften en donaties. En dat is zeker sinds de coronatijd echt lastig. We hebben nog niet zo lang geleden een donatieactie opgezet. Die sloeg aan en daarvan hebben we een nieuw klimtoestel kunnen plaatsen. Maar ja, een dergelijke actie, kun je ook niet elk jaar doen.”

Terwijl er wel, zegt De Boer, nog veel andere toestellen zijn die aan vervanging toe zijn, ‘ook al zijn ze natuurlijk nog veilig om op te spelen’. ,,En het gaat wel om flinke investeringen, want speeltoestellen zijn duur.”

Speeltuinen kunnen een ongelooflijk belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Als er geen actie wordt ondernomen, valt binnen vijf jaar het doek voor meer dan een kwart van de speeltuinen, blijkt uit een enquête van Jantje Beton, de stichting die opkomt voor jeugdvoorzieningen. En nog eens 28 procent van de speeltuinen noemt zijn toekomst ‘zeer onzeker’.

Het belang van buitenspelen voor kinderen zou je niemand moeten hoeven uitleggen. Kinderen zijn dikker dan ooit en dragen steeds vaker een bril, mogelijk door het vele turen naar beeldschermen. En ook motorisch ontwikkelt de jeugd zich door de jaren heen minder goed, een koprol blijkt voor sommigen al een hele opgave. De oplossing? Buitenspelen: frisse lucht, daglicht en bewegen.

De Boer: ,,Speeltuinen kunnen een ongelooflijk belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen. Onze speeltuin is gratis toegankelijk. Dus ook voor mensen met een kleinere portemonnee is het heel fijn dat ze ergens terecht kunnen zonder eerst 15 euro te hoeven betalen om binnen te komen.”

Lees verder onder de foto: ‘Er zijn speeltuinen die het gevoel hebben dat ze worden tegengewerkt’.

,,Je zou verwachten dat elk initiatief wordt omarmd dat buitenspelen stimuleert”, reageert directeur-bestuurder Dave Ensberg- Kleijkers van Jantje Beton. Maar volgens hem is het tegendeel waar. ,,Er zijn speeltuinen die het gevoel hebben dat ze worden tegengewerkt. Ze krijgen niet of nauwelijks subsidie en voelen zich nauwelijks gesteund door de gemeente.”

Toegang voor iedereen

Ensberg-Kleijkers pleit voor een speeltuinwet. Die moet volgens hem vergelijkbaar zijn met de bibliotheekwet. Zoals iedereen toegang moet hebben tot boeken, moet iedereen ook toegang hebben tot buitenspelen. Want zonder zo’n inspanningsverplichting bij een gemeente verliest een speeltuin het volgens Ensberg-Kleijkers vaak van woningbouw. ,,De strijd om de ruimte is keihard in deze tijden van woningnood. En dan bungelt een plek voor een speeltuin onder aan het prioriteitenlijstje.’’

Overigens vormt het gebrek aan vrijwilligers het grootste risico voor de beheerde speeltuin, zoals eigenlijk bij alle verenigingen. Ouders of buurtbewoners vinden om een leuke halloweentocht uit te zetten, dat is niet zozeer het probleem. Maar vind maar eens een penningmeester. Ensberg-Kleijkers: ,,Die verantwoordelijkheid, het beheer van het geld, dat vinden mensen een stap te ver.”

Maak één bestuur voor alle speeltuinen, misschien zelfs met een betaalde kracht van of via de gemeente

Anniek de Boer kan erover meepraten. ,,Een tijdje geleden bestond het bestuur van de stichting nog uit vijf mensen. Nu zijn we nog met z’n tweeën over: de secretaris en ikzelf, als voorzitter. We kunnen het bolwerken, maar het organiseren van activiteiten, nee dat gaat niet lukken.”

Volgens Ensberg-Kleijkers kan de overheid juist prima een handje helpen. In steden met meer speeltuinen hoeft volgens hem niet elke speeltuin een eigen bestuur te hebben. ,,Maak één bestuur voor alle speeltuinen, misschien zelfs met een betaalde kracht van of via de gemeente. En laat die zich bezighouden met de financiën. Dan hoeven de vrijwilligers zich alleen te bemoeien met zaken waar ze juist energie van krijgen. Zoals een knutselmiddag met Halloween.’’

In Etten-Leur heeft De Boer inmiddels overleg gehad met de gemeente over de toekomst van De Hoge Neer. Ook de naastgelegen brasserie is daarbij betrokken. ,,Ik hoop dat we met de verschillende partijen ervoor kunnen zorgen dat kinderen tot in lengte van dagen in De Hoge Neer kunnen spelen.”

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**RIVAAL, VRIEND EN'FAN' VAN MATHIEU; INTERVIEW Tadej Pogacar toont zijn bewondering: 'Als ik nu kind was, zou van der Poel mijn held zijn'**

De Telegraaf

30 oktober 2023 maandag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** SPORT; Blz. 13

**Length:** 781 words

**Body**

INTERVIEW Tadej Pogacar toont zijn bewondering: 'Als ik nu kind was, zou van der Poel mijn held zijn'

SINGAPORE - Tadej Pogacar is dé grote publiekstrekker tijdens het Prudential Singapore Criterium. De 25-jarige Sloveen moet zich na zijn race door een zee van mensen wurmen, die allemaal met hem op de foto willen, of smeken om zijn handtekening. De nummer twee van de laatste Tour de France doet vervolgens een aantal opmerkelijke uitspraken over Mathieu van der Poel. ,,Mijn doelen voor 2024? Genieten en de regenboogtrui van Van der Poel afpakken..."

Later komt hij erop terug, en uit hij zich tevens in allerlei superlatieven over het Nederlandse wielerfenomeen, dat afgelopen zondag aantrad in een criterium in Madrid. De wereldkampioen reed in zijn regenboogtrui als eerste over de streep in de Spaanse hoofdstad, terwijl Pogi in Singapore derde werd. De organisatie van de Tour de France ontfermt zich over de koers in het land dat zich in 1965 losrukte van Maleisië en niet veel groter is dan de provincie Utrecht. Het staat bekend om de strikte regelgeving. Kauwgom is er niet toegestaan en nergens op straat vind je een sigarettenpeuk of platgetrapt blikje. Als je een hap van je boterham neemt in het openbaar vervoer, krijg je een boete van 350 euro. Naakt in je eigen huis lopen is eveneens opgenomen in het wetboek als overtreding.

Het zijn dingen waar Pogi zich niet druk om maakt. Hij is met zijn vriendin Urska Zigart afgereisd om het land te verkennen en het wielrennen in Azië te promoten. In de koers moest hij zijn meerdere erkennen in winnaar Jasper Philipsen en Mark Cavendish, maar hij eindigde wel voor Peter Sagan en Sepp Kuss, de Amerikaanse Vuelta-winnaar in dienst van Jumbo-Visma. De Nederlandse ploeg zat Pogacar de laatste twee jaar met eindwinnaar Jonas Vingegaard dwars in de Tour, die hijzelf in de twee edities daarvoor op zijn naam schreef.

De dominantie van Jumbo-Visma in de grote rondes - ze wonnen de Giro (Primoz Roglic), Tour én Vuelta - was ongekend, al laat Pogi weten: ,,Ik denk dat ze dit niet jaar in, jaar uit kunnen volhouden, dat zou een beetje raar zijn. Er zal in 2024 in die ploeg ook een en ander veranderen. Zo vertrekt Primoz naar BORA-hansgrohe, waardoor ze een sterke kopman kwijt zijn. Dat maakt dat die ploeg net zo sterk is als Jumbo. Het is goed dat er meer teams zijn die voor de grote rondes een sterk blok hebben. Het is volgend jaar niet meer Jumbo tegen UAE. Ook Remco (Evenepoel, red.) komt eraan en INEOS Grenadiers is eveneens competitief. Dit zal de Tour de France alleen maar verder verrijken. Over het parcours van volgend jaar ben ik heel erg te spreken. De twee tijdritten en gravelrit zijn interessant, maar ook de laatste dagen rond Nice zal er nog volop gestreden worden." De Ronde van Frankrijk finisht in de zomer van 2024 niet zoals gewoonlijk in Parijs, omdat een kleine week later de Olympische Spelen beginnen in de Franse hoofdstad. Op de opmerking dat Vingegaard het Tour-parcours een 8 uit 10 gaf en op de vraag hoe Pogacar het kwalificeert, antwoordt hij: ,,Een 9 uit 10, vooral ook omdat we in het gebied finishen waar ik woon en veel train."

Over de geruchten dat hij eventueel eerst de Ronde van Italië rijdt, of wat verder zijn programma wordt, geeft hij niets weg. ,,Ik zou graag de Giro en ook de Ronde van Spanje willen winnen, maar ik ken mijn programma voor 2024 nog niet."

Al geeft Pogacar wel aan dat hij zijn pijlen heeft gericht op de regenboogtrui tijdens de WK op de weg in Zürich. Want hoewel hij een topseizoen achter de rug heeft met 17 zeges, waaronder de Ronde van Vlaanderen en Ronde van Lombardije, was hij tijdens de WK in Glasgow niet opgewassen tegen de ongenaakbare Van der Poel. Pogi moest achter hem en Wout van Aert genoegen nemen met brons.

Maar, zo laat hij weten, als hij het iemand gunt, dan is het Van der Poel. Pogacar klopte de Nederlandse alleskunner overigens wél in de Ronde van Vlaanderen na een prachtige strijd tussen de twee vedettes. ,,Hij is superaardig. Ik beschouw Mathieu als een vriend, maar tevens als een grote rivaal. Het is tussen ons misschien niet zoals tussen hem en Van Aert het geval is, maar we stuiten in verschillende races op elkaar."

Van der Poel was in Milaan-Sanremo een flinke maat te groot voor de rest, onder wie voor nummer vier Pogacar. ,,Mathieu is een van de beste renners ter wereld, of de beste... Hij is immers de wereldkampioen", aldus de Sloveen, die afsluit met een opmerking waarmee hij zijn respect uit en tegelijkertijd laat merken dat hij een 'fan' is van MvdP: ,,Als ik nu een kind was, zou Van der Poel mijn held zijn."

'Dit kan Jumbo-Visma niet jaar in,

jaar uit volhouden, dat zou raar zijn'

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Huisartsenpost VUmc dreigt te sluiten: ‘De zorg moet wel dicht bij de mensen blijven’**

Het Parool.nl

30 oktober 2023 maandag 02:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 885 words

**Byline:** Jop van Kempen

**Body**

Het doek lijkt te vallen voor de huisartsenpost van het VUmc (Amsterdam UMC). De sluiting past in het streven om de zorg efficiënter te organiseren. Tegen het plan is kritiek van huisartsen uit Amsterdam-Zuid: ‘Het tempo waarin dit gebeurt, is te hoog.’

Omdat de spoedeisende hulp van het VUmc volgend jaar niet meer voor iedereen open is, lijkt de huisartsenpost van de VU te verdwijnen. Amsterdamse huisartsen brengen maandag 30 oktober hun advies uit over het sluiten van de Huisartsenpost Zuid, die zetelt in de kelder van het VUmc.

Amsterdam telt vijf huisartsenposten: in Zuidoost bij het AMC, in West bij OLVG West, in Noord bij ziekenhuis BovenIJ, in Centrum/Oost bij OLVG Oost en in Zuid bij VUmc. Omdat de spoedeisende hulp van VUmc al fors is afgeschaald en volgend jaar volledig sluit voor patiënten die er niet onder behandeling zijn, rijst nu ook de vraag of de Huisartsenpost Zuid open moet blijven. Immers: als de huisarts in Zuid doorverwijst naar het ziekenhuis, moet de patiënt alsnog naar een locatie elders in de stad.

Relatief rustig

Ook speelt mee dat het relatief rustig is op de Huisartsenpost Zuid. “Zuid verwerkt ongeveer 10 procent van alle bezoeken in de stad, terwijl dat op basis van evenredige verdeling ongeveer 20 procent zou moeten zijn,” zegt Corine van Geffen, bestuurder van de Huisartsenposten Amsterdam, die over de vijf locaties gaat.

Nadat de Amsterdamse huisartsen hun adviserende stem hebben uitgebracht over de toekomst van de post Zuid, neemt Van Geffen het besluit. In geval van sluiting houdt de post Zuid in april volgend jaar op te bestaan.

Een eventuele sluiting past in het landelijke beleid van de concentratie van spoedzorg. Die concentratie is nodig omdat het tekort aan personeel alleen maar zal toenemen. Alleen door een efficiëntieslag is de spoedzorg voor iedereen open te houden, is de conclusie van het Integraal Zorgakkoord, waar ook de huisartsen vorig jaar hun handtekening onder hebben gezet. Door afname van het aantal spoedeisendehulpposten zullen ook meer huisartsenposten de deuren sluiten.

Spoedposten

In Amsterdam worden de huisartsenposten de komende twee jaar versmolten met de spoedeisende hulp tot zogenoemde spoedposten. In Noord is dat al gebeurd. Dat moet leiden tot minder loketten, minder administratie en minder geschuif met patiënten.

Verschillende huisartsen in stadsdeel Zuid zijn tegen sluiting. “Zorg moet dicht bij de mensen blijven,” zegt Dana Acherman, die praktijk houdt op de De Lairessestraat. Ook Art Bosschieter (Huisartsen Amstelkade) en Randi van Oijen (Huisartsen Vrijheidslaan) zijn sceptisch. Reisafstanden voor patiënten worden groter, stellen zij, wat vooral voor minder bedeelde Amsterdammers een drempel opwerpt. Hogere drempels zouden kunnen leiden tot verergering van medische problemen en dus tot een zwaarder beroep op de acute zorg.

“Ik snap dat er door personeelstekorten wordt gekeken naar efficiëntere zorg, maar het tempo waarin dat gebeurt, vind ik te hoog,” zegt Van Oijen. “Het wordt niet of nauwelijks besproken met patiënten, terwijl de zorg er voor hen is.”

Gemeente heeft geen stem

De gemeente heeft geen enkele stem in de eventuele opheffing van de Huisartsenpost Zuid, bevestigt een woordvoerder van wethouder Alexander Scholtes (Zorg). Bestuurder Van Geffen gaat erover. Wel is zij gebonden aan de richtlijnen van het RIVM, die voorschrijven dat elke Nederlandse patiënt met de eigen auto binnen een half uur bij een huisartsenpost moet kunnen zijn.

“Bij de sluiting van de post in Zuid lukt dat elke Amsterdammer binnen maximaal 19 minuten, heeft het RIVM vastgesteld,” aldus Van Geffen. Op grond van die RIVM-richtlijnen zouden in de toekomst meer Amsterdamse Huisartsenposten gesloten kunnen worden, erkent Van Geffen.

Die kwestie hangt inderdaad boven de markt. Amsterdamse huisartsen houden op termijn namelijk ook rekening met ontmanteling van de Huisartsenpost Centrum/Oost bij OLVG Oost. Het ziekenhuis overweegt om de complexe spoedeisende zorg in de toekomst te verplaatsen naar OLVG West, waar ook voor ambulances meer ruimte is. Concrete plannen daarvoor zijn echter nog niet bekend.

Stemmen over sluiting

“Uit vrees voor de sluiting van ook andere huisartsenposten dan Zuid zouden huisartsen nu tegen de sluiting van de post Zuid kunnen stemmen,” zegt Daphne Tabak, huisarts in Oost en verbonden aan de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), “maar ik denk dat ze vóór de sluiting van Zuid zullen stemmen. Dat zal ik in elk geval wél doen, omdat het voor nu de beste manier is om de acutezorgketen voor alle patiënten open te houden. Het gaat immers niet alleen om de patiënten van de huisartsenposten, maar ook om die van de spoedeisende hulp.”

Bestuurder Van Geffen neemt naast het advies van de huisartsen ook dat van de ondernemingsraad en cliëntenraad mee. De cliëntenraad waakt voor een goede bereikbaarheid van de huisartsenposten. Bij kwetsbare mensen zonder auto kan de dienstdoende van de huisartsenpost nu ook al zelf in de auto stappen voor een visite.

“Bij een eventuele sluiting van post Zuid komt de suggestie om voldoende auto’s in te zetten voor huisartsen vanuit andere posten om patiënten in stadsdeel Zuid te bezoeken enigszins tegemoet aan onze zorgen over de bereikbaarheid,” zegt Rob Jonquière namens de cliëntenraad.

Over ongeveer twee weken hakt Van Geffen de knoop door.

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Redut moet Wagner en Prigozjin doen vergeten, maar wel op Poetins voorwaarden; Huurlingenleger na Russische wederopbouw weer actief in Oekraïne**

De Telegraaf.nl

30 oktober 2023 maandag 2:05 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BUITENLAND; FRONTPAGE

**Length:** 892 words

**Byline:** Terrence Riepma

**Dateline:** Amsterdam

**Body**

De omstreden Wagner-baas Jevgeni Prigozjin is inmiddels twee maanden dood en ook van zijn huurlingenleger horen we steeds minder. Daarmee is er alleen geen einde gekomen aan de inzet van huurlingenlegers in Oekraïne. Sterker nog: de vervanger van Wagner lijkt allang gevonden te zijn.

Eind juni 2023 komt Prigozjin met zijn huurlingenleger in opstand tegen het Russische ministerie van Defensie. Militairen zouden zijn posities hebben beschoten, waarna de mede-oprichter van Wagner wraak zweert tegen de militaire leiding van Rusland. De paramilitaire groep weet tot aan Moskou te komen, maar daar de-escaleert het conflict ook gelijk. Wagner trekt zich terug en Prigozjin gaat zonder vervolging naar Wit-Rusland.

Het is het begin van het einde voor de vertrouweling van president Vladimir Poetin. Twee maanden na de mislukte opstand komt Prigozjin om bij een vliegtuigcrash, samen met mede-oprichter Dmitri Oetkin. De vraag is direct: wat voor gevolgen heeft dit voor Wagner en de inzet van de huurlingen in Oekraïne? Dat lijkt met de opkomst van Redut beantwoord.

Kleiner dan Wagner, niet minder belangrijk

Het duurde niet lang totdat Wagner een waardig opvolger kreeg. Met huurlingenleger Redut, voorheen bekend als Shield, gaat de inzet van privélegers onverminderd door in de agressieoorlog. In de offensieve operaties rond de Oost-Oekraïense stad Avdiivka spelen de huurlingen volgens het Duitse Tagesspiegel een centrale rol. Zodoende lijkt er een tweede Bachmoet te broeden. Daar was Prigozjin eerder al succesvol met het veroveren van enkele vierkante kilometers.

Het aantal huurlingen van Redut is met 7000 nog niet eens een vijfde van Wagners aantal (50.000 in december 2022), maar eerstgenoemde is flink aan het rekruteren, onder andere door het aantrekken van Wagner-huurlingen. Dat begon al na de mislukte opstand, omdat het ministerie van Defensie Wagner wilde ontbinden. De operaties van Priogozjins leger in Afrika moesten langzaamaan overgenomen worden door Redut. Het onafhankelijke iStories vond berichten op sociale netwerken waarin mensen werden opgeroepen om zich bij Redut aan te sluiten met de volgende boodschap: „Wagner is verleden tijd. Als je echt geïnteresseerd bent in echt werk in Afrika, dan is het ministerie van Defensie en Redut jouw keuze!”

Tekst gaat verder onder de foto.

Redut bestaat uit verschillende brigades. De meest opvallende is misschien wel het Potok-bataljon, dat mede is opgericht door Gazprom Neft, een dochteronderneming van het grootste aardgasbedrijf ter wereld Gazprom. Begin 2023 kreeg Gazprom Neft toestemming van premier Michail Misjoestin om een huurlingenorganisatie op te richten. Volgens de BBC begon die organisatie onder de naam Gazprom Neft Security, onder leiding van voormalige hooggeplaatste leden van de Russische Federale Veiligheidsdienst en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarin ontstond de formatie Potok, die in april door het ministerie van Defensie gedwongen werd om contracten te ondertekenen met Redut.

Ook zou Redut verantwoordelijk zijn voor het inmiddels beruchte strafbataljon Storm Z, waar Russische militairen naartoe zouden worden gestuurd als ze een overtreding hebben begaan. Denk daarbij aan het negeren van bevelen of openbare dronkenschap.

Oorsprong

De oorsprong van Redut ligt in 2008. De strijdkracht werd opgericht als fusie van verschillende veteranengroepen en eenheden van het ministerie van Defensie. Tot 2022 bood Redut voornamelijk de bescherming van Russische konvooien en vastgoed, waaronder olieproductiefaciliteiten, en diplomaten over de hele wereld. Het gaf ook militaire training en advies aan pro-Russische strijdkrachten in de Russisch-Georgische oorlog.

Aan het begin van de invasie in Oekraïne speelde Redut al een belangrijke rol. Belangrijker dan Wagner zelfs, maar de militanten kenden dusdanig grote verliezen in Kiev dat het leger min of meer werd geëlimineerd. De invloed van Wagner kon daardoor toenemen en werd wereldberoemd. Redut-leden kregen vervolgens contracten aangeboden door het Russische defensieministerie, dat het huurlingenleger effectief herbouwde.

Tekst gaat verder onder de foto.

Wel of geen huurlingenleger?

Kortom: Redut wordt volledig gecontroleerd én gefinancierd door Moskou. Hoofd van de Oekraïense inlichtingendienst Andrej Joesov beaamt dat: „Er is niet langer sprake van huurlingen in de traditionele zin. Ze voeren allemaal de bevelen van Poetin uit. Er zijn geen privélegers meer in Rusland", zei hij tegenover RBC-Ukraina. Poetin bevestigde dat praktisch zelf ook door te zeggen dat huurlingen die in Oekraïne vechten een eed af moeten leggen aan Rusland.

Het roept de vraag op waarom er dan nog huurlingenlegers zijn, als ze in feite gewoon in dienst zijn van het ministerie van Defensie. Dat heeft te maken met het vermijden van mobilisatie van Russische mannen. Er heerste grote onvrede in het land na de eerste mobilisatie een jaar geleden. Door huurlingen te blijven werven, is er geen reden tot onvrede onder de bevolking. Moskou kan ook geen onvrede gebruiken met de verkiezingen in zicht.

Dan zijn er nog financiële motieven. Joesov vermoedt dat het gebruik van huurlingen het Kremlin in staat stelt om het werkelijke aantal gesneuvelden omlaag te brengen door hen niet mee te tellen. Daarnaast wordt er in de meeste gevallen ook geen financiële compensatie gegeven aan familieleden van omgekomen militanten.

**Graphic**

Image, Spandoeken met een portret van de overleden Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin nabij het Kremlin in Moskou. Prigozjin kwam in augustus te overlijden bij een vliegtuigcrash., ANP / EPA

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Aanval op Joden in Dagestan roept vragen op over Russische steun aan Hamas**

NRC.nl

oktober 30, 2023 4:14 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis NRC B.V. Alle rechten voorbehouden



**Length:** 959 words

**Byline:** Simone Peek

**Highlight:** Een meute in Dagestan bestormde een vliegtuig met passagiers uit Tel Aviv. Kremlin-critici zien in de bestorming het gevolg van de Moskouse steun aan Hamas in de Gaza-oorlog

**Body**

Een agressieve meute van honderden mannen bestormde zondagavond luchthaven Oejtasj bij Machatsjkala, de hoofdstad van de Russische autonome republiek Dagestan. Ze waren op zoek naar Joodse passagiers op een vlucht uit Tel Aviv. Via sociale media waren ze aangemoedigd om te komen, na berichten dat er ‘vluchtelingen uit Israël’ onderweg waren naar de overwegend islamitische republiek in het zuiden van de Russische Federatie.

De meute dwong zich een weg naar binnen door een glazen muur door te breken en deuren open te trappen. Het duurde enige tijd voordat de veiligheidsdiensten en politie-eenheden in noemenswaardige aantallen ter plaatse waren en de situatie onder controle brachten.

Volgens de lokale autoriteiten raakten er twintig mensen gewond in het gedrang en de daaropvolgende aanvaring met de ordehandhaving, onder wie negen politieagenten. De passagiers kwamen er volgens lokale autoriteiten ongeschonden vanaf.

Een Joodse ooggetuige zei tegen het Russische onafhankelijke medium (in ballingschap) Meduza dat hij door de menigte ondervraagd werd toen hij in de bus stond die hem naar het vliegveld had moeten rijden. De meute gooide stenen naar de bus en maande hem tot stoppen, waarna ze iedereen vroegen of ze „jood of moslim” waren. De man zei uit angst dat hij moslim was, en hij werd geloofd.

Andere passagiers van het vliegtuig uit Tel Aviv, dat om 19.17 uur landde, gingen terug aan boord toen ze de meute het platform op zagen rennen. De passagiers uit de bus en het vliegtuig werden na vier uur geëvacueerd met militaire helikopters, zei de ooggetuige uit de bus tegen Meduza.

Naar aanleiding van het oproer zijn er zeker zestig arrestaties verricht, en heeft de Russische onderzoekscommissie van Dagestan aangekondigd om een strafzaak te openen, op grond van een verbod op massale ongeregeldheden. Op basis van videobeelden van de meute wordt er nog naar meer deelnemers gezocht.

**Moskouse steun Hamas**

Kremlin-critici zien in de bestorming het gevolg van de Moskouse steun aan Hamas in de Gaza-oorlog. Het relatief late optreden van de ordetroepen en het begrip van hogerhand voor de zorgen om het Palestijnse volk zien ze als een goedkeuring van het optreden van de meute.

De Conferentie van Europese Rabbijnen laat weten grote zorgen te hebben over de Joodse inwoners van Dagestan. In vier verschillende steden zouden bendes op zoek zijn naar Joden. In de autonome republiek wonen zo’n achthonderd Joodse families.

„Het is een direct gevolg van de keuze van de Russische regering voor Hamas in dit conflict en het gebrek aan veroordeling van het bloedbad van 7 oktober”, schrijft rabbijn Pinchas Goldschmidt op sociale media. Goldschmidt is de voormalig opperrabbijn van Moskou en de huidige voorzitter van de Conferentie van Europese Rabbijnen. Hij ontvluchtte Rusland vorig jaar, uit protest over de Russische invasie van Oekraïne.

Feit is dat Rusland de Hamas-aanval op 7 oktober niet heeft veroordeeld, maar er alleen „grote zorgen” over heeft uitgesproken – ook al kostte de aanval meer dan duizend Israëlische levens, zijn er ook Russische doden gevallen en worden er acht Russen gegijzeld door Hamas. Ook heeft Hamas geregeld wapens van Russische makelij gebruikt bij aanvallen, en wordt Hamas gesteund door Iran, dat weer een belangrijke bondgenoot is van Rusland in de oorlog tegen Oekraïne.

Een delegatie hooggeplaatste Hamas-leden kwam afgelopen week in Moskou voor overleg. De militante organisatie noemde Rusland nadien haar „beste vriend” en beloofde alle Russische gijzelaars vrij te laten, zodra die zijn teruggevonden. „Het is moeilijk, maar we zijn op zoek. En als we ze vinden, laten we ze gaan”, zei het hoofd van Hamas’ internationale contacten, Musa Abu Marzouk, volgens persbureau RIA .

**Pragmatisch**

Het Kremlin is, als gewoonlijk, pragmatisch. In eigen land zit Rusland absoluut niet te wachten op een Hamas-achtige organisatie. Denk alleen al aan de Tweede Tsjetsjeense oorlog aan het begin van het presidentschap van Vladimir Poetin, van 1999 tot 2009. Die oorlog werd gerechtvaardigd als een strijd tegen islamistisch terrorisme. In 2010 werd Moskou nog opgeschrikt door twee zelfmoordaanslagen in de metro. Ook de Russische militaire steun voor de toen wankelende Syrische leider Bashar al-Assad in 2015 werd gegeven onder het mom van de strijd tegen de terroristen van IS.

Waarom Moskou dan toch Hamas blijft steunen, daar zijn verschillende theorieën over. Eén is de algehele notie dat het Kremlin ‘gedijt bij onrust in de wereld’. Zolang de westerse wereld is afgeleid, kan Rusland makkelijker zijn eigen zin doordrukken in bijvoorbeeld Oekraïne – zo luidt de zienswijze die vooral in het pro-Oekraïense kamp gedeeld wordt.

Waarschijnlijker is de verklaring die te vinden is in Ruslands niet-geheime agenda: het richten op een nieuwe wereldorde, met daarin een belangrijke rol voor het mondiale Zuiden. Dit wordt onder anderen betoogd door Milàn Czerny van de denktank Carnegie. „De realiteit is dat de crisis in het Midden-Oosten een kans is voor Moskou om zichzelf als diplomatieke partner te presenteren naar de regio en het bredere mondiale Zuiden”, schrijft Czerny.

Nu de oorlog in het Midden-Oosten ook gewelddadige wanorde in het zuiden van Rusland dreigt te veroorzaken, grijpt Rusland naar een ander stokpaardje: de meute liet zich leiden door ‘buitenlandse krachten’. „Beste landgenoten!”, schrijft de regionale presidentiële vertegenwoordiger Joeri Tsjajka. „Geef niet toe aan de regelrechte provocaties van buitenlandse inlichtingendiensten, die proberen de situatie in het land te destabiliseren, onze samenleving te doen splijten, en twijfels en agressie zaaien in de hoofden en harten van mensen!” Concrete aanwijzingen dat buitenlandse inmenging het racistische bendeoptreden aanwakkerde, zijn er niet.

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Ossenaren moeten ver reizen voor coronaprik: ‘Met mijn scooter naar Veghel? Echt niet!’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 07:59 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 969 words

**Byline:** Lieke Mulder

**Body**

OSS - Ze zijn weer open: de coronavaccinatielocaties van GGD Hart voor Brabant. Maar opvallend genoeg heeft Oss geen priklocatie. Moeten kwetsbare mensen uit Oss nu echt met het openbaar vervoer helemaal naar Veghel of Den Bosch? Of leuren bij buren en familieleden om te worden gebracht? Blijven ze nu niet vaker thuis en denken ze: laat maar, dan maar geen prik?

Nu het griepseizoen én het coronaseizoen weer losbarsten, is het voor veel mensen verstandig om een griepprik én een coronaprik te halen. De gezondheidsraad adviseert om kwetsbare mensen, die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door corona, een prik te laten halen. Dan gaat het om 60-plussers, volwassenen die een uitnodiging voor de griepprik krijgen, zwangere vrouwen en mensen met een medisch hoog risico.

Makkie, zou je denken. Afspraak maken, en dan snel even die prik halen. Maar zo makkelijk is dat niet altijd, zo blijkt. De priklocaties zitten meestal niet om de hoek. Stel je woont in Oss, toch best een grote plaats. Je gaat naar de website van de GGD om een afspraak te maken. Blijkt dat je naar Veghel moet om die prik te gaan halen. Of naar Den Bosch, Tiel of Culemborg.

Priklocaties in Berghem en Boxtel geschrapt

Er is deze keer geen priklocatie in Berghem, terwijl die er eerdere jaren wel was. De priklocatie in Uden was eind 2021 voor het laatst open. GGD Hart voor Brabant hanteert een reistijd van maximaal een half uur en kwam zo op vijf priklocaties uit, zo blijkt: Veghel, Den Bosch, Tilburg, Waalwijk en Cuijk. Vorig jaar waren dat er nog zeven, Berghem en Boxtel zijn geschrapt. Volgens GGD Hart voor Brabant was er in Oss geen goede locatie voorhanden die aan alle eisen voldoet.

De SP in Oss heeft daar nu vragen over gesteld aan het college. De partij stelt dat Oss, met bijna 100.000 inwoners, een eigen priklocatie zou moeten hebben. De priklocaties waar Ossenaren naartoe kunnen, zijn niet alleen ver weg, maar ook nog eens moeilijk met het openbaar vervoer te bereiken. In Veghel zit de priklocatie bijvoorbeeld op een bedrijventerrein (De Amert), in Den Bosch moet je naar de Brabanthallen.

De SP pleit ervoor de locatie in Berghem tijdelijk weer te openen

Gevolg: er zullen mensen zijn die hun prik niet kúnnen halen. En als de drempel hoog is, dan zullen waarschijnlijk ook veel meer mensen de prik niet wíllen halen. Te veel moeite, te veel gedoe. Mensen die denken: laat maar. Kwetsbare mensen bij wie de vaccinatie nét het verschil kan betekenen. De SP pleit ervoor de locatie in Berghem tijdelijk weer te openen. Dat zou al heel wat schelen.

Volgens de GGD is het niet zo dat mensen hun prik niet kúnnen krijgen, omdat de locaties zo moeilijk bereikbaar zijn. Inwoners van instellingen en niet-mobiele inwoners worden namelijk (na aanmelding) door mobiele teams van GGD Hart voor Brabant thuis bezocht. Dat betekent dan wel dat je dus bijvoorbeeld bedlegerig moet zijn.

Griep, corona, andere virussen

Voor wie kwetsbaar is, kan corona (net als griep) nog steeds gevaarlijk zijn. Daarom is de coronaprik belangrijk voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden door het virus. Onder de Nederlandse bevolking is inmiddels wel een brede bescherming tegen corona opgebouwd. Dit komt door vaccinatie, een doorgemaakte coronabesmetting of een combinatie van beide. Ook is de omikronvariant van het coronavirus minder ziekmakend.

De cijfers. Vorige week lagen er 48 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen. De meeste van deze patiënten liggen overigens niet dóór, maar met corona in het ziekenhuis. Op de ic’s lagen geen coronapatiënten. Huisartsen in de regio zien de laatste weken een toename van patiënten met luchtwegklachten en hebben meer afspraken en visites. Maar dit kan gaan om een verkoudheid, griep, corona of een van de vele andere virussen die rondwaren.

In gesprek met gemeente Oss

Desgevraagd laat een woordvoerder van de GGD laat weten in gesprek te zijn met de gemeente Oss om te onderzoeken of de GGD in de tweede fase van deze najaarscampagne alsnog een tijdelijke vaccinatie locatie in Oss te openen als de situatie daarom vraagt.

Dit najaar hebben 4800 inwoners uit de gemeente Oss een vaccinatie gehaald, 650 van hen haalden de prik ‘over de Maas’ in Tiel of Culemborg, zo laat GGD Hart voor Brabant weten. Volgens de woordvoerder is de deelname daarmee niet veel lager dan elders.

‘Al zet je maar voor één week of een paar dagen in Oss een team in’

Maureen van Geenen uit Oss kreeg onlangs ook een oproep om een coronaprik te gaan halen. Toen ze een afspraak wilde maken, zag ze dat ze dan helemaal naar Veghel zou moeten. En dat vertikt ze.

Van Geenen: ,,Ik ben dan wel geen 75-plus, maar behoor wel tot de groep mensen die voor vaccinatie in aanmerking komen. Ik ben 61, heb lichamelijke problemen en ben ex-kankerpatiënt. Ik heb geen auto, dat kan ik me niet veroorloven. En ik ga dus echt niet op mijn scooter helemaal naar Veghel. Met al die regen en al die natte bladeren op de weg.”

Zoals Van Geenen zullen er veel meer mensen zijn. Mensen voor wie de drempel door die lastige reis te hoog is. ,,Ik verwacht nog wel genoeg weerstand te hebben om geen inenting te halen. Maar in mijn werk als vrijwilliger spreek ik veel ouderen. Hun kinderen werken vaak of wonen ver weg. Soms hebben ze wel een autootje, maar alleen voor kleine ritjes.”

,,Ik begrijp echt niet dat er in Oss geen priklocatie is. Al zet je voor één week of een paar dagen in Oss een team in. Dat zou al zoveel schelen. Ik begrijp gewoon niet dat er maar zo weinig locaties zijn, terwijl ze een doelgroep willen bereiken met mensen die vaak beperkt mobiel zijn.”

En het mobiele team dat langskomt bij mensen die niet naar een locatie kunnen komen? ,,Daar heb ik weinig vertrouwen in. Ik heb daar een keer over gebeld, maar toen bleek dat je echt bedlegerig moet zijn, willen ze bij je thuis langskomen.”

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**'Rutte heeft gezag'; Voorganger De Hoop Scheffer ziet bijna alle lichten op groen staan voor premier als nieuwe NAVO-baas**

De Telegraaf

30 oktober 2023 maandag

Nederland

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** BINNENLAND; Blz. 11

**Length:** 1003 words

**Byline:** Alexander Bakker en Mike Muller

**Body**

Voorganger De Hoop Scheffer ziet bijna alle lichten op groen staan voor premier als nieuwe NAVO-baas

Demissionair premier Mark Rutte zou een 'volledig gekwalificeerde' secretaris-generaal van de NAVO zijn. Dat zegt Jaap de Hoop Scheffer, de voormalig secretaris-generaal van de NAVO tegen De Telegraaf. ,,In Europese hoofdsteden én in Washington wordt, nu Rutte dit signaal afgegeven heeft, wel even met elkaar gebeld", zegt De Hoop Scheffer. ,,Men weet wat voor vlees ze in de kuip hebben."

Over onze premier wordt in NAVO-kringen al langer gezegd: als Mark Rutte de baan wil, kan hij 'm krijgen. Het bondgenootschap is al langer op zoek naar een nieuwe secretaris-generaal. Tevergeefs, daarom is de termijn van de huidige baas, Jens Stoltenberg, al een aantal keer verlengd.

Afgewezen

Afgelopen voorjaar leek het er even op dat de Noorse oud-premier zou worden opgevolgd door de Deense minister-president Mette Frederiksen. Maar volgens diplomaten lagen de Britten dwars nadat hun kandidaat, toenmalige defensieminister Ben Wallace, eerder werd afgewezen voor de topfunctie.

De Amerikanen, die een hoofdrol spelen bij het aanwijzen van de NAVO-chef, hebben daarop Stoltenberg gevraagd om voor de tweede keer met een jaar aan te blijven.

Haagse ingewijden hebben tegen De Telegraaf verteld dat het Witte Huis eerder Rutte heeft gepolst of hij belangstelling heeft. Rutte liet in het openbaar, ook via De Telegraaf, weten geen belangstelling te hebben. Maar zaterdag veranderde hij van toon en blijkt dat hij beschikbaar is. De functie van hoogste baas bij de NAVO noemt hij 'heel interessant' en daarin zou hij ook 'nog wat kunnen bijdragen'.

,,Rutte heeft als voordeel dat iedereen hem al kent", zegt De Hoop Scheffer. ,,Nu Rutte dit signaal heeft gegeven wordt dat in alle Europese hoofdsteden én in Washington opgepikt, reken daar maar op." De Hoop Scheffer (CDA) was - na zijn ministerschap op Buitenlandse Zaken - van 2004 tot 2009 secretaris-generaal bij de NAVO. Hij ziet 'geen grote hobbels' voor Rutte om de functie binnen te halen als hij dat echt wil.

,,Men weet wat voor vlees ze in de kuip hebben. Iedereen kent Rutte, van het Witte Huis tot alle leiders in de Europese Unie, waar hij veel gezag heeft. Hij ontmoette ook de Chinese president Xi Jinping en in het verleden zelfs Poetin, al zijn de relaties met hem op een dieptepunt gekomen. Maar dat komt natuurlijk niet door Rutte."

Op de NAVO-top van Washington in juli krijgt het militair bondgenootschap hoogstwaarschijnlijk een nieuwe leider. De wisseling van de wacht vindt plaats op een bijzonder moment, want de politieke en militaire alliantie viert in de Amerikaanse hoofdstad haar 75-jarig bestaan.

En mogelijk dus met een Nederlands tintje. Volgens De Hoop Scheffer is de machtige functie voor de 'politieke prestige' van ons land goed. ,,De secretaris-generaal bij de NAVO leidt overigens niet op basis van macht, maar op basis van gezag. Je kunt niets afdwingen. De NAVO heeft ook geen vliegtuigen of tanks. Die hebben de individuele lidstaten. Daar moet je dus gezag hebben. En dat heeft Rutte. Hij is volledig gekwalificeerd voor deze functie."

Of Rutte het gaat worden moet de komende tijd nog maar blijken, de procedure is best mistig. Zo komt er geen openbare sollicitatieronde, waardoor het voor de buitenwereld soms gissen is wat er achter gesloten deuren wordt besproken. ,,De selectie vindt plaats via informeel diplomatiek overleg tussen de lidstaten, die kandidaten voor de post naar voren schuiven. Geen enkel besluit wordt bevestigd voordat er consensus is bereikt over één kandidaat. Traditioneel wordt deze functie bekleed door een Europese hoge politieke figuur", schrijft de NAVO er zelf over.

Wat het bondgenootschap onvermeld laat is dat de Amerikanen, verreweg het belangrijkste en machtigste NAVO-land, de eerste doorslaggevende stem hebben. Maar ook alle andere lidstaten moeten akkoord gaan met de beoogde baas: tegenstanders kunnen zwaaien met een veto. Als Rutte écht wil, zal de Nederlandse NAVO-ambassadeur de komende tijd dus gaan lobbyen bij zijn collega's.

Vanwege onder meer de oorlog in Oekraïne en andere spanningen in de wereld gaat de voorkeur, volgens NAVO-diplomaten, uit naar een (voormalig) regeringsleider. Iemand die bestaande korte lijntjes heeft met premiers en staatshoofden. Een trend die ook De Hoop Scheffer opvalt. ,,Sinds mijn vertrek zijn er inderdaad geen secretarissen-generaal meer geweest die 'slechts' minister zijn geweest zoals ikzelf, maar altijd regeringsleiders."

Onderhandelingsspel

In NAVO-kringen gaat het scenario rond dat het bondgenootschap nog voor de Europese verkiezingen in juni 2024 de nieuwe baas wil aanstellen. Zo kan voorkomen worden dat de NAVO-post verstrengeld raakt in het reusachtige onderhandelingsspel voor de verdeling van EU-topfuncties.

Daarnaast spelen verschillende factoren een rol: haalt Nederland bijvoorbeeld de NAVO-investeringsnorm van ten minste 2 procent van het bbp? Net niet, zo bleek op Prinsjesdag. Maar wel bijna. En daarmee haalt Nederland veel andere lidstaten rechts in. En zoals opgemerkt zijn de jarenlange ervaring en contacten van Rutte een pre.

Wat ook helpt: onze onvoorwaardelijke steun aan Oekraïne en de historisch stevige relatie met de Verenigde Staten. En ook binnen het NAVO-grondgebied levert onze krijgsmacht, ondanks de bescheiden omvang, al jaren een belangrijke bijdrage: onze mannen en vrouwen worden ingezet in onder meer Litouwen en Roemenië.

Toch kan de Deense premier Mette Frederiksen nog altijd een geduchte concurrent vormen: ze is een vrouw. En ook de NAVO wil een steentje bijdragen aan het modieuze genderdebat.

Of Frederiksen zelf nog wil, is onduidelijk. Er wordt gefluisterd dat haar vorige poging al beschadigend was voor haar positie in de nationale politiek: wie wil er immers een leider hebben die al half met een been buiten de deur staat? Ook dat is een voordeel voor Rutte: hij heeft zijn handen na de verkiezingen en de formatie zo goed als vrij.

'Goed voor politiek prestige van ons land'

PDF-bestand van dit document

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Maike Boerdam koestert jeugdjaren in Sluis**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 08:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 967 words

**Byline:** Hans Puik

**Body**

Ze werd bekend door haar rol als Betsy in de jeugdserie Big & Betsy en heeft sindsdien in vele grote musicals en tv-series gespeeld. Samen met haar 15-jarige zoon Luca woont actrice Maike Boerdam (47) in Den Haag, maar haar jeugd bracht ze door in het Zeeuws-Vlaamse Sluis. Momenteel is ze te zien in De Tocht, een musical over de Elfstedentocht.

Hoe ziet het leven van een actrice er uit?

,,Twee dagen in de week geef ik drama- en liedinterpretatielessen op de MBO theater- en musicalopleiding DAPA in Den Haag. Erg leuk om te doen. De meeste andere dagen ben ik in Leeuwarden, vanwege de musical De Tocht. Sinds 2010 woon ik in Den Haag, een leuke stad die stiekem best wat raakvlakken heeft met Zeeland. De volksbuurt waar we wonen heeft iets dorps en binnen 10 minuten fietsen sta je op het strand. Ik heb een paar jaar in Amsterdam gewoond, dat was niets voor mij. Te snel, te hip, te groots.”

Heb je iets met de Elfstedentocht?

,,Voor mij is dat jeugdsentiment. In 1985 en 1986 maakte de Elfstedentocht grote indruk. Van mijn kindertijd in Sluis weet ik nog dat de plassen achter de Stadswallen in de winter vaak bevroren waren. Als 9-jarig meisje heb ik zelfs een keer de tocht Sluis-Brugge-Sluis geschaatst. De kraampjes op het ijs, de muziek, een versierde Kaai, allemaal vrolijke mensen, het staat nog op mijn netvlies gedrukt.”

Dus voor jou is het extra bijzonder om in De Tocht mee te spelen?

,,Zeker, ook omdat het nog nooit eerder is gedaan: een musical op ijs. Ik speel de rol van Boukje, de overleden partner van Jelmer. Ze is twee jaar geleden overleden, maar als de herinneringen van Jelmer worden getoond, komt mijn personage steeds terug. Ik kom constant zijn leven in geschaatst, iets wat staat voor warme herinneringen aan vervlogen tijden.”

Hoe kijk je terug op je jaren in Sluis?

,,Sluis is de meest fijne jeugdplek die een kind kan wensen. We hadden het strand vlakbij en veel leuke winkeltjes. Zeker in de weekenden zorgde dat voor gezelligheid en als tiener had ik zo een weekendbaantje te pakken. We woonden op het Magdalenehof, met achter ons de moestuintjes en iets verderop de Stadswallen. Ik herinner me het vrije zicht, vanuit de slaapkamer van mijn ouders kon je precies zien wie de hond aan het uitlaten was. In mijn beleving als kind was er ook een bos, later bleken dat ‘slechts’ struiken en een paar bomen te zijn. Daar bouwde ik hutten, want ik was altijd buiten te vinden. Regelmatig kwam ik met modder aan mijn kleren terug naar binnen.”

Was je als kind al geïnteresseerd in theater en muziek?

,,Nog niet zoals nu, maar ik was wel al vroeg lid van het Katholieke kerkkoor, de Sluisse Rakkers. We repeteerden iedere zaterdagochtend, dat vond ik heerlijk om te doen. Kerkdiensten vond ik saai, maar als 7-jarige wilde ik al bij het koor. ‘Er is een kindeke geboren’ mocht ik voorzingen tijdens een kerstdienst, heel speciaal was dat. Omdat ik zowel mavo als havo heb gedaan, mocht ik twee keer meedoen aan de eindmusical. Tijdens de repetities vertelde mijn leraar Nederlands dat het ook mogelijk was naar de toneelschool of kleinkunstacademie te gaan. Dat heeft mijn ogen geopend, ‘dit is wat ik wil’. Om mijn opleiding te volgen moest ik wel uit Sluis vertrekken.”

En niet veel later was je bekend van televisie, hoe is dat gegaan?

,,Tijdens mijn tweede jaar op het conservatorium in Brussel was er een auditie van Studio 100 voor de sprookjesmusical Assepoester. ‘Laat ik me opgeven, puur voor de ervaring, om te weten hoe het voelt’, dat was mijn gedachte. Toen werd ik aangenomen, zelfs voor de hoofdrol van Assepoester. Op school vonden ze dat minder leuk. Je mag officieel voor het vierde jaar van de opleiding nog geen rol spelen in een grote productie. Ik kreeg de keuze ‘niet meespelen in Assepoester of de studie stilleggen’. Toen ben ik overgestapt naar het conservatorium in Gent, waar ze geen problemen hadden met mijn grote rol. Tijdens het repetitieproces van de musical werd ik op kantoor geroepen bij Gert Verhulst en Hans Bourlon, de grote bazen van Studio 100. Met knikkende knieën ging ik richting dat gesprek. ‘Ze gaan me vast ontslaan of vinden me niet goed genoeg’. Wat bleek, ik werd gevraagd om een casting te doen voor de kinderserie Big & Betsy. Een paar maanden later speelde ik ineens een hoofdrol in een TV-serie.”

Jij zag je kansen en pakte ze?

,,Ja, ik heb alles aangenomen. ‘Gaan met die banaan’, was mijn motto. Het waren precies de juiste uitdagingen voor mij, op die leeftijd had ik nog geen Shakespeare kunnen spelen. Het veranderde wel mijn leven. Stond ik met mijn halfslaperige hoofd in de supermarkt en hoorde ik mensen fluisteren ‘kijk dat is Betsy van Big & Betsy’. Een vreemde ervaring, maar uiteindelijk vond ik het ook wel weer leuk.”

Sindsdien heb je in veel producties meegedaan, met name musicals. Wat is voor jou een hoogtepunt?

,,De musical Elisabeth vond ik geweldig. Ik was net afgestudeerd en ging op auditie in Duitsland. Pia Douwes speelde de titelrol, maar zij ging stoppen. Vandaar dat er gezocht werd naar een vervanger. Toen ik die rol kreeg voelde het als een droom die uitkwam. Nog wel een dingetje, alles moest in z’n Duits. Als ik terugkijk naar mijn allereerste live-interview in Duitsland dan denk ik ‘pff, klinkt goed, mijn havo-Duits’. Doordat ik langere tijd in het land verbleef ben ik de taal ook steeds beter gaan spreken.”

Je woont in Den Haag, speelt in Leeuwarden, heb je nog wel tijd om af en toe naar Zeeland te komen?

,, Als het dichterbij mijn werk was geweest, had ik nog graag in Zeeland gewoond. Mijn moeder is helaas gestorven en mijn vader woont sinds enkele jaren niet meer in Sluis. Gelukkig kom ik er nog heel regelmatig, want er wonen nog steeds familieleden en vrienden. Ook mijn zoon heeft vrienden in Sluis die we in de vakanties bezoeken. Uiteraard wordt er dan ook plat Zeeuws gesproken.”

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**Veel dieper kan Ajax niet zinken na groot verval tegen PSV**

Trouw

30 oktober 2023 maandag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Sport; Blz. 14, 15

**Length:** 899 words

**Byline:** JOHN GRAAT

**Highlight:** Malaise • Het dramatische spel van PSV verbloemde in de eerste helft nog de diepe problemen van Ajax. Maar het werd in Eindhoven toch 5-2 en Ajax staat nu laatste.

**Body**

Het publiek in het Philips Stadion wilde best nog wat zout in de wonde strooien. Op de tribune danste een Brabantse supporter in een wit laken waarop hij thuis 'Degradatiespook' had geverfd. "Volgend jaar naar Helmond Sport", zong de aanhang in Eindhoven in de tweede helft jennerig. Ook werd op de Oosttribune bij een 5-2 stand een groot spandoek ontvouwd met daarop alle zeven clubs waarvan Ajax dit seizoen niet kon winnen.

Het leedvermaak heeft Ajax aan zichzelf te danken. De rijkste club van het land heeft de duurste selectie - de afgelopen twee zomers werd er voor 225 miljoen euro aan nieuwe spelers gekocht - maar door alle verkeerde keuzes werd zondag een nieuw historisch dieptepunt bereikt. Door de 3-1 winst van FC Volendam op Excelsior staat Ajax nu laatste in de eredivisie. De wedstrijd tegen FC Volendam van komende donderdag is - hoe onwerkelijk ook - een serieuze degradatiekraker.

John van 't Schip zal vermoedelijk een dezer dagen de sleutels in handen krijgen van het schip dat stuurloos blijft ronddobberen. Hij zal uit de hoogst vermakelijke, maar kwalitatief heel matige pot voetbal in Eindhoven best een paar aanknopingspunten vinden. Dat deed de interimmer op de bank, Hedwiges Maduro, ook. Het spel in de eerste helft waarin Ajax een hele reeks open kansen afdwong, bood volgens Maduro 'hoop voor de toekomst'. "En je kunt nu eenmaal niet alles in één keer verbeteren."

Bij Branco van den Boomen ligt de lat blijkbaar iets hoger. Die had in een hoekje van de perszaal staan luisteren naar zijn trainer. Van den Boomen, die weer eens in de basis stond en de 0-1 maakte, sloeg een andere toon aan. "Ik ben woest. Ik ben zo ongelooflijk boos over hoe wij de tweede helft hebben gespeeld. Dat wij zo makkelijk goals weggeven is ongelooflijk."

De oorzaken van de huidige malaise? Maduro sprak over het 'ontbreken van structuur en rust' in de club. "Bij andere clubs zie je een duidelijke rolverdeling tussen mensen, bij Ajax was dat de afgelopen twee jaar niet het geval. Het was een komen en gaan van mensen. Dat zie je uiteindelijk op het veld. Echte Ajacieden als Louis van Gaal en Michael van Praag zijn dat nu aan het repareren."

Van den Boomen: "Toen ik kwam, waren er al spanningen tussen de technisch directeur en de trainer. Die hadden beter moeten samenwerken. Daardoor is er veel fout gegaan", doelde hij op Sven Mislintat en Maurice Steijn, inmiddels beiden vertrokken. Zowel Maduro als Van den Boomen lieten blijken dat versterkingen in de winterstop een must zijn. Maduro: "We missen bepaalde types." Van den Boomen was explicieter: "Op bepaalde posities hebben we meer volwassenheid nodig. Sommige jongens zijn niet gewend in deze situatie te zitten. De mix is nu niet goed. Dan maak je cruciale fouten."

Van den Boomen leek voor rust een belangrijke rol te hebben op iets wat nog op een herrijzenis van Ajax leek. De Amsterdammers toonden het lef dat Maduro had geëist. Daarbij kreeg het overigens alle medewerking van PSV, dat een ontluisterende eerste helft speelde. De koploper, die in deze competitie nog geen punt verloor, werd vaak overlopen op het middenveld en verdedigde achterin op kleuterniveau. Het regende kansen voor Ajax, waar Steven Bergwijn eindelijk weer wat inspiratie leek te hebben. De geplaagde ploeg had de pech dat Brian Brobbey slechts één doelpunt maakte, waardoor het bij de rust slechts 1-2 voor Ajax stond.

**Striemend fluitconcert**

Striemend was het fluitconcert van het thuispubliek halverwege. Joey Veerman was net als in de Europese duels wéér door het ijs gezakt en werd door Bosz al in de rust gewisseld, net als Tillman. Met Guus Til en Ismael Saibari onderging PSV vervolgens een metamorfose. En als bij toverslag verkeerde het elftal van Ajax in staat van ontbinding. Weg was het 'compact' spelen, weg was de tactische discipline. En zo lag het gebrek aan kwaliteit in alle linies weer genadeloos aan de oppervlakte, met Sutalo, Gaaei maar ook Taylor als de pijnlijkste gevallen. Ajax verzoop door een gebrek aan energie, snelheid, kracht en loopvermogen.

PSV liet die na rust wel zien. Hirving Lozano maakte er uiteindelijk drie, de overige doelpunten kwamen van Saibari en De Jong. Daarmee liep het aantal tegentreffers voor Ajax in acht duels op tot 21; alleen Heracles kreeg er meer tegen (22 in 10 wedstrijden). Op de laatste plaats blijft Ajax '100 procent zeker' niet staan, zei Maduro. Maar dan zal Ajax wel echt moeten gaan vechten, ook bij een tegenslag, een kwaliteit die het nu ontbeert. "Die gaan nog wel omhoog krabbelen", zei Guus Til na afloop over Ajax. "Maar ik denk niet dat ze nog kampioen worden."

**Bosz vond PSV 'bagger'**

PSV beleefde met de 2-1 nederlaag van Feyenoord bij FC Twente en de eigen overwinning op Ajax een topdag, maar trainer Peter Bosz vond dat zijn elftal zondag de slechtste helft van het seizoen had gespeeld. Hij doelde op de eerste 45 minuten. "Het was bagger. Het was zo slordig, we leden zoveel balverlies. Ik hoop dat het een incident was", zei hij na de zege van 5-2. "Als Ajax voor rust vier keer had gescoord, hadden we niets kunnen zeggen", vervolgde Bosz. Het kwam goed. "We staan met dertig punten bovenaan. Kijkend naar de tweede helft en de stand zit hier een hele gelukkige trainer."

Ik ben zo ongelooflijk boos over hoe wij de tweede helft hebben gespeeld

Als bij toverslag verkeerde Ajax na rust in staat van ontbinding

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 14, pagina 15

**Graphic**

Ajacied Branco van den Boomen verlaat gedesillusioneerd het veld na de 5-2 nederlaag. Foto Maurice van Steen, ANP

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Opinie: Ook de lezers sluiten zich aan bij de oproep van Janneke Schotveld: ‘Terug met dat bejaardentehuis, en wel nu!’**

De Volkskrant.nl

30 oktober 2023 maandag 11:00 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1087 words

**Byline:** Redactie

**Body**

Tal van lezers hebben gereageerd op de oproep van schrijfster Janneke Schotveld om de bejaardentehuizen te herintroduceren. Een mantelzorger: ‘Ik wil weer ‘kind’ kunnen zijn in plaats van puinruimer’.

Feest?

Je zou het bijna een feest der herkenning noemen, ware het niet dat dit verhaal van Janneke Schotveld zo waar is en dus helemaal niet feestelijk. Mijn mantelzorgperiode ligt al even achter mij, maar wat was ik blij met dat bejaardenhuis, na zes pittige jaren. Zorgen zorgen zorgen, een baan, gezin en altijd maar paraat, geen mens die dit lang volhoudt.

Ik werk in de zorg en hoor dagelijks noodkreten en zie schrijnende situaties waarbij alle partijen doodongelukkig zijn. Zonder uitzicht. Zonder hoop, hoe erg. Een bejaardenhuis: aanspraak, zorg in de buurt en kinderen die gewoon weer eens ‘kind’ kunnen zijn in plaats van continu draven tot ze er letterlijk bij neervallen. Je ouder bezoeken met aandacht voor de mens, in plaats van puinruimen. Waar blijven ze, terug met de bejaardenhuizen!

Patty Leeman, Voorschoten

Uitgeloot

De bejaardenhuizen hadden nooit weggesaneerd mogen worden. Mantelzorg is goed als het mantelzorg blijft. Even naar de dokter, boodschappen. Kleine, maar belangrijke hulp. Zoals het nu is kan het niet langer. Wij (kinderen) moesten mijn schoonmoeder wassen wanneer zij buikloop had en intussen werken en de kinderen verzorgen.

In mijn buurt liep het project ‘Blijf in de buurt’. Er zouden appartementen gebouwd worden en deze commissie diende na zeven jaar goedgekeurde plannen in. Een halfjaar tevoren kwamen er ook projectontwikkelaars. Dus vond de gemeente dat er geloot moest worden. En wie vielen af? Helaas, het buurtproject. Dus: geen doorstroming in de wijk. Maar ook geen bejaardenhuis of behoorlijke appartementen van 110 vierkante meter voor ouderen die elkaar zouden steunen. Regering, doe er wat aan.

José Elferink-Elschot, Amersfoort

Participatie

Hulde voor het heldere, humoristische edoch verdrietig herkenbare stuk over de idiote participatiesamenleving. Over de domheid bejaardenhuizen te sluiten en te sollen met onze oudere medemensen. Terwijl ik het artikel lees ben ik bij mijn moeder van 90. Ze slaapt na een wandeling van 7 minuten. Mijn man helpt mijn vader, 91, om bij de sociale verzekeringsbank te regelen dat hij geld terugkrijgt nu mijn moeder in een verpleeghuis woont. Ze zijn al twee uur bezig. We wonen gelukkig dichtbij en gaan zo snel naar huis om de hond uit te laten en boodschappen te doen. Het is gelukkig herfstvakantie.

Anneke Eenhoorn, Castricum

Schande

Het opiniestuk van Janneke Schotveld is een terechte klacht over ouderenzorg in Nederland. Een grote schande. Zij leest weinig over ouderenzorg in de programma’s van de politieke partijen. Advies: Lees het interview met Lilian Marijnissen (SP). Daarin vertelt ze over het ontstaan van het zorgbuurthuis in Oss. Op initiatief van de SP en dankzij bewoners is dit kleinschalige zorgbuurthuis er gekomen. En hopelijk volgen er veel meer.

Pien van der Kleij, Bovenkarspel

Pechgeneratie

De hartenkreet van Janneke Schotveld kan ik alleen maar met diep verlangen onderschrijven. Mijn ouders van 88 zijn er nog niet zo aan toe als haar moeder. Ze genieten al wel al dertig (!) jaar van hun pensioen en hebben de meest fantastische dingen kunnen doen zonder zich te hoeven bekommeren om hun ouders.

Ik ben nu 65 jaar oud, nog altijd aan het werk, steeds meer belast met mantelzorg en het vooruitzicht dat als ik dan uiteindelijk met pensioen kan, ook de volle honderd procent de mantelzorg in kan in plaats van wat leuke reizen gaan maken of mij bekommeren om mijn eigen kleinkinderen. Toch ook wel een beetje pechgeneratie. Hoog tijd dat te herstellen met de bouw van moderne op deze tijd aangepaste bejaardenhuizen.

Harry Vedder, Arnhem.

Drijfveer

Wat is toch de drijfveer om goedlopende systemen te willen vervangen door nieuwe, niet eerder beproefde mogelijkheden. Zo werd gewaardeerde basisbeurs vervangen door een leenstelsel dat studenten opzadelt met grote schulden. Bij de vorming van een nieuw kabinet moest de koning worden uitgesloten (met een recordlange formatie ten gevolg).

Bejaardenhuizen moesten sluiten, waardoor mantelzorgers en thuishulpen het nu nauwelijks meer bolwerken. Immers, de over het algemeen goed functionerende verzorging van hulpbehoevende ouderen in bejaardenhuizen werd vervangen door een systeem waarbij veel eenzame bejaarden in hun te grote huis de tijd uitzitten tot er iemand even, snel, snel, langskomt. Terecht betoogt Janneke Schotveld dat het hoog tijd is dat de bejaardenhuizen weer terugkomen. Woningzoekenden zouden daar dankbaar voor zijn.

Siep Schaafsma, Beek (L)

Angst

Ik ben verbaasd dat behalve de SP geen van de politieke partijen iets zinnigs over de bejaardenzorg in hun verkiezingsprogramma’s hebben staan, terwijl de ActiZ, de branchevereniging van circa vierhonderd dorgorganisaties, een oproep doet aan de politiek om de ouderenzorg hoog op de politieke agenda te plaatsen. Ook wordt er geen alternatief geboden om als thuis wonen geen optie meer is, een vrijwillige levensbeëindiging mogelijk te maken.

Ik zie mijn laatste levensjaren met angst en beven tegemoet.

Els Stehouwer, Zeewolde

Ouder

Prachtig artikel over bejaardenhuizen die liever vandaag dan morgen terug moeten komen. Alleen mis ik één zaak. Namelijk dat mantelzorgers – meestal zijn dit familieleden en het vaakst de kinderen, als die er al zijn, want er zijn ook veel mensen zonder kinderen – ook steeds ouder worden. Als je vader of moeder 80 of 90 jaar is, zijn die kinderen dikwijls ook 60 of 70 met allerhande kwalen. Hoe lossen we dit, en het grote tekort aan verpleegkundigen, op?

Gerda Vogelzang, Poortugaal

Muziek

Ik las de oproep voor terugkeer van de bejaardenhuizen. Mocht het ooit zover komen, mag ik dan een dringende oproep doen om, mocht er muziek gemaakt worden, dan te stoppen met die vreselijk oubollige liedjes?

Ik hoorde laatst vertellen dat een dementerende oude man zei ‘dat is onze muziek niet’. Hij zit in een verzorgingshuis en wat wordt dan gezongen? ‘Daar bij die molen’ en meer van dat vreselijks. Ook op bijeenkomsten voor ouderen zeggen de organisatoren dat ‘de oudjes dat nu eenmaal mooi vinden’. Nee! Onze generatie is echt opgegroeid met de Beatles, de Stones, de Bee Gees, Jimi Hendrix en noem maar op. Dus graag meegaan met de tijd organisatoren, met muziek voor onze generatie.

Marian de Jonge (74), Venray

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

**Load-Date:** October 30, 2023

**End of Document**



**’Stemmen trekken met ’gratis bier’-programma’**

De Telegraaf.nl

30 oktober 2023 maandag 2:30 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** WATUZEGT; WATUZEGT/LEZERSBRIEVEN

**Length:** 146 words

**Body**

Caroline van der Plas hoop met een ’gratis bier’ programma zieltjes te winnen, aldus Henk Versteeg.

Een lezer stelt dat bij het vormen van een nieuwe regering na de verkiezingen men niet om BBB-voorvrouw Caroline van der Plas heen kan. (WUZ, 30/10). Caroline van de Plas, de belangenbehartiger van de agro-industrie, heeft de gave om met onrealistische plannen boeren en burgers voor haar karretje te spannen. Haar motie om het minimum jeugdloon te verhogen, zonder duidelijk te onderbouwen waarmee ze dat wil betalen en ook niet weten hoe hoog het bedrag is dat daarmee is gemoeid, is een schoolvoorbeeld van de manier waarop zij zieltjes probeert te winnen. Waarschijnlijk is dat ook de reden BBB haar partijprogramma niet heeft laten doorrekenen door het CPB. Met een 'gratis bier' programma trek je mogelijk veel kiezers, maar de kater komt wel later!

Henk Versteeg, Nunspeet

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Als reisleider in Irak, Syrië en Tadzjikistan is Bob (29) altijd op zijn hoede: ‘Ik ben geen seconde naïef’**

AD/Algemeen Dagblad.nl

30 oktober 2023 maandag 03:30 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1029 words

**Byline:** Nicole Roelands

**Body**

BREDA – Bob Clerx (29) bezorgt mensen een onvergetelijke vakantie, maar niet in landen als Frankrijk of Spanje. De Bredase reisleider is gespecialiseerd in niet-doorsnee vakantiebestemmingen als Irak, Syrië, Libanon en Tadzjikistan. Zijn grootste angst? ,,Dat een toerist wordt opgepakt.”

Het is september 2022. Bob Clerx is zenuwachtig. Dat is hij niet snel, want op plekken als deze voelt hij zich op zijn gemak. Door de zon die op zijn huid brandt en de kruidige geuren die zijn neus vinden. Maar vandaag is anders.

Hij nadert zijn eindbestemming. De bus waar de Bredanaar inzit, rijdt de stad binnen en stopt in het centrum voor een imposant gebouw. Clerx haalt diep adem, staat op, draait zich om, kijkt zijn vijftienkoppige gezelschap aan en zegt: ,,Welkom in Syrië. Dit is de Grote moskee van Damascus.”

Mensen durven niet alleen

Het was de eerste trip die Clerx als reisleider begeleidde. ,,Ik was zo nerveus. Het was mijn eerste keer in Syrië en ik vroeg me af of het wel écht veilig was. Daarnaast wist ik nog niet of ik überhaupt een goede reisleider was.”

Inmiddels is hij nog een keer in Syrië geweest en heeft hij het afgelopen jaar reizen begeleid naar Irak, Libanon, Tadzjikistan, Turkmenistan, Kazachstan, Kirgistan, Oezbekistan en Tsjaad. Het zijn niet de doorsnee vakantiebestemmingen. ,,De mensen die bij ons een reis boeken, willen naar afgelegen plekken op de wereld. Maar ze durven niet alleen te gaan.”

Lees verder onder de foto: Soms zegt een volwassene: ‘Moet ik weer zo’n kerk in?’

Clerx, nu 29 jaar, is naast zijn werk voor touroperator Lupine Travel ook zelfstandig onderwijsadviseur. Hij ademt cultuur, historie en religie. Dat is terug te zien in zijn appartement in Breda. Op tafel staat een vlaggetje van Tadzjikistan. ,,Mooiste natuur van de wereld. Het Pamir-gebergte is fenomenaal.” Aan zijn voeten draagt hij kleurrijke pantoffels. ,,Uit Kirgistan, dat grenst aan Tadzjikistan. Wil je trouwens basbousa? Dat is een lekkernij, gisteren gekocht in Irak.”

Zijn enthousiasme is aanstekelijk. Meestal werkt dat ook zo bij de mensen die hij begeleidt. ,,Maar kinderen zijn altijd verwonderd. Dat gaat bij volwassenen wat moeilijker. Dan zegt iemand: ‘Moet ik weer zo’n kerk in?’”

Zelf zoekt hij bij mensen altijd naar de verbinding. Soms is dat moeilijk, vertelt hij, als bijvoorbeeld een Iraniër zijn radicale denkwijze over hem uitstort. ,,Maar het is ongekend wat voor wereld er opengaat als je met anderen praat.” Gesprekken zorgen ervoor dat hij verwonderd blijft, ook als hij voor de derde keer in Beiroet is. ,,Ik wil dienstbaar zijn richting de groep, maar zelf ook de schoonheid van het land blijven zien.”

Ze keek mij aan, ik heb nog nooit iemand gezien met zo’n lege blik. Getraumatiseerd voor het leven

Lees verder onder de foto: ‘Mijn zusje was tien jaar seksslaaf voor IS. Twee weken geleden is ze bevrijd’

Clerx spreekt acht andere talen: Frans, Engels, Duits, Spaans, Catalaans, Russisch, Perzisch, Estisch én een beetje Arabisch. Op bijna iedere plek kan hij zich verstaanbaar maken. Zo is een hechte vriendschap ontstaan met enkele Jezidi’s, een kleine religieuze gemeenschap in Koerdistan. Hij is er al meerdere keren geweest en is net terug van een twaalfdaags bezoek. Als hij daaraan terugdenkt, krijgt hij tranen in zijn ogen.

,,Ik stond daar in een tempel en raakte in gesprek met een Jezidi-jongen. Hij vertelde dat hij zo’n tien jaar geleden is ontvoerd door de terroristische organisatie IS. Hij is naar een kamp gebracht, geïndoctrineerd en opgeleid tot strijder. Nu, jaren later, wilde hij zijn geloof weer leren omarmen.”

Terwijl de Bredanaar met de man praatte, kwam diens zusje van 21 jaar aanlopen. ,,Hij vertelde dat zij twee weken geleden is bevrijd, nadat ze tien jaar lang seksslaaf is geweest voor IS. Ze keek mij aan, ik heb nog nooit iemand gezien met zo’n lege blik. Getraumatiseerd voor het leven.”

Lees verder onder de foto: ‘Op zo’n moment ben ik geen seconde naïef’

Een herinnering uit Iran neemt hij ook nog iedere dag met zich mee. Toen belandde hij tijdens een vakantie met vrienden in een protest. ,,Mijn eerste reactie was niet: ik moet weg, maar iemand waarschuwde ons dat buitenlanders worden opgepakt voor spionage. Dat is de enige keer dat ik bang ben geweest.”

Dat zal hem als reisleider niet overkomen, want dan is hij altijd op zijn hoede. Als er iets fout gaat, zal zijn groep dat niet meekrijgen en gaat hij over op plan b. ,,Ik word ingeseind door lokale gidsen, bijvoorbeeld om niet naar een plein te gaan vanwege een protest. Op zo'n moment ben ik geen seconde naïef.”

Ik wil tegen een ieder zeggen: blijf geloven in de mens

Dat geldt ook op de momenten dat een vakantieganger vraagt of hij écht niet een avondje alleen uit eten mag in Damascus. Volgens de reisleider kan dat in bijna ieder land waar hij heen gaat, maar niet in Syrië. Daar wordt een toerist opgepakt als hij geen gids of lokale partner bij zich heeft. ,,Dat is mijn grootste angst. Er is altijd wel iemand die het tóch wil proberen.”

Verliefd op Rusland én Oekraïne

Clerx groeide op in de wijk Princenhage. Zijn ouders hebben nooit moeite gehad met de reizen die hij maakt. Al vond zijn moeder het wel spannend toen hij voor het eerst naar Rusland ging, op zijn 19de. Hij werd verliefd op het land en heeft er langere tijd gewoond. ,,Stel je voor: het sneeuwt, je loopt op het Rode Plein in Moskou en ziet de Basiliuskathedraal liggen. Dan denk je maar één ding: wauw!”

Inmiddels heeft ook Oekraïne een plekje in zijn hart veroverd. In de vijf keer dat hij er is geweest, heeft hij naar eigen zeggen het land voelen veranderen. ,,Het werd vrijer. Mensen spraken uit: ‘Wij zijn Oekraïne.’”

Het huidige conflict maakt hem ‘diep bedroefd’. ,,Ik ga Kiev nooit meer zien zoals ik het heb gezien, en nooit meer naar Rusland kijken zoals ik ernaar keek. Maar ik wil tegen een ieder zeggen: blijf geloven in de mens. In de politiek worden écht andere keuzes gemaakt dan de gemiddelde inwoner maakt. Hetzelfde geldt voor het conflict Israël-Palestina.”

Hieronder een overzicht van de reizen van Bob Clerx voor Lupine Travel. Op de blauwe bestemmingen is hij geweest met een reisgezelschap. De oranje bestemmingen staan op de planning voor binnenkort.

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**'Ik heb de poëzie echt ontdekt'**

Het Parool

30 oktober 2023 maandag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** PS Maandag; Blz. 28, 29

**Length:** 1123 words

**Byline:** TEKST LOULOU JANSSEN, FOTO KOOSJE KOOLBERGEN

**Highlight:** Nicole Kaandorp (26) maakte naam met haar korte verhalen, maar is pas echt thuis op het podium: ze won het NK Poetry Slam, een verbale bokswedstrijd in podiumpoëzie. 'Ik wil dat mensen denken: ja, dat voel ik ook.'

**Body**

Nicole Kaandorp is geboren in Boedapest, maar woont al sinds haar derde in Amsterdam. Na haar studies taalwetenschappen en redactie besloot ze haar dromen achterna te gaan. "Verhalen maakte ik als kind al," vertelt ze, "zoals iedereen, denk ik. Ik bedacht dialogen voor mijn legopoppetjes. Nu doe ik hetzelfde op papier, ik ben er gewoon nooit mee opgehouden. Ik zie het niet per se als talent: zoals sommige mensen heel goed zijn in hardlopen, ben ik goed met woorden."

Kaandorp woont in de Indische Buurt, maar haar kantoor bevindt zich op de Jacob Catskade in West. De kleine ruimte heeft een huiselijke sfeer. Er staat een tafel met haar laptop, enkele stoelen, een boekenkast, her en der liggen wat kussens op de vloer. Ze wijst: "Aan dit tafeltje schrijf ik, of in het hoekje van de kamer op de grond. Het is fijn om een plek te hebben waar ik me kan concentreren."

Kaandorp is bekend van haar korte verhalen, die eerder verschenen in NRC, de Volkskrant en in de tweede Sampler-bundel voor jong talent van uitgeverij Das Mag. Als tiener won Kaandorp haar eerste prijzen bij onder andere de Kunstbende in de categorie taal, ook stond ze in 2018 op de shortlist van de Joost Zwagerman Essayprijs. En met haar verhaal Linnen won ze in 2019 de Lowlands-schrijfwedstrijd.

**Liefdevolle knock-out**

Maar ondanks het succes dat ze heeft met haar korte verhalen, komt Kaandorp op het podium pas echt tot leven. Tijdens de 21ste editie van het NK Poetry Slam, eind september tijdens het International Literature Festival in Utrecht, maakte ze met haar gedichten indruk op het publiek in TivoliVredenburg. Dat publiek koos aan de hand van een juryadvies Kaandorp als winnaar.

Voorafgaand aan die finale werden er voorrondes gehouden door het hele land; Kaandorp won die van Poetry Slam Vrijburcht in Amsterdam. In de finale nam ze het op tegen acht dichters, ronde na ronde werden haar gedichten tot beste verkozen.

Uiteindelijk stond ze oog in oog met dichter Eelco Couvreur en won ze de finalebattle door haar tegenstander 'liefdevol in de hoek te zetten,' zei jurylid Eva van Manen.Kaandorp geeft tegenwoordig de voorkeur aan poëzie boven het schrijven van korte verhalen. "Ik heb de poëzie echt ontdekt," zegt ze. "Het is een heel fijne manier om ergens een verband tussen te leggen of om iets kleins te bestuderen. Dat past voor nu bij mijn mindset. Ken je het gevoel dat je in de kringloopwinkel een bakje koopt, waarvan je niet zeker weet of het op dat ene plekje in de kast past? Vervolgens ga je naar huis, en schuif je het precies in dat ene plekje. Dat gevoel krijg ik als ik een goed gedicht heb geschreven."

**Fietsbel in de lente**

Kaandorp schrijft vooral uit verwondering over dingen die ze ziet of meemaakt. Het zijn vaak kleine details, haar talent is om die op te merken en op papier te krijgen. Hoe het kan dat het heel stil lijkt op het moment dat je van de trap valt bijvoorbeeld, of waarom het geluid van een fietsbel in de lente mooier klinkt.

Ook vindt ze representatie belangrijk. "Er bestaan al zo veel heteronormatieve verhalen. Mooie verhalen, daar niet van, maar niet iedereen voelt zich in zo'n verhaal thuis." Kaandorp hoopt dat ze iets schrijft waar mensen zichzelf in herkennen. "Hoe klein het ook is. Dat ze denken: ja, dat heb ik ook weleens, of: dat voel ik ook. Dat ze zich begrepen voelen, want dat is zo'n lekker gevoel."Schrijven is een onzeker vak, maar Kaandorp is vastbesloten haar carrière voort te zetten. "Ik heb altijd de vrijheid gevoeld om dit te doen. Het geeft rust dat ik mijn studies heb afgerond. Als het echt moet, kan ik altijd ander werk doen. Ik weet dat het een privilege is dat ik dit vak mag uitproberen."

Naast schrijven houdt ze zich ook bezig met andere literaire werkzaamheden, die haar helpen financieel rond te komen. Vaak staan die in het teken van andere beginnende schrijvers een podium bieden. Zo organiseert Kaandorp eens in de twee maanden Tapschrift, een open podium in Theater Bellevue, begeleidt ze schrijfwerkplaats Literatuurnest in Utrecht en is ze onderdeel van de redactie van spokenwordplatform Mensen Zeggen Dingen. "Als iemand mij mailt met de vraag of ik een klus wil doen en het lijkt me wat, dan doe ik het."

Schrijven staat ook te boek als eenzaam vak. Maar een van de dingen die Kaandorp heeft geholpen om te komen waar ze nu is, is het ontmoeten van andere schrijvers, die inmiddels vrienden zijn geworden. Ze ontmoet hen op werkgelegenheden en feestjes, ze zitten in cafés te praten over wat ze maken en verzinnen samen nieuwe literaire programma's. "Het lijkt eenzaam, maar eigenlijk doe je het samen. Dat waar ik nu geld mee verdien, had ik in mijn eentje niet kunnen bereiken."

**alles is één groot wiebelen**

FRAGMENT UIT GEDICHT, VOORGEDRAGEN TIJDENS DE FINALE NK POETRY SLAM 2023

er groeit mos tussen de stoeptegels en het mos zingt

er loopt een druppel over een raam en dat zingt

er is een klein schilderij van een kannetje melk en op dat kannetje staat een blauw

huisje en dat huisje zingt

en ik luister

dat is het enige dat ik kan

en ik heb er niets van geleerd

ik heb geen carrière gemaakt

ik ben niet beroemd geworden

ik heb niets uitgevonden wat ook maar een beetje handiger is dan het vorige

ik ben nooit naar het middenoosten gegaan of naar polen

ik ben niet waar ik dacht dat ik nu zou zijn toen ik het me voorstelde in groep acht -

zesentwintig, dan al lang getrouwd en heel vaak op tv

ik heb een grijze haar gevonden

en 'm in de vriezer gelegd

en ik zal niet doen alsof dit het einde is

het heet niet voor niets een quarterlife crisis, nog driekwart te gaan

maar heel eerlijk -

ik hoef niet zo veel jaren, ik wil alleen

een hangmat die verbleekt in de zon

ik wil een glaasje wijn en daar rinkelend zacht mee proosten

en kaartjes voor het concertgebouw kopen

kaartjes die je uit moet printen

ik wil ze op de koelkast hangen

en dan voor altijd op de datum blijven wachten

ik wil een uitzicht waarin niets beweegt, niet eens een tak

ik wil één 'nu', als een hondenmand en daarin gaan liggen, maar het gaat steeds voorbij

en dan komt er weer een nieuw nu en dat gaat voorbij en dan komt er weer nieuw nu en dat gaat voorbij, hoe doen jullie dit?

ja, ik weet ook wel dat gedicht - "om niet de afschuwelijke last van de tijd te voelen,

moet je je onophoudelijk bedrinken"

maar dat heb ik geprobeerd

en het was nogal onproductief

vanochtend was het eigenlijk te koud om uit bed te komen, vond je niet? ik lag daar met

mijn liefjes naar de rode lichtcijfers van de wekker te kijken

'je kunt tijd niet meten zonder beweging

en beweging is onmogelijk zonder tijd

dus wat,' zei de een, 'als we heel heel stil blijven liggen'

'Als kind bedacht ik dialogen voor mijn legopoppetjes. Nu doe ik hetzelfde op papier'

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 28, pagina 29

**Graphic**

Nicole Kaandorp: 'Ik weet dat het een privilege is dat ik dit vak mag uitproberen.'

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Van der Burg tijdelijk vervangen**

Trouw

30 oktober 2023 maandag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Vandaag; Blz. 2

**Length:** 93 words

**Body**

Staatssecretaris van asiel Eric van der Burg (VVD) kan zijn functie tijdelijk niet uitvoeren, als gevolg van een voedselvergiftiging. Het herstel van Van der Burg duurt waarschijnlijk enkele weken. Toch acht de regering het nodig om Van der Burg officieel te vervangen, 'gezien de zwaarte van zijn portefeuille'. Er is dit najaar weer een tekort aan opvangplekken waardoor de staatssecretaris stad en land afbelt op zoek naar locaties. Christophe van der Maat wordt deze maandag beëdigd als de vervanger van Van der Burg.

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 2

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**



**Schrijfster Nora Ikstena: ‘In Letland zeggen we dat we zwemmen in rivieren van melk als we in het paradijs zijn’**

Het Parool.nl

30 oktober 2023 maandag 09:53 AM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1280 words

**Byline:** Dieuwertje Mertens

**Body**

In de autobiografische roman Moedermelk schrijft de Letse Nora Ikstena over de invloed van het Sovjetregime vanuit het perspectief van een dochter en een moeder. ‘Ben je gekooid, dan gaan al je verhalen over je gevangenschap.’

Nora Ikstena (1969) is een van de bekendste Letse auteurs van haar generatie. In haar beklemmende roman Moedermelk (prachtig vertaald door Brenda Lelie) schetst ze drie generaties vrouwen die zijn gevormd door de geschiedenis: de Tweede Wereldoorlog, het onafhankelijke Letland en het Sovjetregime. De roman is gebaseerd op de relatie tussen Ikstena en haar eigen moeder.

Moedermelk behandelt vragen als: Wat betekent familie? Hoe reageer je op historische omstandigheden? Wat doe je als je gevangen zit?

Het vertelperspectief ligt beurtelings bij moeder en dochter. Ikstena: “Ik heb de familieleden expres naamloos gelaten, omdat dit het verhaal is van alle mensen in Oost-Europese landen, zeker van alle mensen in de Baltische staten.”

Direct na de geboorte van haar dochter op 15 oktober 1969, gaat haar moeder ervandoor. Ikstena schrijft: ‘Ik had een kind gedragen en gebaard, maar in mij huisden moedergevoelens noch moederinstinct. (...) Mijn melk was bitter, vol verwarring en verval. Ik beschermde mijn kind ertegen.’

Vader is uit beeld. Grootmoeder probeert het meisje in leven te houden met kamillethee en moeilijk verkregen melkpoeder. Na vijf dagen, als de melkproductie is gestopt, keert moeder terug.

Ze rookt veel, is vaak dronken, gedrogeerd. Moeder, die geboren is in de Tweede Wereldoorlog en heeft meegemaakt hoe het was om in een onafhankelijk Letland te leven, voelt zich depressief en gekooid door het regime.

Er zijn dagen dat ze haar bed niet uitkomt. Ze laat haar moeder en stiefvader voor haar dochter zorgen, want zelf werkt ze als gynaecoloog en onderzoeker in het ziekenhuis. Tot ze op een dag besluit in een kliniek in een dorp ver weg te gaan werken en haar dochter meeneemt.

U zou twintig jaar met het boek bezig zijn geweest.

“Dat klopt niet helemaal. Ik debuteerde met Celebration of life in 1998. Mijn tweede boek Education of poetry raakt ook aan de onderwerpen in Moedermelk, dat ik in 2014 schreef. Mijn Letse uitgever zei: ‘Je hebt een trilogie geschreven.’ Ze had gelijk. Ze bracht de drie romans uit in één band. Maar Moedermelk heeft een speciale plek in mijn hart. Het boek wordt overal in het buitenland vertaald. Ik geloof dat dit de eerste hedendaagse Letse roman is die in het Nederlands is vertaald.”

Melk is in uw roman een metafoor voor liefde, maar ook voor dwang – op school worden kinderen gedwongen warme schoolmelk te drinken, net zoals de Sovjetideologie hun door de strot wordt geduwd.

“Iedereen van mijn generatie herinnert zich nog hoe we gedwongen werden om warme melk te drinken op school. Ik vind melk zo vies.”

“Maar het is een geweldige en veelzijdige metafoor. In Letland zeggen we dat we ‘zwemmen in rivieren van melk’ als we in het paradijs zijn. We noemen melk het ‘levenselixer’. De moeder in mijn roman neemt haar dochter mee naar een boerderij en dwingt haar melk vers van de koe te drinken. Je kunt zeggen: dat is wreed, maar ze leert haar dochter ook om haar angsten te overwinnen.”

Ik las er ook een andere betekenis in: als de dochter kokhalzend de melk heeft opgedronken, heeft de moeder gezien hoezeer ze ervan walgt en geeft ze haar een briefje mee naar school waarop staat dat ze geen melk meer hoeft te drinken. Nu het niet meer hoeft, wil ze best een slokje melk drinken. Deze passage gaat ook over keuzevrijheid.

“Klopt. Als we gedwongen worden kunnen we niets anders meer voelen dan weerzin en niets anders zien dan de kooi waarin we opgesloten zitten, terwijl keuzevrijheid ons de mogelijkheid biedt voorbij de weerzin te kijken.”

Hoe komt het dat uw moeder geen moederinstinct had, zoals u schrijft?

“Ze weet dat haar moedermelk vergiftigd is, niet alleen symbolisch, maar ook letterlijk: vanwege haar verslaving aan drank en pillen. Maar ze voelt wel liefde voor haar kind.”

Hoewel ze het moederschap zelf ingewikkeld vindt, ontfermde uw moeder zich met veel liefde over vrouwelijke patiënten die moeilijkheden ondervinden om zwanger te worden. Hoe verklaart u dat?

“Ik heb hier veel over nagedacht. Ze hielp vrouwen om zwanger te worden, terwijl dit verboden was onder het Sovjetregime. Een vorm van protest tegen het regime? Misschien. Ze wilde graag helpen, maar vond het ook in beroepsmatig opzicht interessant hoe ze dit wonder kon laten geschieden. Ik zou er alles voor doen om het haar te kunnen vragen.”

Hoe vond u het om vanuit haar perspectief te schrijven?

“Haar stem kwam heel natuurlijk tot me. Toen ik als beginnende schrijver in New York woonde, schreef ze me lange brieven. Ik kén haar stem. Ik heb mijn nichtje, dat in Londen studeert, passages voorgelezen toen ik aan het schrijven was. Dat was heel behulpzaam. Ik wilde dat zij haar grootmoeder, die overleed toen zij drie was, zou leren kennen.”

“Hierdoor kreeg ik een beter beeld van wat haar perceptie was. Je kunt je voorstellen hoe moeilijk het voor een jonge, ambitieuze arts moet zijn geweest dat ze niet het wetenschappelijke onderzoek kon doen wat ze wilde doen en niet kon lezen wat ze wilde door de strenge censuur. Ze was zich ervan bewust dat ze in de verkeerde tijd leefde.”

U schrijft: ‘Als ik aan mijn moeder denk, aan haar en mijn geboorte, dan kan ik niet anders dan denken aan het vervloekte toeval, dat net zo goed een al even vervloekt ongeluk kan zijn als het resultaat van een groot en onbegrijpelijk plan. Waar en wanneer we geboren worden is bepalend voor ons leven.’

“Soms hoor je mensen zeggen over mensen die in een oorlog leven, onderdrukt zijn of gevangen zitten: ‘vind je innerlijke vrijheid’, – ze zet een gek stemmetje op – ‘be happy, want je innerlijke vrijheid zit in jezelf’. Bullshit! Om je eigen vrijheid te vinden, moet je vrij zijn. Als je gekooid bent, zullen alle verhalen die je vertelt gaan over de beperkingen die ervaart, over je gevangenschap. Mijn moeder was eigenlijk een hippie en gemaakt voor de vrijheid, daar ben ik van overtuigd.”

Wat is de impact van het Sovjetregime op úw generatie, geweest?

“Ik heb het geluk dat ik negentien was toen de Baltische staten hun zelfstandigheid en vrijheid terugkregen, maar ik begrijp ook wat het inhoudt om te worden onderdrukt. Vorige week zat ik in Stockholm in een gezellig café met koffie en iets lekkers. Daar geniet ik van, het is een geschenk. Ik neem nooit iets voor lief, want ik weet ook nog hoe ik als kind in de rij stond voor een pakje boter. Mijn zus mocht als kind een keer met haar koor op reis naar West-Berlijn. Ze had geld mee voor één kop koffie. Op Kurfürstendamm ging ze naar een koffiestalletje, waar allemaal lekkere stukken taart en cake stonden uitgestald, die ze niet kon betalen. Later zag ze dat alle overgebleven lekkernijen in vuilniszakken in de prullenbak werden gegooid. Een beeld dat op haar netvlies staat gebrand.”

Heeft het schrijven van Moedermelk u andere inzichten in uw moeder en haar depressies gegeven?

“Ik heb echt alles gegeven bij het schrijven van dit boek.” Ze valt even stil. “Voor dit boek ben ik mijn moeder geworden, ik ben er bijna aan onderdoor gegaan. Ik wil er niet over uitweiden, maar ik heb gevoeld hoe mijn moeder zich heeft gevoeld.”

“Je inleven in een personage kan heel gevaarlijk zijn. Je moet wel weten hoe je weer uit het personage moet komen. Maar het is me gelukt. Ze stierf op 54-jarige leeftijd. Een paar dagen geleden werd ik 54 – yes! Het is alsof ik hiermee een grens ben overgegaan, ik ga langer leven dan zij heeft gedaan. En zij helpt met haar verhaal duizenden en duizenden mensen.”

Moedermelk

Nora Ikstena

Vertaald door Brenda Lelie,

Koppernik, €23,50,

215 blz.

**Load-Date:** November 3, 2023

**End of Document**



**Waarom wij allemaal parasieten zijn, en managers helemaal**

Trouw.nl

30 oktober 2023 maandag 08:22 PM GMT

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Length:** 1431 words

**Byline:** Peter Henk Steenhuis

**Body**

Van microscopische wezens tot de stadsrat, van metselaars tot managers: volgens de Franse filosoof Michel Serres zijn we allemaal parasieten. ‘Het zou helpen als we dat meer inzien’, zegt René ten Bos, die het werk vertaalde.

Er zit een stadsrat op een Perzisch tapijt. Hij zit er niet alleen, naast hem zit zijn neef, de veldrat. De stadsrat heeft zijn neef uitgenodigd en samen knibbelen en knabbelen ze van de etensresten die zijn blijven liggen op een verlaten, smerige en niet afgeruimde tafel.

Met deze ietwat onsmakelijke scène, ontleend aan een fabel van Jean de la Fontaine, begint de Franse filosoof Michel Serres (1930-2019) zijn boek De parasiet, dat deze week in het Nederlands verscheen.

“Die stadsrat”, zegt filosoof René ten Bos, die het boek in samenwerking met Arjen Kleinherenbrink vertaalde, “is een typische parasiet. Zelf produceert hij niets, de maaltijd kost hem ook niets, het is dan eenvoudig een neef van het land uit te nodigen voor de maaltijd. Maar onze stadsrat is hier niet de enige parasiet. Hij woont bij een dikke belastingpachter die kazen, hammen, boter en olie in huis heeft en in overvloed leeft van het uitknijpen van arme landboeren. Belastingen zijn ook een vorm van parasitisme. We leven allemaal in parasitaire ketens.”

Le parasite, dat oorspronkelijk in 1980 verscheen, is volgens veel kenners een sleutelwerk in het oeuvre van Serres. Ten Bos: “Met dit boek plaatste Serres zichzelf bewust naast de academische en filosofische traditie. Het is associatief en meanderend, het springt van fabels naar mythen en bijbelverhalen, maar evengoed lezen we ook over wiskunde, biologie of het leven van Socrates. Dat maakt het geen makkelijk boek, maar wat al deze verhaallijnen met elkaar verbindt, is dat ze steeds weer een parasitaire structuur laten zien.”

“Het leven is parasitair”, zegt Ten Bos. “Dat geldt voor kleine microscopische wezens, wetenschappelijk gezien is een parasiet een organisme dat in, op en van andere organismen leeft. Natuurlijk, ratten en mensen zijn groter dan microben, maar ook zij leven van ander leven.”

Serres gebruikt het begrip metaforisch?

“Het Griekse parasitos betekent iets als ‘klaploper’ of ‘meevreter’. Het gaat om iemand, bijvoorbeeld een verarmde pelgrim, die naast - para - de gastheer en gastvrouw mag gaan zitten en mee mag eten. Sitos staat voor ‘tarwe’, ‘eten’, ‘brood’ of ‘levensonderhoud’.”

Waarom noem je hier de pelgrim?

“Het oudste beroep van de wereld is niet de hoer, maar de verhalenverteller. Er zijn altijd pelgrims geweest die van dorp naar dorp reisden, om daar onderdak en eten te vragen. De pelgrim betaalde daar niet voor in geld, dat had hij niet, maar door verhalen te vertellen.”

Dat vonden die dorpsbewoners genoeg?

“Hangt van het verhaal af. Bij een gewone ruilhandel is het duidelijk: op een dag is een koe zoveel kippen waard. Maar hoe moet je woorden op waarde schatten? Dat was een vraag voor de dorpelingen, voor de pelgrim zelf, maar het is ook een vraag voor de verhalenvertellers van onze tijd: niet alleen voor cabaretiers of schrijvers, maar eveneens voor journalisten, coaches, politici, managers en adviseurs.”

Behalve vertaler ben je ook hoogleraar filosofie aan de Faculteit der Managementwetenschappen in Nijmegen. In de inleiding van dit boek noem je de manager een typisch voorbeeld van een parasiet.

“Managers parasiteren op mensen in organisaties. Net als bij de pelgrim is de positie van die manager permanent onzeker. Hij of zij wordt afgerekend op de woorden die gesproken worden.”

De manager of de consultant zal zich geen parasiet vinden, hij zal zeggen: ik help de organisatie.

“Belangrijk bij Serres is dat het idee van de parasiet niet meteen een morele lading heeft. Een manager parasiteert niet zozeer op mensen zelf, maar op de relatie tussen bijvoorbeeld twee werknemers, als deze een conflict of afstemmingsproblemen hebben. In een andere setting verandert dat. Als de manager één van deze medewerkers tegenkomt op de voetbalclub van hun kinderen, is de verhouding wellicht heel anders.”

Wat betekent dat voor de communicatie tussen de manager en de werknemer?

“Werknemers in een bureaucratie krijgen te maken met arbeidsdeling. Dat leidt steevast tot verstoorde communicatie. De manager zegt: ‘Ik zorg ervoor dat die communicatie verbetert.’ Zo profiteert deze manager van het gebrek aan communicatie en teert hij op de energie die de werknemers in hun werk steken.”

De manager denkt dat zijn woorden veel waarde hebben, de werknemer denkt van niet.

“Nee, die denkt: hij lult uit zijn nek. Managers of consultants leven van adviezen, controles, richtlijnen, aanwijzingen, gesprekken - van woorden dus. De kern van een parasitaire relatie is dat er een asymmetrische vorm van ruil plaatsvindt. Steeds wordt iets materieels, bijvoorbeeld eten, werk, onderdak, voor iets immaterieels als taal ingeruild. Dat vraagt om moeilijkheden.”

De geloofwaardigheid van de parasiet staat altijd ter discussie.

“Als de dorpsbewoners vinden dat de pelgrim voor een dubbeltje op de eerste rij wil zitten, is de pelgrim zijn leven niet meer zeker. De pelgrim wordt wel geacht dankbaar te zijn voor wat hem geschonken wordt en dat laat hij zien door een goed verhaal te vertellen dat de aanwezigen boeit. Wordt de parasiet voor ondankbaar uitgemaakt, dan is hij zijn leven niet meer zeker. Ondankbaren, schrijft Serres, werden altijd gedood, zeker ook in de fabels van Lafontaine.

“Daar herken ik wel iets in. Ik ben ook zo’n verhalenverteller – van colleges tot lezingen – en ik reis stad en land af. En steevast denk ik: waren de woorden die ik gaf voldoende? Ben ik mijn geld waard?”

Je parasiteert op je toehoorders.

“Zeker, net als jij nu, als journalist parasiteer jij op mijn kennis. En ik weer op die van Serres. Levens, niet alleen in de natuur maar ook in de samenleving, teren op andere levens. Leven leeft van leven.”

Het woord ’parasiet’ heeft een negatieve klank. Is dat terecht?

“Nee, als ik ergens in het land een verhaal kom vertellen, verstoor ik de normale gang van zaken, maar heel misschien zet ik iemand aan het denken of geef ik andere inkijkjes. Het is niet gegarandeerd, maar zonder parasieten gebeurt er niets. Wie nooit de deur opendoet voor de parasiet, blijft gevangen zitten in zijn eigen wereldje.”

De parasiet is onmisbaar voor verandering?

“Ja, Serres levert een bijdrage aan de communicatietheorie. We zijn geneigd louter onze eigen gedachtes te koesteren, maar verandering is alleen maar mogelijk, als we geluiden die het gesprek storen op waarde weten te schatten.”

Toch is de werknemer de manager er niet dankbaar voor.

“De metselaar heeft weinig op met een opzichter die zijn werk bekritiseert. Maar als die opzichter zijn parasitaire werk goed doet, accepteert de metselaar de kritiek wel, en zal beter werk leveren.”

Waarom?

“Omdat niemand zich helemaal wil afsluiten voor mogelijkheden om te leren. Dat is onderdeel van Serres’ optimisme.”

Zou het helpen als wij inzien dat we altijd op elkaar parasiteren?

“Ja. De mens is een homo compensator: voor wat hoort wat. Gebeurt dat te weinig, dan ontstaat er frustratie. Deze visie geeft niet alleen inzicht in arbeidsrelaties. Het kan ons ook helpen bij ecologische discussies. Wij nemen van de koe, van de os, van planten, van bomen. Maar wat geven we ze terug? We slachten ze, vreten ze en hakken ze om. Hier wordt Serres een stuk minder optimistisch.”

Het levert toch economische groei en welvaart op?

“Daar hebben die beesten en bomen niets aan. Stel dat werknemers vinden dat ze worden uitgebuit door hun baas, en die baas legt uit dat hun manier van werken ten bate komt van de groei van het bedrijf, dan is het maar de vraag hoe lang deze uitgebuite werknemers deze tekst, deze woorden van de baas accepteren. Zolang de geparasiteerde vindt dat hij genoeg gecompenseerd wordt, is er weinig aan de hand. Zo niet dan zullen ze het werk neerleggen, een andere baan zoeken of het management saboteren.

“Vanuit deze logica is het niet gek te zeggen dat de natuur ook weer van ons terugneemt. Precies daarom zien we de natuur de laatste decennia ook veel sterker als een bedreiging.”

Wij parasiteren op de natuur: de natuur accepteert dat niet en slaat terug.

“Die gedachte speelt in het latere werk van Serres een centrale rol: het gaat in dit leven om compensatie en dankbaarheid.”

Michel Serres; De parasiet; Uitgeverij Boom; € 29,90

Lees ook:

Psychiater Paul Conti beschrijft trauma als een epidemie waarvoor geen vaccin bestaat

Nadat hij zelf een trauma had meegemaakt, ontdekte de Amerikaanse psychiater Paul Conti dat trauma’s een verborgen epidemie zijn in onze samenleving. En die maken zingeving bijna onmogelijk.

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**Celtic-speler Reo Hatate mist door blessure duel met Feyenoord; Sport Kort: Jong FC Utrecht en MVV in evenwicht**

De Telegraaf.nl

30 oktober 2023 maandag 8:15 PM GMT

Copyright 2023 Mediahuis Nederland BV All Rights Reserved



**Section:** TELESPORT; FRONTPAGE

**Length:** 1368 words

**Byline:** onze Telesportredactie

**Dateline:** AMSTERDAM

**Body**

In de rubriek Sport Kort besteedt Telesport aandacht aan het dagelijkse nieuws. Deze rubriek wordt gedurende de dag continu ververst met het laatste nieuws.

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten te vinden zijn.

Jong FC Utrecht en MVV in evenwicht

22.12 uur: Jong FC Utrecht en MVV Maastricht, de nummers 15 en 16 van de Keuken Kampioen Divisie, hebben elkaar in een onderling duel in evenwicht gehouden. Op een nat en moeilijk bespeelbaar veld op Sportcomplex Zoudenbalch werd het 1-1.

Door het resultaat blijft Jong FC Utrecht op de vijftiende plaats staan, één plek boven MVV. Beide ploegen hebben 12 punten, maar Jong FC Utrecht heeft een wedstrijd minder gespeeld.

Jong FC Utrecht was in de 8e minuut via Tobias Augustinus-Jensen dicht bij de openingstreffer, maar MVV-keeper Romain Matthys tikte zijn afstandsschot op de lat. Aan de andere kant resulteerde het eerste gevaar van de bezoekers wel meteen in een doelpunt. Bryan Smeets kreeg de treffer op zijn naam, nadat hij claimde dat hij een voorzet van Leroy Labylle had geraakt. Augustinus-Jensen maakte even later de 1-1 met een mooi schot van de rand van het strafschopgebied.

Celtic-speler Hatate mist door blessure ook duel met Feyenoord

21.14 uur: Celtic-middenvelder Reo Hatate mist de wedstrijden van zijn club tot en met de kerst door een hamstringblessure. Door de blessure die hij opliep in het gelijkspel (1-1) tegen Atlético in de Champions League ontbreekt de Japanner ook in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord op 13 december.

Na onderzoek is gebleken dat de 25-jarige Japanner ernstige schade heeft opgelopen aan zijn hamstring en de komende twaalf wedstrijden van zijn club zal missen. "We zijn niet 100 procent zeker van de precieze duur, maar hij is er zeker tot na kerstmis uit", zei trainer Brendan Rodgers.

Hatate, die vorige maand zijn contract in Schotland verlengde tot medio 2028, miste vorig seizoen ook zes weken met een soortgelijke blessure.

Celtic pakte tegen Atlético het eerste punt in groep E van de Champions League. Feyenoord leidt in die groep met 6 punten voor Atlético (5) en Lazio (4).

KNVB ziet af van uitbreiding KNVB Campus in Zeist

16.13 uur: De KNVB heeft het uitbreidingsplan voor de KNVB Campus in Zeist teruggetrokken. De voetbalbond besloot hiertoe, nadat het college van B en W van Zeist onder meer had aangegeven dat er slechts twee extra voetbalvelden bij konden komen. De KNVB had gehoopt op minimaal vier extra velden.

„We zijn teleurgesteld dat het is vastgelopen”, zei Just Spee, bondsvoorzitter KNVB. „Wij achten twee extra velden onvoldoende om onze topsport- en maatschappelijke ambities te realiseren voor de komende jaren. Vanuit onze strategische visie op de ontwikkeling van de KNVB Campus vinden we het noodzakelijk om minimaal vier extra voetbalvelden te hebben.”

De KNVB heeft momenteel drie velden voor de nationale teams, inclusief jeugdselecties. Met maximaal vijf velden denkt de KNVB internationaal een achterstand op te lopen. „De KNVB wil niet achterlopen ten opzichte van buitenlandse voetbalbonden en een voortrekker blijven in de internationale voetbalwereld. Over deze wensen en ambities is uitvoerig gesproken met de gemeente Zeist en daarom is de teleurstelling groot dat er uiteindelijk geen consensus is bereikt”, schrijft de bond in een verklaring.

Spee benadrukte dat de voorkeur van de KNVB voor de uitbreiding in Zeist lag en dat de bond „met pijn in ons hart” het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan introk. De KNVB beraadt zich momenteel hoe binnen tien jaar de uitbreiding te realiseren. Mogelijk zal de KNVB Campus op termijn elders in Nederland komen.

Clubloze Van Aken traint mee bij sc Heerenveen

14.38 uur: Joost van Aken traint voorlopig mee bij sc Heerenveen. De 29-jarige oud-speler van de club zit in de laatste fase van zijn revalidatie van een knieblessure.

Van Aken speelde tussen 2014 en 2017 voor Heerenveen en keerde in februari 2022 na periodes bij Sheffield Wednesday, VfL Osnabrück en Zulte Waregem terug in Friesland. Hij liep afgelopen maart een knieblessure op. Zijn contract bij Heerenveen liep deze zomer af.

Sparta wijst schikkingsvoorstel voor middenvelder Verschueren af

14.23 uur: Sparta Rotterdam gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal aan Arno Verschueren van drie wedstrijden schorsing. De zaak wordt daardoor nu behandeld door de tuchtcommissie van de KNVB.

Verschueren maakte zaterdag in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk het tweede doelpunt. De Belgische middenvelder werd drie minuten na zijn treffer van het veld gestuurd, na een harde overtreding op een enkel van de ingevallen Zakaria Bakkali.

„Sparta is van mening dat de straf van drie wedstrijden te hoog is”, aldus de Rotterdamse club.

Engelsman Drinkwater beëindigt voetballoopbaan

13.32 uur: De Engelsman Danny Drinkwater heeft zijn voetballoopbaan beëindigd. De 33-jarige middenvelder was onderdeel van het team van Leicester City dat in 2016 zeer verrassend landskampioen werd. De titel van Leicester wordt beschouwd als een van de meest memorabele momenten uit de Engelse voetbalgeschiedenis.

Drinkwater zat al enige tijd zonder club. Hij speelde sinds zijn succesvolle periode in Leicester voor Chelsea, Burnley, Aston Villa, Kasimpasa en Reading. „Ik denk dat ik te lang in het ongewisse heb gezeten. Ik wilde graag spelen, maar kreeg niet de kans om dat op een niveau te doen waarop ik me gewaardeerd zou voelen”, zei hij in een podcast.

Drinkwater speelde drie interlands voor het Engelse elftal.

RB Leipzig is Spaanse spelmaker Olmo opnieuw lang kwijt

13.23 uur: RB Leipzig kan opnieuw lange tijd niet beschikken over Dani Olmo. De 25-jarige Spaanse spelmaker heeft aan de zaterdag met 6-0 gewonnen wedstrijd tegen 1. FC Köln een schouderblessure overgehouden. Trainer Marco Rose zei maandag dat Olmi vermoedelijk tot het einde van dit jaar niet kan spelen.

Olmo maakte een kleine drie weken geleden zijn rentree op het trainingsveld nadat hij een maand aan de kant had gestaan met een knieblessure.

RB Leizpig, waar Oranje-international Xavi Simons voetbalt, staat na negen speelronden op de vijfde plaats in de Bundesliga met een achterstand van 5 punten op koploper Bayer Leverkusen.

Favoriete Van Empel voert Oranjeselectie aan voor EK veldrijden

10.10 uur: Fem van Empel voert de Nederlandse selectie aan voor de Europese kampioenschappen veldrijden van komend weekeinde in Pont-Château in Frankrijk. Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema, Inge van der Heijden, Manon Bakker, Aniek van Alphen en Annemarie Worst zijn de andere Oranjedeelneemsters bij de vrouwen. Bij de mannen doet Nederland mee met Lars van der Haar, Joris Nieuwenhuis, Pim Ronhaar en Ryan Kamp.

„Alleen bij de vrouwen beschikken we met Van Empel over de uitgesproken favoriete”, zegt bondscoach Gerben de Knegt, die zware omstandigheden verwacht. „We kennen dit parcours natuurlijk van eerdere kampioenschappen en weten dat de wedstrijd lang gesloten kan blijven als het traject er droog bij ligt. Maar met de hoeveelheden regen die nu voorspeld worden, verwacht ik dat het een zware ronde gaat worden.”

Sabalenka gunt Sakkari bij start WTA Finals slechts één game

8.25 uur: Aryna Sabalenka is overtuigend begonnen aan de WTA Finals in Cancun in Mexico. De Belarussische nummer 1 van de wereld gunde de Griekse Maria Sakkari in de eerste partij slechts één game: 6-0 6-1. Sabalenka benutte vijf van haar negen breakpoints en won liefst elf games op rij. De partij zat er na 74 minuten op.

„Maria is een speelster die altijd terug kan komen in de wedstrijd. Als je haar een kleine kans geeft, pakt ze die. Dat maakt haar een lastige tegenstandster”, aldus Sabalenka, die bij eerdere edities van de WTA Finals twee keer van Sakkari verloor.

In dezelfde groep versloeg de Amerikaanse Jessica Pegula de Kazachse Elena Rybakina met 7-5 6-2. Rybakina had in de openingsset de winst voor het grijpen, maar bij een voorsprong van 5-3 wist ze het op eigen service niet af te maken.

De WTA Finals, het eindejaarstoernooi met de beste acht speelsters, duren tot en met zondag.

**Load-Date:** October 31, 2023

**End of Document**



**De keuze voor een hoofddoek moet bij de vrouw zelf liggen**

Trouw

30 oktober 2023 maandag

Copyright 2023 DPG Media B.V. All Rights Reserved



**Section:** Opinie; Blz. 20

**Length:** 161 words

**Body**

Het congres van D66 kiest ervoor dat politieagenten voortaan een hoofddoek mogen dragen. Maar, aldus columnist Sylvain Ephimenco, de partij heeft hiermee de ethische en morele kant van het verbod "niet geraakt" en had dat wel moeten doen (Trouw, 26 oktober). Immers Iraanse vrouwen "voeren juist een strijd op leven en dood om van dit instrument van vrouwenonderdrukking af te komen".

Daar slaat Ephimenco de plank mis. De kern is namelijk het zelfbeschikkingsrecht. In Iran is het dragen van een hoofddoek een verplichting. In Nederland gaat het om een verbod op het dragen van een hoofddoek in sommige beroepen.

De keuze voor een hoofddoek is in Nederland gelijk aan de keuze van christelijke vrouwen voor een rok. Het is een religieuze keuze in het kader van zelfbeschikking om zich vrij naar eigen levensovertuiging te mogen kleden. Die keuze hoort bij een persoon te liggen; de (niet-) drager zelf.

Ruchama Bwefar Amsterdam

Bekijk de oorspronkelijke pagina: pagina 20

**Graphic**

Demonstratie op de Dam voor de vermoorde Mahsa Amini in Iran. foto anp

**Load-Date:** October 29, 2023

**End of Document**